**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:** 501-1000

**Глава 501. Нерушимая стрела!**

Будучи человеком, который прожил две жизни, Ван Чун видел слишком много вещей в тот апокалиптический период, и он также знал слишком много секретов. Ван Чун однажды видел даже, как кто-то использовал Кшитигарбху, хотя сейчас перед ним стоял не этот человек.

Секретное искусство Кшитигарбхи может за короткий промежуток времени значительно увеличить силу мастера боевых искусств, а также улучшить его защиту и прочность его звездной энергии.

Это был метод чрезмерного стимулирования своего потенциала, но он был чрезвычайно эффективным на поле битвы.

«Никто не может убить моих воинов, не заплатив цену, и я требую, чтобы вы все умерли!»

Волосы этого тибетского полководца начали простираться вокруг него, когда его энергия возросла с 4 или 5 уровня Глубокого Боевого Царств до 8 или 9 уровня, превосходя Ли Сие.

Румбл!

Пространство искривилось, как будто бы грозовые тучи собрались в его руках. Прежде чем Ван Чун успел среагировать, этот богоподобный тибетский командир ударил кулаком. Небо затуманилось, п Звездная Энергия рухнула, как волна, по направлению к армии Ван Чуна.

Эта волна еще не приземлилась, но ужасающее давление, которое ей предшествовало, было похоже на нож. Хорошо обученные лошади не могли сдержать жалобного ржания, потому что чувствовали ужас смерти.

Солдаты, которых завербовал Ван Чун, были экспертами из великих кланов, но все они были только на 5 или 6 уровне Царства Истинного Бойца. Они просто не могли сравниться с этим экспертом Царства Глубокого Бойца, которого еще больше поддерживало Секретное Искусство Кшитигарбхи.

Хотя одна тысяча солдат была экипирована доспехами из метеоритного металла и, по существу, осталась невредимой от предыдущих атак, как только этот кулак ударил, хвостовой конец армии должен был понести тяжелые потери.

«Ли Сие!»

Не было времени думать, поэтому Ван Чун немедленно отправил Ли Сие.

В этот момент единственным человеком на стороне Ван Чуна, который мог справиться с этой атакой, был Ли Сие. Ли Сие был будущим Непобедимым Великим Генералом и мощью империи, поэтому, даже если бы он не смог справиться с этим необычайно сильным тибетским полководцем, Ван Чун действительно не смог бы думать ни о каких других кандидатах.

Без единого слова правая рука Ли Сие схватила массивный меч на спине. С грохотом он взлетел со спины лошади как ястреб.

«Прими мою атаку!»

Этот громкий и бесчувственный голос прогремел по небу. Тело Ли Сие исчезло из воздуха, и из него начал распространяться массивный Ореол Шипов. В одно мгновение он превратился в величественный шторм, который охватил его полностью.

Ли Сие действовал без колебаний. Голос Ли Сие все еще звучал в воздухе, но этот массивный и решительный меч из Стали Вутц уже ударил по тибетскому командиру, как Пань-гу 1, рассекающий мир.

Бум!

По земле пронеслась буря.

Ван Чун не мог видеть эту битву, но он чувствовал, как позади него гремят землетрясения. Этот звук походил на двух массивных зверей из истории, которые, врезавшись друг в друга, создавали огромные порывы ветра, которые взрыхляли песок и окутывали землю.

Ван Чун не чувствовал необходимости смотреть. Он был абсолютно уверен в силе Ли Сие, и сила Непобедимого Великого Генерала не основывалась на чем-то таком простом, как совершенствование.

Более важным для него было иметь дело с оставшимися 2500 тибетскими кавалеристами.

«Стрела!»

Подняв правую руку, Ван Чун немедленно отдал второй приказ сформировать строй. Маленькие змеи внезапно собрались в массивного питона.

Он перешел из Небесно-Земной Сети обратно в самую традиционную кавалерийскую группировку — Стрелу!

Боевые кони снова загрохотали, одна тысяча кавалеристов Великого Тана оставляла длинный след пыли, бросаясь прямо на Формирование Эшелона Тибетской кавалерии.

В военном искусстве было высказывание: «Высший генерал ломает замыслы врага, а низшие генералы — против солдат противника: нападение на разум лучше, чем нападение на город.» Сейчас Ван Чун полностью сломил боевой дух тибетской армии.

Бум!

Лошадь встретилась с лошадью, ятаган встретил меч, и грохот металла и жалобное ржание лошадей смешались в один грохот.

«Убить их всех!»

Глаза тибетских кавалеристов покраснели от жажды крови, и эта сцена привела их в бешенство. Все знали, что формация стрелы, используемая Великим Таном, и формация эшелона У-Цана были двумя наиболее известными кавалерийскими атакующими формированиями в мире.

Но даже самая грозная кавалерия Великого Тана не осмелится вступить в лобовую атаку против тибетцев. Из всех кавалерийских стратегий, тибетский эшелон, несомненно, был самым сильным.

Другие, кто пытался подражать тибетцам, все равно не смогли бы достичь их уровня.

Даже Великий Генерал Большой Медведицы Лунси, Бэй Ю-Цан, Гешу Хан, никогда не думал об использовании кавалерии для атаки против тибетцев. Вместо этого он принял оригинальный подход и разработал чрезвычайно тяжелые и большие щиты, чтобы противостоять атаке тибетской кавалерии.

Если даже великий генерал Большой Медведицы не осмелился на такое, какое право имели эти люди бросить им вызов?

«Убить их всех!»

Гнев в умах тибетцев мгновенно достиг своей точки кипения.

Люди Великого Тана, знакомые с тактикой У-Цана, думали об использовании щита выше человека, чтобы справиться с атакой высокогорных скакунов. Точно так же У-Цан, после сотен лет сражения с Великим Таном, хорошо понимал слабые места формирования Стрелы.

Хотя это образование было признано лучшим в мире для проникновения через вражескую армию, его недостатки были столь же очевидны, как и его преимущества.

Сильнейшей точкой Стрелы была и самая слабая ее точка. Если кто-нибудь сможет сломать острый наконечник Стрелы, остальная армия окажется в хаосе!

Сильнейшим был и самым слабым!

Без наконечника стрелы формирование стрелы потеряло бы свою остроту и развалилось.

Бум!

Две армии столкнулись, лошади ржали, и земля дрожала. Бесчисленные тибетские кавалеристы сосредоточили всю свою мощь на голове формирования стрелы.

«Убей их.»

«Убей людей впереди!»

«Все вместе! Убейте их и отомстите за наших братьев!»

......

Эти спешные и настойчивые тибетские крики заполнили небеса, но, когда все поверили, что могут полностью сокрушить армию из тысячи человек, формирование стрелы, возглавляемое Ван Чуном, осталось непобедимым. Она пронзала волну за волной тибетских эшелонов, храбро проходя сквозь них.

К неверию тибетцев, независимо от того, сколько они ни старались, наконечник стрелы в формировании стрелы Ван Чуна оставался как самый выносливый из рифов.

Нет, он не мог быть просто описан как выносливый!

Всякий раз, когда они били по наконечнику стрелы, замедляя ее скорость, наконечник стрелы добровольно возвращался в армию. В то же время другой наконечник мгновенно сформировывался, чтобы продолжить атаку. Независимо от того, сколько раз они атаковали, формирование стрелы Чана Ван Чуна оставалось.

«Это невозможно!»

Все тибетцы были ошарашены. Никто никогда не был в состоянии блокировать формирование тибетского эшелона, и ни одна формация Великого Тана никогда не выдерживала столько атак.

Война не была игрой в домики. На интенсивном поле битвы, когда голова Формирования Стрелы была сломана, у нее никогда не будет возможности реформироваться. Но независимо от того, насколько безумно они атаковали, наконечник стрелы Ван Чуна всегда быстро реформировался.

Бешеные усилия тибетцев были бесполезны против Ван Чуна!

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

1. Пань-гу — мифологическая фигура, которая, как говорят, родилась из яйца, когда во всей вселенной был еще бесформенный хаос. После рождения он использовал свой топор, чтобы разделить вселенную на Инь и Ян, землю и небеса. После этого он стоял между небесами и землей в течение 18 000 лет, пока не умер, и различные части его тела стали чертами и существами 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 502. Шестирукий Хранитель Кшитигарбха Ваджра!**

«Четыре два!»

«Шесть два!»

......

Приказ за приказом пролетали над строем, но эти приказы исходили не от Ван Чуна. Они исходили от командиров пяти человек и десяти человек.

До того, как наконечник Формирования Стрелы мог быть уничтожен, на его месте должен был сформироваться новый. Тем временем кавалерия, которая была замедлена от удара тибетской кавалерией, была быстро перемещена обратно в основные силы.

Холодные мечи вспыхнули в воздухе, и тибетцы упали на землю без стона, разрезанные на куски мечами из Стали Вутц.

Тем временем, кавалерия Великого Тана, которая была немного замедлена, постепенно начала набирать скорость, в конечном итоге прибывая к концу Формирование Стрелы.

Все происходило быстро и автоматически!

Снова и снова, снова и снова, Формирование Стрелы из тысячи солдат работало как отлаженная машина. До этой точности даже всемирно известная формация эшелона У-Цана чувствовала себя кузнечиком, пытающимся остановить карету.

Крах!

С приступами болезненных и страшных криков последние несколько тибетских кавалеристов формации эшелона были подняты в воздух, как бездомные воздушные змеи. Формирование Стрелы Ван Чуна вырвалось из тибетской армии, очистив все Формирование Эшелона.

К этому времени тибетская армия была в полном хаосе.

«Сейчас самое время. Убить!»

Пройдя сквозь весь строй, Ван Чун закрутил свою армию в восьмерку, чтобы они могли развернуться и снова атаковать тибетцев. Еще более острой стрелой, армия ворвалась в хвостовую часть формирования тибетского эшелона, бросив его дальше в хаос.

«Отлично! Успехов!»

Видя, что тибетцы находятся в хаосе, их наступление полностью было остановлено, Старый Орел сжал кулаки, внутренне радуясь. Все это сражение было проведено под командованием Ван Чуна, и, хотя он все время был на его стороне, даже он не знал, что происходит.

Он стоял в стороне, наблюдая, как Ван Чун обучает эту армию, и знал все о формации стрелы, но он никогда не мог ожидать, что это формирование будет таким мощным.

И дело не только в прорезании формирования вражеской армии и нанесении жертв. Ван Чун полностью разрушил способность тибетцев сражаться.

Самым могущественным аспектом армии была ее способность сражаться как единое целое, и чем больше было людей, тем сильнее она была. Но если бы каждый человек сражался индивидуально, это преимущество полностью исчезло бы.

Это было именно то, что удалось сделать Ван Чуну!

Хотя это был не первый раз, когда Старый Орел видел Ван Чуна в работе, ни один из предыдущих раз никогда не был столь же эффективным или столь впечатляющим для Старого Орла. Это был его первый раз, когда он непосредственно наблюдал за талантом Ван Чуна, этим блестящим и ужасающим талантом полководца, который намного превосходил его возраст.

«Молодой мастер!»

Старый Орел посмотрел на Ван Чуна с глубоким уважением в глазах.

Изначально он следовал за Ван Чуном из благодарности, но теперь, даже без этой причины, даже если кто-то захочет, чтобы он ушел, он никогда не уйдет. У Ван Чуна был большой потенциал, который не заключался в чем-то столь же простом, как сила.

Старый Орел считал, что через десять лет, если не произойдет ничего неожиданного, эта империя обретет еще одного влиятельного Великого Генерала на уровне Гешу Хана, Фуменга Линча, Гао Сяньчжи и Чжан Шоугуи, возможно, еще более выдающегося.

В своем сердце Старый Орел больше не считал Ван Чуна младшим, а лидером, за которым он был готов следовать всю оставшуюся жизнь.

Конечно, никто не знал об этом, кроме самого Орла.

«Поздравляем пользователя с убийством 617 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 619 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 632 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

......

Сообщение за сообщением проносилось в его голове, но Ван Чун не мог обращать на них внимания. Каждый раз, когда его меч Стали Вутц совершал удар, один тибетец падал. Огромное снижение силы Ван Чуна сделало для него очень трудной борьбу с тибетскими кавалеристами, но это не было проблемой.

Вокруг него собралось большое количество экспертов, которых он попросил у Ли Сие. Эти эксперты изначально были элитами бандитов Черного Дракона в западных регионах. Когда Ли Сие убил их босса, он также покорил этих элитных бойцов.

Ван Чун попросил этих элитных Бандитов Черного Дракона защитить себя. Каждый раз, когда Ван Чун наносил удары своим мечом, ему нужно было три или четыре других, чтобы нанести удар вместе с ним, и после этого дождя ударов… шлеп! Следующий тибетец падал на землю. С каждым упавшим тибетцем еще один поток очищенной энергии тек из Маленького Меча Иньян в тело Ван Чуна.

Энергия в теле Ван Чуна упала до уровня 1 Царства Истинного Бойца, но к настоящему времени, питаемая энергией крови тибетцев, она быстро росла.

Бум!

Ван Чун услышал взрыв в своем теле и встряхнулся. Подобно вулкану, поток энергии мгновенно позволил ему прорваться на второй уровень Царства Истинного Бойца. Звездная энергия продолжала течь, и всего лишь через несколько секунд раздался еще один грохот. Ван Чун снова прорвался в Царство Истинного Бойца Уровня 3, и все еще поднимался.

«Такой сильный!»

Враги, заполняющие это многолюдное поле битвы, были лучшими питательными веществами для искусства Маленького Иньяна, и быстрый рост энергии в его теле был почти опьяняющим. В этот момент Ван Чун испытывал экстаз, ощущаемый членами злых сект.

Этот экстаз почти сводил с ума. Многие люди были готовы пойти на отчаянный риск, чтобы поддерживать его, убивая все больше и больше людей, чтобы почувствовать этот прилив сил, не стесняясь убивать ради убийства.

«Такой мощный, такой мощный…»

Раздался еще один грохот, и сила Ван Чуна возросла до 4 уровня Царства Истинного Бойца, всего в одном уровне от его первоначального уровня совершенствования Истинного Бойца Уровня 5. Кровь начала заполнять его глаза, и безжалостная аура начала проникать в его сердце. Мощный импульс начал доминировать в сознании Ван Чуна: убить всех вокруг него и приготовить себе еду!

Прямо сейчас его целью были уже не только тибетцы. У Ван Чуна теперь было сильное желание направить свой меч на людей со своей стороны.

«Невозможно отличить друга от врага!»

Он внезапно услышал голос в своем ухе.

«Путь зла называется путем зла не из-за любви к убийству, а из-за его неизбирательного убийства, бойни, которая не делает различий между другом и врагом. Это не следствие техники, а следствие того, что тот экстаз, который приходит с быстрым набором силы, способен вызвать самые низменные желания человека. Но в обычных условиях практикующим путь зла непросто достичь этой точки. Ты должен помнить, что как только ты начнешь чувствовать это сильное желание и терять способность отличать друга от врага, когда ты захочешь напасть даже на людей на своей стороне, твое искусство Маленького Иньяна достигло своего пика, и ты вот-вот испытаешь дефект совершенствования!»

Его мастер, Старик Демонический Император, однажды сказал ему эти слова.

В этих обстоятельствах его мастер сказал ему, что ему нужно успокоиться, перестать поглощать энергию и отдохнуть три-четыре месяца. После этого ему нужно будет полагаться на свою удачу и волю, чтобы сдержать это желание. Однако, Демонический Старик Император также передал ему небольшую технику.

Бум!

Не задумываясь, Ван Чун заставил поток энергии в линии акупунктур, состоящей из Шанцяо, Фенсян, Ренке, и трех других акупунктур, внезапно повернуть вспять. В одно мгновение разум Ван Чуна мгновенно стал трезвым, как будто над его головой была сброшена банка ледяной воды. Эта дымка, из-за которой ему было трудно отличить друга от врага, мгновенно ослабла.

Когда Искусство Маленького Иньяна достигло своего пика, можно было рискнуть стать жертвой совершенствования. В прошлом Старик-Демонический Император ничего не говорил, скрывая эту информацию, чтобы он мог проверить характер своих учеников. Однако его мастер не скрывал никаких секретов от Ван Чуна.

Бабах!

Холодный свет пронесся по небу, проникая сквозь кровь и кости. В следующий момент тело Ван Чуна начало грохотать и гореть. Звездная энергия убитого человека мгновенно толкнула Ван Чуна через порог Царства Истинного Бойца Уровня 5. Когда это тело упало на землю, Ван Чун понял, что это была фигура тибетского командира ста человек.

Но прежде чем Ван Чун смог оглядеться, земля содрогнулась и покачнулась. Мощная энергия пронеслась по полю битвы, породив мощный шторм, который заставил Белокопытную Тень встать и заржать.

«Все, слушайте мой приказ! Убейте этого генерала Тана!»

Безжалостный приказ на тибетском языке исходил от этого облака пыли перед Ван Чуном. Многие люди не могли понять эти слова, но Ван Чун мог.

Это тот тибетский полководец!

С этой вспышкой мысли Ван Чун мгновенно его вспомнил.

Почти в то же время, разрушительная энергия обрушилась на него. Встревоженный, Ван Чун покачал плечами, и Звездная Энергия начала вырываться из его тела, формируя барьер, который защищал его и Белокрылую Тень.

Все эксперты в области Истинного Бойца имели мощную способность использовать Звездную Энергию для защиты своих тел, что служило отличным методом самозащиты.

Взрыв!

Ван Чун едва поднял свой барьер Звездной Энергии, когда эта яростная энергия ударила. Его лошадь вздрогнула, и Ван Чун почувствовал, как в его желудке бушует энергия и кровь. Когда человека и коня отправили в полет, пыль перед Ван Чуном осела, что позволило ему наконец увидеть, что происходит.

В первых рядах тибетской армии Ли Сие держал меч обеими руками, тяжело дыша, возвышаясь, как гигант. Напротив него был не тибетский командир, а бронзовая фигура, более одного чжана в высоту и в полной броне, с шестью руками и злобным выражением ярости на лице. Это был Страж Кшитигарбха Ваджра 1.»

«Неважно, кто ты, я заставлю тебя сегодня умереть!»

Шесть рук этого массивного Стража Кшитигарбха Ваджра были вооружены бронзовым артефактом каждая, и его громкий голос походил на раскатистый гром.

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

1. Ваджра Стражи были хранителями Будды и гневными проявлениями бодхисаттвы Ваджрапани. Тем не менее, в этом случае, я полагаю, автор ссылается на дхармапалы, которые были гневными проявлениями бодхисаттв или будд и часто принимали страшные образы со многими руками, ногами или ступнями: черная, синяя или красная кожа: и жестокие выражения с клыками. Дхармапала, «защитники дхармы», были защитниками буддийских верующих. Сама ваджра — это тип колеса с символическими и ритуальными целями.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 503. Убийство в три удара!**

Бум!

Чернокожий разъяренный страж Каджитарбха Ваджра шагнул вперед правой ногой и сразу же послал одну из ваджр в полет. Раздался потрясающий грохот, и поток звездной энергии обрушился на весь мир, чтобы разбить Ли Сие. Этой мощной силы было достаточно, чтобы превратить холм в пыль.

Румбл! Перед лицом этой потрясающей ваджры, Ли Сие поднял над спиной массивный меч из Стали Вутц, источая ревущие волны энергии. Занеся меч над головой, он бросил его.

Пылающая молния вырвалась из воздуха. Пыль затопила все вокруг, когда столкнулись эти два эксперта Царства Глубокого Бойца.

«Это…!»

Когда пыль осела, и Ван Чун увидел результат, его брови поднялись с недоверием.

У У-Цана было много грозных боевых искусств, и хотя Ван Чун не знал многих из них, этот чернокожий яростный Страж Кшитигарбхи Ваджры, несомненно, был одним из них. Но это не было причиной удивления Ван Чуна. Его шокировало то, что меч Ли Сие, лично выкованный Ван Чуном и на котором было много надписей с жесткими и острыми надписями, был на самом деле заблокирован золотыми рукавицами, которые носил этот Страж Кшитигарбха Ваджра.

Как могло существовать такое вооружение? — спросил себя в ужасе Ван Чун.

Оружие из Стали Вутц могло пробиться сквозь металл и прорезать нефрит, и было настолько острым, что падающий волосок мог быть разрезан его неподвижным лезвием. И это оружие было еще более впечатляющим в руках Ли Сие. Будучи великим генералом империи, Ли Сие мог продемонстрировать непостижимую силу с этим оружием в руках. Однажды он полагался на свою собственную силу и этот меч, чтобы уничтожить сотни Бандитов Черного Дракона.

Стальное оружие Вутц считается одним из самых острых видов оружия в мире, и этот факт не подлежит сомнению. Ван Чун никогда не предполагал, что какое-либо другое оружие или вооружение сможет блокировать удар Ли Сие, выполненный им в полную силу.

В этот момент Ван Чун услышал очень мягкий, но четкий звук. Этот звук был почти не слышен, но Ван Чун сумел его уловить.

Нет, он не блокировал его! Его рукавицы сломаны!

Было очевидно, что материал, из которого сделаны эти рукавицы, немного уступает Стали Вутц.

Это метеоритный металл!

С этой вспышкой понимания Ван Чун сразу понял.

Материал, который все еще может блокировать оружие из Стали Вутц, но немного уступает, может быть только Метеоритный Металл. На Тибетском плато не было много железной руды, поэтому большая часть их железной руды была импортирована из других мест. Однако на Тибетском плато было одно: метеоритный металл.

На протяжении веков метеориты часто падали на пастбища Тибетского нагорья.

Империя У-Цан часто отправляла людей собирать эти упавшие метеориты и выковывать из них оружие для оснащения своих подчиненных. Чего Ван Чун не ожидал, так это того, что этот тибетский командир не только знал секретное искусство Кшитигарбхи, но также имел оружие, выкованное из Метеоритного металла.

Румбл!

Пыль поднялась вверх, и этот гигантский шестирукий Страж Кшитигарбха стал бить ваджрой, копьем, дубиной и рукавицами против Ли Сие, объединяя свои атаки с тибетской кавалерией. Сила Стража Кшитигарбхи Ваджры уже давила на Ли Сие, и теперь, после нападок других, Ли Сие быстро погрузился в ожесточенную борьбу.

«Старый Орел, отведи некоторых людей туда, чтобы рассеять их!» — без колебаний приказал Ван Чун, его глаза мерцали ледяным светом.

Этот тибетский полководец был слишком силен. Учитывая невероятную силу каждой его атаки, если бы Ли Сие не блокировал их, армия Ван Чуна немедленно понесла бы ужасные потери. Когда сила человека достигала определенного уровня, количество и тактика переставали иметь значение. У Ван Чуна была только одна тысяча человек, и он не мог потерять их здесь до того, как начнется настоящая война.

«Да, молодой мастер!»

Старый Орел подчинился и начал выкрикивать приказы, ведя за собой несколько сотен человек.

«Хммм, ты хочешь помочь ему? Ты ищешь смерти!»

Голос Стража Кшитигарбха Ваджры гремел в их ушах. Прежде чем войска смогли среагировать, бронзовое копье взлетело в воздух, как молния. Это единственное копье немедленно выбило эксперта клана с его лошади, пробив гигантскую дыру в земле. Когда пыль осела, по деформации доспехов и текущей крови можно было видеть, что этот эксперт был мертв.

«Осторожно!»

Старый Орел побледнел и быстро натянул поводья коня.

Все они были специалистами, набранными из великих кланов, обладающие необычайной силой, и у них также была броня из Метеоритного Металла. Эта броня имела мощные защитные возможности, как лично испытал Старый Орел. Даже тибетская кавалерия при полном разгоне не смогла оставить след на этой броне, но один удар копьем от этого тибетского командира убил одного из экспертов в броне. Подобная сила была просто абсурдной.

«Не подходите! Я все еще могу с этим справиться!» — доносился издалека Тревожный голос Ли Сие.

Ван Чун и остальные не участвовали в этой битве, поэтому они не знали, насколько грозным был тот командир. С точки зрения силы он уже достиг Уровня Глубокого Бойца 9-го уровня, и секретные техники воплощения Святой Земли Великой Снежной Горы были не такими простыми, как представляли себе посторонние. Ли Сие в настоящее время очень сильно чувствовал, что этот тибетский командир не был ни темным солдатом, ни посредственным командиром.

«Старый Орел, подойди и помоги Ли Сие. Остальные, используйте Мобильный Круг, чтобы уничтожить остальных тибетских солдат!»

«Но молодой Мастер, что Ли Сие?» Старый Орел с тревогой спросил. Если Ли Сие не сможет блокировать атаки этого командира, остальные будут как рыба в бочке, ожидая, когда их убьют.

«Старый Орел, слушай мои приказы!» — объявил Ван Чун, а его глаза ледяным взглядом смотрели вдаль.

«У вас есть план Чжан Ляна, и у меня есть лестницы на лестнице 1». Поскольку вы приказали большинству своих сил иметь дело с Ли Сие, не обвиняйте меня в том, что я собрал свои войска для борьбы с остальными тибетцами. Это соревнование силы и воли, чтобы увидеть, кто из нас сможет быстрее убить своего противника и освободить войска.»

«Да!»

Старый Орел ожесточил свое сердце и вылетел как пробка.

Почти одновременно громовой голос раздался по небу. «Дэнба, останови его!» Тибетский полководец, превратившийся в шестирукого Стража Кшитигарбху Ваджру, также издал свой приказ.

«Да, Милорд!»

Немедленно тибетский заместитель командира взлетел с грохотом Звездной Энергии и начал напряженную борьбу со Старым Орлом. Между тем, когда Ван Чун наблюдал за боком, тысяча кавалерий Великого Тана быстро начала принимать формирование, которое никогда не было видно за всю историю Великого Тана.

Мобильный Круг!

Это была тактика, которую Ван Чун разработал в своей прошлой жизни, формирование, которое он разработал, используя свои знания из другого мира. Его можно было использовать только тогда, когда кто-то владел верхом и чистил противника, и позволял уничтожить врага как можно быстрее.

Бузз!

Вытянув свои мечи из Стали Вутц под углом, солдаты сформировали группы шестеренок, а мечи из Стали Вутц образовали зубья этих шестеренок. Шестьдесят кавалеристов начала двигаться круговыми движениями, в результате чего массивное снаряжение безумно врезалось в противника.

«Aaaaah!»

Один тибетский кавалерист за другим падал, их тела были разрезаны на части вращающимся колесом мечей из Стали Вутц и падали на землю. Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы еще несколько сотен тибетских кавалеристов упали, и их численность продолжала быстро сокращаться. Наблюдая издалека, Дэнгба и тибетский командир побледнели.

Бум!

Вспышка света, и бронзовое копье полетело вперед, мгновенно пытаясь достичь Ван Чуна.

«Осторожно!»

Все побледнели, но, когда пыль осела, они увидели, что копье торчало из-под земли, рядом с ним стоял совершенно невредимый Ван Чун. Все были ошеломлены.

«Этот негодяй…»

Глаза тибетского полководца сузились, и в его сердце вспыхнуло убийственное намерение.

Если кто-то скажет, что он все еще не знал, кем был лидер этой армии Тана, то он уже был уверен, кто это. Хотя он считал, что в это невозможно поверить, не было никаких сомнений в том, что истинным лидером этой армии был не этот могущественный эксперт Тана, с которым он в настоящее время сражался, а, по-видимому, незначительный юноша.

«Хммм!»

Ван Чун только холодно рассмеялся. Он продолжал стоять на своем месте, пока эксперты Бандитов Черного Дракона охраняли его.

Этот тибетец был слишком силен, так что никто не мог вмешаться в его борьбу с Ли Сие, даже Старый Орел. Однако, несмотря на то, что он использовал Тайное Искусство Кшитигарбхи для достижения Царства Глубокого Бойца Уровня 9, он все же серьезно его недооценил. Хотя его сила в настоящее время значительно уступала, Ван Чун еще когда-то был экспертом в области Святого Воина, гораздо сильнее, чем этот тибетский полководец.

Его перевоплощение лишило его этой могущественной силы, но он все еще имел свой опыт и проницательность. Более того, Ван Чун уже видел это смертоносное копье в работе, поэтому он, естественно, готов был с этим справиться.

«Ублюдок, ты точно мертв!»

Холодный голос донесся издалека, как чудовищное намерение убить, привязанное к Ван Чуну. Но Ван Чун остался неподвижным. В этой битве, если Ли Сие не сможет справиться с этим человеком, никто другой не сможет.

«Ли Сие…»

Ван Чун внезапно открыл рот.

«Шаоян, Шаоян, Тайинь!»

Ван Чун перечислил три акупунктурных точки.

В этот момент поле битвы затихло. Никто не знал, о чем говорил Ван Чун, но Ли Сие понимал его набор слов.

«Быстрое отступление великой армии, десять разгонов за десять побед, расколоть горы и реки!»

Бузз!

В одно мгновение Ли Сие стал действовать. Как раз в то время, когда Страж Кшитигарбха Ваджра толкал в своей точке акупунктуры Шаоян, он внезапно отступил, его тяжелый меч быстро выхватил и заблокировал все шесть оружий Стража Кшитигарбхи сразу. Бум! Он шагнул вперед правой ногой, когда Страж Ваджры двинулся еще раз, чтобы атаковать его точку акупунктуры Шаоян. С изяществом и плавностью он избежал второго удара, а затем третьего удара, после чего он начал «десять разгонов за десять побед».

Крш! Под яростным нападением Ли Сие, шестирукий Страж Ваджра Кшитигарбха внезапно открылся. Воинский стальной меч Ли Сие немедленно вонзился в бедро Хранителя Ваджры. Этот удар шокировал не только тибетского полководца, но и Ли Сие. Тем не менее, его реакция не замедлилась ни в малейшей степени.

Взрыв!

Колени Стража Ваджры стали мягкими, а тело согнулось. Ли Сие взмахнул мечом, словно раскалывал горы и реки, и с шумом полетела голова. Массивный Страж Кшитигарбха Ваджра мгновенно развалился, оставив безголовый труп, свалившийся на землю.

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

1. Это высказывание на самом деле относится к двум различным историям, и его значение можно принять как «У вас есть свои планы, а у меня есть соответствующие стратегии». Первая часть относится к Чжан Ляну, который был одним из ключевых стратегов основания династии Хань. Рассказ о лестницах, покрывающих стены, относится к конкретному инциденту в период Воюющих государств между Гунсу Баном, китайским изобретателем осадных лестниц, и Мози, философом, который горячо защищал мир. В этом эпизоде Мози попытался убедить короля Чу не атаковать государство Сун, разыгрывая военную игру с Гунсу Баном, чтобы выяснить, какой из них может взять город. В первом раунде Мози защищал город и отгонял все девять стратегий, используемых Гунсу Баном. Когда настала очередь Гунсу Бана защищаться, Мози взял город только после трех стратегий. После этого,

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 504. Бон Ха! Тайное Руководство Великой Снежной Горы!**

Тишина, абсолютная тишина!

Вокруг поля битвы были бледные, как снег, лица. Все тибетцы были ошеломлены этим зрелищем.

«Милорд…»

«Как это возможно?»

«Как это могло быть? Это невозможно!»

......

Мгновение назад их командир давил на этого эксперта Великого Тана, но в следующий момент его голова была отрублена, а труп лежал на полу. Расхождение было настолько велико, что боевой дух тибетцев, наблюдающих за этой схваткой, полностью упал.

Все кончено! — мысленно сказал Ван Чун с холодной усмешкой, а затем отвел взгляд.

Он обладал проницательностью и опытом эксперта в области Святого Воина, ему не хватало только силы. Но Ли Сие имел достаточную силу. Если они вдвоем, работая вместе, все равно не смогут убить этого тибетского командира, то этому тибетцу действительно будет чем гордиться.

Тот, кого даже будущий Святой Войны и Непобедимый Великий Генерал Великого Тана не могли победить, действительно заслуживает быть высокомерным.

Увы, Ли Сие еще недостаточно повзрослел! В противном случае моя помощь не была бы необходима.

Когда эта мысль пронеслась в голове Ван Чуна, он быстро обернулся и махнул рукой.

«Старый Орел, поторопись и добей своего противника!»

Тибетский командир был убит, всемирно известная формация эшелона была сломлена, и осталось только полторы тысячи из первоначальных трех тысяч кавалеристов. Кроме того, Чжао Цзиндянь и остальные войска Ван Чуна уже прибыли. Ван Чун не видел никакого пути, чтобы эти тибетцы могли бы изменить ход событий.

«Поздравляем пользователя! За победу над известным тибетским генералом Батунлу вы получаете 3 энергии судьбы, которые должны быть распределены после завершения миссии!»

Как раз, когда Ван Чун оборачивался, он услышал голос в своем ухе.

А?

Ван Чун остановился и мысленно ахнул от удивления. Этот голос действительно застал его врасплох, но самая важная часть, самая важная часть, заключалась в том, что Ван Чун знал об этом генерале.

Это был он? Ван Чун удивился в шоке.

Ван Чун знал, что этот генерал не может быть кем-то безымянным, но он не предполагал, что тот был таким знаменитым. Имя Бутунлу не могло сравниться с такими именами, как Хуошу Хуйцан, Далун Руозан и Гелуофэн, но он определенно был одним из высокопоставленных лиц Королевской Линии Нгари У-Цана.

Этот человек был способным командиром в войне на юго-западе, играя чрезвычайно важную роль для тибетской армии и даже завоевав доверие Хуошу Хуйцана. Если бы ничего необычного не случилось, он бы стал доверенным лейтенантом Хуошу Хуйцана после этой битвы. Но он только начал бы выделяться и становиться известным.

Полагаясь на свои действия в юго-западной кампании, Батунлу быстро поднялся в тибетской армии, даже возглавив армию вместе с ДуСун Мангпоче и остальными, чтобы вторгнуться на Центральные равнины и стать главным врагом Великой Династии Тан. Ван Чун не ожидал, что он и Ли Сие убьют Батунлу в этой битве!

Румбл!

С грохотом боевых лошадей силы Чжао Цзиндяня быстро присоединились к битве. Тибетцы были обречены на поражение без преимущества скорости и отсутствия лидера.

Пятнадцать минут спустя битва была окончена. Конечности и трупы валялись на земле, и ни одного живого тибетца не было видно.

Тысяча солдат Великого Тана сражалась с тремя тысячами полностью бронированных тибетцев, атакующих на максимальной скорости, но именно Великий Тан в итоге разгромил своего противника. Никто не мог этого ожидать.

......

«Как ты сделал это?»

Когда битва закончилась, и армия начала очищать поле битвы, Ван Чун услышал голос позади себя. Обернувшись, он увидел, что Ли Сие шел к нему с массивным мечом на спине.

«С твоим совершенствованием ты не сможешь увидеть открытия эксперта по Царства Глубокого Бойца. Как ты это сделал?»

Ли Сие посмотрел на Ван Чуна с беспрецедентно серьезным выражением лица. Он редко задавал вопросы Ван Чуну, но этот вопрос был совершенно другим. Несмотря на то, что он был в Царстве Глубокого Бойца, в этом бою он даже не знал, как убить своего противника. Возможно, он мог бы принять результаты, если бы Ван Чун также был экспертом в области Глубокого Бойца.

Но он абсолютно не был таковым!

Воин-новичок, находящийся ниже на целое царство самосовершенствования, он смог проинструктировать эксперта Царства Глубокого Бойца в убийстве еще более грозного противника. Это было так же абсурдно, как трехлетний ребенок, рассказывающий старому ветерану, как убить другого старого ветерана на поле битвы.

Даже Ли Сие было трудно это принять.

«Ха-ха, что ты говоришь? Разве это не ты убил его? Почему ты спрашиваешь меня?» — усмехнулся Ван Чун, симулируя растерянность.

Ли Сие продолжал смотреть на Ван Чуна, и серьезное выражение его лица ясно отражало его позицию.

Он не шутил, и слова Ван Чуна не смогли бы его обмануть.

Он должен был знать, как Ван Чун сделал это.

«Ха-ха, на самом деле это было несложно. У Стража Кшитигарбха Ваджры может быть шесть рук, но его тело слишком велико, и есть места, куда он не может добраться. Я слышал, как мой мастер говорил об этом виде боевых искусств раньше, поэтому я знал об этом. Все, что я сделал в этот раз, — это передал вам эти знания», — сказал Ван Чун со смехом.

«Твой мастер?»

Ли Сие нахмурился, когда начал переваривать этот ответ. Мастер, о котором говорил Ван Чун, должен быть таинственным старцем в чёрной мантии, живущим в духовной вене. Однажды он посетил духовную вену, и единственным человеком, сквозь которого он не мог видеть, был Старик Демонический Император, который был мастером Ван Чуна.

В отличие от других, Ли Сие был солдатом, поэтому он не различал праведника и злодея.

Если это было так, как сказал Ван Чун, тогда все было понятно.

Но Ли Сие все еще чувствовал, что что-то не так, хотя он не мог точно определить, где.

«Ха-ха, не думай об этом слишком много. Это еще и удача. Впереди нас ждет большая битва. Ты должен подготовиться.»

Ван Чун похлопал Ли Сие по плечу и обернулся, направляясь к трупу тибетского полководца Бутунлу.

Несмотря на то, что битва была окончена, все еще можно было пожинать плоды. У Ван Чуна было ощущение, что на теле этого тибетского командира была дополнительная награда.

Я надеюсь, что мое предположение верно! Ван Чун сказал себе. Чем выше статус эксперта, тем больше шансов найти приличные предметы на его теле. Только одни золотые рукавицы на руках Бутунлу были отличным сокровищем.

......

Труп Бутунлу жестко лежал на пропитанной кровью земле, в окружении трупов бесчисленных других тибетцев и лошадей. Хотя его голова была отрублена, упавшее тело Бутунлу все еще испускало пугающую ауру.

Ван Чун остановился рядом с телом Бутунлу.

В отличие от жителей Центральных равнин, тибетцы имели мало собственности, поскольку они были гораздо менее процветающими. Однако тибетцы имели привычку хранить при себе все свое ценное имущество. У них не было постоянного жилья, поэтому они брали с собой свои вещи, куда бы ни шли.

Ван Чун несколько секунд колебался над окровавленным трупом Бутунлу, прежде чем снять эти золотые рукавицы.

«Такие тяжелые!»

Ван Чун взвесил рукавицы в руке. Хотя они выглядели не очень большими, они, вероятно, весили больше тридцати цзинь. Решение Ван Чуна было верным: материал, из которого были сделаны эти рукавицы, действительно уступал мечу Ли Сие из Стали Вутц. Поверхность золотых перчаток была покрыта крошечными трещинами от ударов.

Однако, несмотря на их внешний вид, то, что они смогли выдержать удар полной силы от меча из Стали Вутц Ли Сие, было свидетельством их силы. И кроме того, у кого было столько оружия из Стали Вутц, сколько было у него?

Когда он перевернул рукавицы, Ван Чун заметил на концах рукавиц маленький символ белой горы.

«Это действительно продукт Святой Земли Великой Снежной Горы!»

Ван Чун кивнул.

Империя У-Цан имела только одну Святую Землю Великой Снежной Горы, которая имела длинное и легендарное наследие. Все высшее оружие империи У-Цан было сделано там. Кроме того, на Великой Снежной Горе Святая Земля фактически имела очень низкий уровень производства, хотя каждая вещь, которую она производила, была высшего качества.

Просто увидев символ Великой Снежной Горы, Ван Чун мог гарантировать, что эти рукавицы были не просто особенными из-за своей прочности.

«Я могу отдать эти рукавицы Старому Орлу», — тихо сказал себе Ван Чун.

Он не был готов использовать эти рукавицы сам. Никогда не было его стилем сражаться открыто и без уловок. Ни он, ни Ли Сие не подходили для использования этих перчаток, но Старый Орел мог ими воспользоваться. Более того, Старый Орел уже был на Уровне 9 Царства Истинного Бойца, всего в одном шаге от Царства Глубокого Бойца. Эти рукавицы окажут большую помощь в его деятельности.

Отложив рукавицы, Ван Чун остановился на мгновение, прежде чем быстро начал обыскивать тело Бутунлу.

Он не верил, что у тибетского командующего, такого как Бутунлу, были только эти рукавицы.

«Мм?»

Через некоторое время Ван Чун скривил лоб.

«Странно — разве он не мог этого иметь?»

Ван Чун надеялся найти два предмета на теле Бутунлу. Одним из них было Тайное Искусство Кшитигарбхи, которое стимулировало его потенциал и быстро увеличивало его силу, чтобы он мог подавить Ли Сие. Хотя это искусство было трудно практиковать, как только кто-то преуспеет, оно могло служить вторым шансом на жизнь в определенные моменты. Даже в Империи У-Цан это секретное искусство распространялось только среди избранных.

Другим был метод шестирукого Стража Кшитигарбха Ваджры, которого использовал Бутунлу.

При использовании этого высочайшего искусства все тело становится таким же твердым, как сталь, и его сила увеличивается. Если бы у Ли Сие не было того стального меча из Стали Вутц, который Ван Чун специально для него выковал, и который был невероятно острым и дополнительно покрыт всевозможными надписями, он был бы убит. То, что он смог не умереть, было достаточно впечатляющим.

Но Ван Чун не смог найти ни одного из этих руководств по технике на теле Бутунлу.

Это невозможно. У-Цан не передает эти методы устно. Все их боевые искусства передаются через секретные руководства. «Если Бутунлу знал об этих двух высших искусствах, у этих руководств нет никаких оснований», — тихо сказал себе Ван Чун.

Метод, который тибетцы использовали для передачи своих боевых искусств, полностью отличался от Центральных равнин. Они могли бы написать технику на очень особенном и изысканном материале, используя золотой и серебряный порошок, густой с аурой буддизма. В У-Цан эти предметы, при помощи которых они передавали свои техники на протяжении веков, назывались «Бон Кха». Все их боевые искусства были написаны на этих «Бон Кха 1».

И учитывая, что Бутунлу был командиром, он должен был получить Бон Кха, чтобы выучить методы, которые он изучил, или когда-то имел доступ к одному из них.

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

1. Я считаю, что термин «Бон Кха», 苯 a, является транслитерацией с тибетского языка. «Бон» здесь означает «чтение» или «глядение», а «Кха» означает «язык».

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 505. Предупреждение! Опасность уничтожения!**

Осмотрев тело Бутунлу, Ван Чун быстро перевел взгляд на лошадь Бутунлу.

Если бы этих предметов не было на теле Бутунлу, они могли бы быть спрятаны на его лошади.

Но через несколько секунд Ван Чун снова разочаровался.

«Это невозможно. Где я был не прав? Может ли быть так, что у Бутунлу действительно нет этих секретных руководств по боевым искусствам?»

Ван Чун потер подбородок с сомнением в глазах.

Первоначально он считал, что Бутунлу спрятал эти предметы под седлом своего коня, но его поиски ничего не дали. Оказалось, что он не сможет получить секретное искусство Бутунлу Кшитигарбхи и технику Шестирукого Стража Кшитигарбхи Ваджры.

Но затем взгляд Ван Чуна скользнул по ботинкам Бутунлу, и его внезапно поразила идея.

Ботинки Бутунлу выглядели несколько иначе, чем обычные ботинки. Ван Чун был также одет в военные ботинки, и он знал, насколько они толстые. Но сапоги Бутунлу были явно немного толще. Может ли это быть…

С этой мыслью Ван Чун внезапно опустил свое тело и начал осторожно резать по краю сапог своим мечом из Стали Вутц.

Плоп!

Когда он отрезал ботинок, что-то выпало из него на землю. Это был объект яркого цвета, и после более пристального взгляда он оказался золотым свитком, сделанным из какого-то материала между шелком и тканью.

«Это действительно было там!»

Глаза Ван Чуна прояснились, и он внутренне обрадовался. Он взял этот толстый золотой свиток и медленно развернул его. То, что было там нарисовано, это темнокожий шестиугольный Кшитигарбха, переступающий через высушенные кости, черные облака над головой, в то время как пламя бушевало на его теле. У него на лице было выражение ярости, и он, казалось, был готов выпрыгнуть из свитка.

«Это действительно Страж Кшитигарбха Ваджра. Он действительно так хорошо это спрятал!»

Ван Чун зарычал от смеха. У известного генерала, такого как Бутунлу, действительно были некоторые ценные вещи. Он просто очень хорошо их спрятал. Если бы он не заметил, что его ботинки были немного толще, чем обычно, он бы никогда не посчитал это место потенциальным укрытием.

«Это верно, но есть еще один ботинок!»

С удовольствием Ван Чун взял стальной меч Вутц и начал резать дно оставшегося ботинка Бутунлу. Как он и подозревал, секретное искусство Кшитигарбхи, которое Бутунлу использовал для стимулирования своего потенциала, было спрятано в нижнем слое его левого ботинка. В отличие от техники Стража Кшитигарбха Ваджра, Тайное искусство Кшитигарбхи Бутунлу было написано на тонком и квадратном листе бумаги, плотно покрытом волнистыми тибетскими словами.

К счастью, я выучил тибетский в моей прошлой жизни, иначе эти две техники были бы бесполезны для меня.

Ван Чун обрадовался, глядя на бумагу.

Оба эти метода были написаны на тибетском языке, системе письма, совершенно отличной от системы на Центральных равнинах. Если бы он не понимал этот язык, владение этими двумя учебниками было бы похоже на героя без места, где можно было бы проявить свои таланты.

«Старый Орел!»

Убрав эти два руководства, Ван Чун встал и позвал Старого Орла, после чего он вдруг услышал грохот в голове.

«Внимание! Важное событие: Армия Протектората Аннана понесла большие потери, и город Лев собирается пасть через три дня. Если пользователь не окажется в пятистах ли от Города Льва через три дня, пользователь провалит миссию и будет полностью уничтожен!»

Ледяной и механический голос Камня Судьбы сообщил ему эту информацию ледяным и механическим голосом, лишенным всякого сочувствия и жалости.

Тело Ван Чуна задрожало, когда этот холодный голос прозвенел в его голове, и вся кровь, казалось, отступила с его лица.

Как такое может быть?

Лицо Ван Чуна ужасно побледнело. Это был не первый раз, когда он слышал предупреждение от Камня Судьбы за последние несколько дней. Этот предупреждающий голос обычно не появлялся, но, когда это произошло, это означало, что должно произойти что-то большое.

Город Льва был построен Чжан Шоучжи. Это почти неприступная крепость, в которой находятся восемьдесят тысяч солдат. Как она могла быть сломлена?

Ван Чун не смел верить своим ушам.

Он потратил огромную сумму золота на этот город. Наружные стены были покрыты железом и украшены бесчисленными укрепляющими надписями. Стены были также гладкими и крутыми, что делало невозможным подъем на них. Ван Чун построил его для явной цели войны, чтобы обеспечить крепость для армии Протектората Аннана.

На самом деле этот город был эффективным.

В этот период времени единственная причина, по которой Ван Чун был в состоянии потратить много времени на подготовку своих солдат в реальных боях, заключалась в том, что Ван Чун твердо верил, что Город Льва не будет сломлен в течение некоторого времени. Но, похоже, все изменилось.

Что именно произошло на юге? Ван Чун задумался, и цвет его лица все еще не восстановился.

Радость от победы над Бутунлу и его тремя тысячами тибетцев исчезла. В этот момент ужасное чувство опасности упало с небес и окутало Ван Чуна. Ван Чун посмотрел вдаль, и, хотя он ничего не мог видеть с того места, где он находился, он чувствовал, что темные облака идут с юга.

Кампания на юго-западе шла быстрее, чем он предполагал.

То, что Сяньюй Чжунтун был побежден, было уже неопровержимым фактом. Независимо от того, какие у него были планы на эту войну и будущее империи, если он не доберется до равнин Эрхая через три дня, он будет мертв.

Должно быть, что-то случилось на юге, чего он не знал, но Ван Чун не мог понять, что это может быть. Что может нанести так много потерь Городу Льва?

«Молодой Мастер, что случилось?»

За его спиной донесся обеспокоенный голос. Старый Орел шел с обеспокоенным выражением лица.

Некоторое время он смотрел на Ван Чуна и заметил, что Ван Чун стоял неподвижно, а его лицо было смертельно бледным. Не было никакого способа, чтобы его состояние было нормальным, и это не было странным для того, чтобы заинтересовать Орла.

«Ничего!»

Ван Чун передал золотые рукавицы Бутунлу в руки Старого Орла.

«Эти рукавицы для тебя!»

С этими словами он шагнул вперед и сел на коня, после чего поднял руку.

«Все войска, слушайте мой приказ! Отложите все и готовьтесь к наступлению на полной скорости!»

Все были поражены этим приказом. Трупы еще даже не были похоронены, так почему же они так внезапно покидали город? Но, хотя они были сбиты с толку, они все же сразу начали садиться на лошадей и уходить.

Ли Сие подъехал к своей лошади и спросил: «Что случилось?» Он также чувствовал, что что-то не так с Ван Чуном.

«Что-то случилось впереди. Мы должны немедленно ехать. Старый Орел, ты узнал, где комендант Сюй?» Спросил Ван Чун.

«М-м.» Старый Орел кивнул.

«Поехали!»

......

Здесь была высокая гора, вокруг которой рос лес.

Загорелый человек с черными усами, одетый в доспехи Великого командира династии Тан, стоял на вершине горы, позволяя воющим ветрам дуть вокруг него. На юго-западе было очень мало горных хребтов значительной высоты, и эта гора, несомненно, была самой высокой из них. Стоя здесь, он мог видеть любое движение в окрестностях.

По этой же причине он решил создать здесь свой лагерь.

«Странный?»

Сюй Шипин стоял на вершине в сопровождении двух охранников. Он посмотрел вдаль, щурясь в замешательстве.

«Вы выяснили, что происходит?»

«Да, сэр. Это не ловушка. Бутунлу действительно ушел, но мы не знаем, почему».

«Вы не проследили, чтобы увидеть, куда они идут?»

«Это… Мы были обеспокоены тем, что это был трюк, поэтому мы не следовали за ними очень далеко. Мы только тщательно осмотрели окрестности, чтобы определить, не было ли засады. После разведки мы вернулись», — сказал уважительно капитан разведчиков, кланяясь.

«Я понимаю. Ты свободен!»

Сюй Шиппин нахмурился и быстро приказал капитану-разведчику уйти.

Бутунлу явно собирался атаковать, но он необъяснимо исчез. Совершенно очевидно, что происходило что-то странное, но это не было главной заботой Сюй Шипина… Когда его взгляд скользнул по пышному лесу и его бдительной армии, в его глазах промелькнуло чувство глубокого беспокойства.

Это были те люди, которых он собрал со всего мира за это время и теперь его армия насчитывала пять тысяч. Но увеличение числа не принесло облегчения Сюй Шипину. Напротив, это только сделало его более смущенным и беспокойным.

Генерал Ли был уже мертв!

Самая яркая восходящая звезда империи погибла в путешествии на юг. Несмотря на то, что он предупредил генерала, он все еще не смог остановить гибель 60 000 солдат армии от тибетцев. И сейчас существовала еще большая опасность для юго-запада.

За двадцать лет службы в армии он участвовал во всевозможных сражениях, больших и маленьких, и подвергался всевозможным опасностям. Но Сюй Шипин никогда не осмелится утверждать, что сталкивался с такой огромной опасностью, как эта!

300 000 солдат Мэнше Чжао присоединились к 200 000 кавалерии королевской линии У-Цан Нгари и победили 180 000 солдат армии Протектората Аннана на равнинах Эрхай. Это была опасность, которую империя никогда не испытывала за всю свою историю. Дверь на юго-запад была открыта, и сотни тысяч мирных жителей были брошены под копыта иностранных королевств.

Несколько веков мира Великого Тана вот-вот понесут первый тяжелый удар!

Что касается его и солдат Великой династии, которые он собрал здесь, они столкнулись с дилеммой. Смерть была у них впереди и позади. Если они продвинутся вперед, то их ожидала армия в 500 000 человек. Пять тысяч солдат, пытающихся остановить объединенную армию Мэнше Чжао и У-Цана, были похожи на кузнечика, пытающегося остановить карету, ища только своего собственного уничтожения.

Что касается отступления… военные приказы были такими же вескими, как гора! Их цель состояла в том, чтобы укрепить армию протекторатов Аннана, и их миссия не была завершена, их цель не достигнута. Как они могли отступить? Более того, бесчисленное количество тибетской кавалерии ждало их.

«Рапорт! Враги в поле зрения!»

Со смотровой площадки, установленной на полпути к горе, внезапно донесся свист.

Этот голос сразу же оторвал Сюй Шипина от его ступора. В то же время более пяти тысяч солдат Великого Тана начали двигаться. Скрипя и хрустя, они направляли все свое оружие в окружающую среду, и атмосфера мгновенно стала напряженной.

Галоп, тыгыдык-тыгыдык!

Их противники пришли даже быстрее, чем предполагалось. Вдалеке виднелась огромная струйка пыли, и поток металла приближался с шокирующей силой.

«Милорд, тибетцы уже здесь. Что нам делать дальше?»

Группа подчиненных посмотрела на Сюй Шипина. Их противник ранее ушел без боя, поэтому они, должно быть, сделали некоторые приготовления, прежде чем вернуться снова. Такой поворот событий казался зловещим для солдат 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 506. Встреча! Комендант Сюй!**

«Милорд, отдай приказ! Мы готовы быть солдатами-самоубийцами!»

Различные вице-коменданты и офицеры армии выразили свое согласие.

Исходя из планов, которые они разработали заранее, эта армия сможет остановить тибетское наступление, только сформировав отряд самоубийц и бросив его в яростный штурм. Это была единственная стратегия, которая давала возможность выжить, но все члены отряда самоубийц будут принесены в жертву и никогда не смогут вернуться. В этом не было никаких сомнений.

Но теперь все просили присоединиться к отряду самоубийц.

«Подождите минутку!»

Сюй Шипин посмотрел вдаль, продолжая сдерживать приказ. Это были все братья, с которыми он вместе сражался на поле битвы. Как он мог быть готов отправить их на смерть?

«Милорд, ситуация может измениться, если мы будем медленно реагировать! Быстро!» — с тревогой сказала группа вице-комендантов и офицеров.

Сюй Шипин продолжал молча смотреть вдаль.

«Ах! Тот, кто нерешителен, когда необходимо решение, обязательно встретит бедствие. Братья, пойдем!»

Офицеры начали двигаться, решив больше не ждать приказа Сюй Шипина. Они начали формировать отряд самоубийц, чтобы атаковать тибетскую армию, прежде чем она начала атаковать.

«Подождите минутку!»

«Милорд, так как ты не хочешь, мы примем решение за тебя…!»

«Я сказал „подождите“! Это не тибетцы, они на нашей стороне!» — воскликнул Сюй Шипин.

Его слова мгновенно погрузили окрестности в тишину. Все уставились на Сюй Шипина, ошеломленные.

На нашей стороне?

Откуда люди с нашей стороны пришли в это время? По всей этой пыли, которая вьется, и по этому пульсирующему импульсу видно, что приближается довольно значительная сила. Откуда Великий Тан взял такую армию?

Но они очень быстро поняли, что их суждения были неправильными.

«Посмотрите туда! Это наш флаг! Они действительно на нашей стороне!» — закричал один из солдат, а остальные быстро повернулись к стальному потоку. То, что они увидели, было черным военным знаменем Великого Тана, простирающимся из этой армии и развевающимся на ветру.

«Они действительно на нашей стороне!»

Когда кавалерия становилась все ближе и ближе, солдаты смогли более четко разглядеть их. Они начали подбадривать, и все прежнее напряжение исчезло в клубе дыма.

......

Кавалерия скакала вперед к лагерю Сюй Шипина, Ван Чун спереди, Ли Сие слева и Старый Орел справа.

Увидев, как сильно укрепилась эта гора, Ван Чун не мог не вздохнуть с похвалой. Он наконец понял, почему этот комендант Сюй снискал такое доверие у армии подкрепления. Он также понимал, почему Бутунлу решил сначала разобраться с ним, а не уничтожать этот лагерь.

Это было не просто потому, что сила на этой горе была больше, насчитывающей пять-шесть тысяч, а потому, что комендант Сюй обладал поразительной способностью организовывать свои силы, что производило очень глубокое впечатление. Его укрепление горы было чрезвычайно крепким и плотным. Даже Бутунлу не сможет найти слабых мест для использования.

Столько вагонов и оружия, и он даже выкопал ров вокруг горы! Даже я должен был бы тщательно подумать, прежде чем атаковать!

Ван Чун пристально смотрел на этот отдаленный лагерь, мысленно вздыхая в похвале.

В своем путешествии на юг он накопил лишь несколько тяжелых и смертоносных баллист. Но на этом холме он мог видеть многочисленные лучи холодного света, направленные к его силам. На второй взгляд, были десятки баллист, возможно, превышающие сотню? Этих оборонительных вооружений было достаточно, чтобы нанести сильный удар по любым кавалерийским силам.

Одного этого было недостаточно, Ван Чун также увидел большой ров, вырытый у основания горы, шириной в пять-шесть чжан и глубиной два-три чжан.

Этот ров почти окружил всю гору.

Тибетская армия состояла почти исключительно из кавалерии, поэтому они могли игнорировать эти смертоносные баллисты. Но даже самый лучший конь не сможет пересечь этот ров одним прыжком. Кроме того, Ван Чун также заметил, что на дне рва был посажен лес копий.

Можно легко представить, что произойдет, если боевой конь прыгнет в ров.

Ван Чун слышал об этом коменданте Сюй уже некоторое время, но теперь казалось, что комендант Сюй был гораздо более грозным, чем он предполагал.

У него действительно стиль офицера-ветерана!

Эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна, когда он смотрел на этого бородатого и загорелого коменданта, стоящего на вершине горы.

В армии было много ветеранов. Возможно, они не были особенно сильными мастерами боевых искусств, но они восполняли это своим богатым опытом. Они боролись спокойно и стабильно, не были нетерпеливы в продвижении, и требовали стабильности и самообладания. Не было никаких сомнений в том, что комендант Сюй был одним из этих спокойных и опытных офицеров. У Ван Чуна не было недостатка в специалистах с потенциалом, но ему не хватало надежных ветеранов-офицеров, которые могли бы привести войска в бой и помочь его армии.

Ван Чун все больше и больше чувствовал, что его решение было верным.

«Опустите подъемный мост!»

Издали донесся звонкий голос, похожий на гигантский колокол, после чего раздался грохот, и массивный ствол дерева рухнул, перекрыв ров. Ван Чун немедленно направил свою лошадь через ствол, в результате чего несколько его последователей пошли с ним на вершину.

На вершине Ван Чун наконец встретился с комендантом Сюй.

Он был очень высоким и гораздо более бурным, чем представлял себе Ван Чун. Его лицо было покрыто морщинами и стерто от многолетних трудностей. Однако, часть, которая оставляла самое глубокое впечатление, была его вертикальная выправка. Его тело, казалось, было наполнено энергией, которая взлетала прямо в небеса и была такой же тяжелой, как гора. Это была сила, которой можно доверять, на которую можно положиться. Это было похоже на то, как долго этот человек стоял там, независимо от того, насколько велики испытания или насколько яростна буря, они могли бы стиснуть зубы и выдержать их.

«Могу ли я спросить имя молодого мастера?»

Сюй Шипин также оценивал Ван Чуна. Учитывая мощный импульс, с которым пришли эти силы, Сюй Шипин полагал, что их лидером будет какой-то известный генерал в армии, или, может быть, генерал-ветеран или офицер. Но Сюй Шипин обнаружил, что под этой окровавленной броней его ожидало удивительно молодое лицо.

Но, несмотря на молодое лицо, Сюй Шипин смог ощутить ауру великого полководца в этом юноше, настойчивость, смелость, самообладание и уверенность, которые намного превосходили его возраст. Эта аура часто заставляла человека неосознанно пренебрегать юностью его лица и относиться к нему как к человеку за пределами его лет.

Ван Чун посмотрел на Сюй Шипина со своей лошади, молча сняв с пояса золотой жетон и высоко подняв его над головой.

Сюй Шипин покосился на него. «Это… Его Величество Король Сун!» Увидев этого дракона на жетоне, он побледнел и немедленно поклонился.

«Я не знал, что Молодой Мастер является подчиненным Его Величества Короля Суна. Я не вышел, чтобы поприветствовать Молодого Мастера, и я надеюсь, что меня можно простить!»

«Мы просим молодого мастера простить это оскорбление!»

Офицеры вокруг Сюй Шипина тоже нервно начали кланяться.

В армии, независимо от региона или фракции, король Сун Великого Тана занимал влиятельную позицию, внушая уважение всем солдатам. При императорском дворе король Сун всегда был убежденным сторонником армии. В этом аспекте ни один из других Императорских Принцев Великого Тана не мог сравниться с Королем Суном.

Более того, это был императорский принц, в его жилах текла кровь истинного дракона. Это был не тот статус, которому мог соответствовать любой присутствующий.

Старый Орел внезапно выехал на лошади вперед и заговорил. «Мой молодой мастер — внук герцога Цзю, потомок клана Ван. Его зовут Ван Чун. Вы должны были слышать о нем во время инцидента с региональными командирами».

Бузз!

В одно мгновение все начали по-разному смотреть на Ван Чуна. Даже Сюй Шипин не мог не окинуть его вторым взглядом, и его лицо наполнилось удивлением.

«Так это молодой мастер Ван! Мои извинения!» Сюй Шипин низко поклонился, его голос наполнился с трудом завоеванным уважением.

Раньше его уважение относилось исключительно к статусу короля Суна, тому, что Ван Чун служил доверенным лицом короля Суна, но уважение, которое он оказывал теперь, было совершенно другим. Инцидент с региональными командирами вызвал такой ажиотаж, что все общество об этом знало. Практически не было солдата, который не знал о том, что произошло тогда.

Тогда Ван Чун проявил себя и завоевал уважение всего мира.

Теперь, когда они знали, что этот юноша был Ван Чуном, все было иначе. По крайней мере, с его жетоном Короля Суна не было никаких проблем.

«Молодой мастер Ван, наши извинения».

Окружающие офицеры также поклонились. Атмосфера претерпела массивные преобразования.

Старый Орел молча кивнул.

Ван Чун был еще слишком молод, и этот юноша стал бы препятствием для его предприятий. Даже с жетоном Короля Суна эти солдаты все еще не будут полностью готовы выслушать его, поэтому он раскрыл личность Ван Чуна.

«По какой причине Молодой Мастер преодолел эти огромные расстояния, чтобы приехать сюда?» — спросил в замешательстве Сюй Шипин.

Ван Чун поднял жетон короля Суна и строго сказал: «Комендант Сюй, я сразу перейду к делу. Выполняя приказ короля Сона, я пришел сюда, чтобы командовать этой армией. Начиная с этого момента, все должны слушать мои приказы!»

Бузз!

Все офицеры были ошеломлены.

«Молодой мастер Ван, пожалуйста, простите меня за то, что я говорю вне очереди. Учитывая репутацию молодого мастера, для молодого мастера нет проблем командовать этой армией. Но если я могу быть прощен за то, что задал этот вопрос, кроме присутствующих сил, не послал ли Императорский Двор какие-нибудь другие подкрепления?»

Офицер спросил, глядя на несколько тысяч солдат у подножия горы, с крошечной полоской надежды в глазах.

Похожая надежда появилась в глазах других офицеров. Этот вопрос также оказался тем, что имелось в виду.

Юго-запад империи был в полном беспорядке. Только путем отправки новой партии подкреплений можно было изменить ситуацию. Это была самая большая надежда этих солдат, когда они укрепили эту область.

Ван Чун покачал головой и спокойно сказал: «Нет. Это только мы!»

К этому моменту нечего было скрывать, и если сказать об этом раньше, это может спасти Ван Чуна от многих неприятностей в будущем! Хотя он также хотел сказать, что в пути находится большое количество подкреплений, на самом деле Императорский Двор не имел возможности послать кого-либо еще, по крайней мере, в течение некоторого времени.

Только четко изложив текущие обстоятельства и собрав мнения, можно изменить ситуацию.

«Ах!»

Офицеры начали вздыхать, в их глазах появилось разочарование. Даже Сюй Шипин оказался удрученным.

Ван Чун прибыл с огромной силой и принес жетон короля Суна из далекой столицы. Изначально эти солдаты считали, что Императорский Двор послал большие силы, а войска Ван Чуна были просто авангардом. Но никто не ожидал, что Ван Чун скажет, что его силы — это все, что придет.

Чем больше надежда, тем больше разочарование!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 507. Ситуация на юго-западе! Мощный враг!**

Вершина горы была тихой, все место тонуло в смертельной тишине.

«Но, молодой мастер, если бы императорский двор не послал подкрепление, то небольшое количество сил, которые мы имеем здесь, было бы похоже на чашу воды в горящей карете. Этого далеко недостаточно, чтобы изменить ситуацию на юго-западе!» Офицер не мог не выразить разочарование своими словами.

«Молодой мастер Ван, я не буду ничего скрывать от вас. В настоящее время тибетцы работают на полную мощность. У нас здесь может быть от пяти до шести тысяч солдат, но нам едва удастся защитить это место. Этого далеко не достаточно для того, чтобы на самом деле продвигаться вперед. Только те три тысячи человек тибетской кавалерии, ожидающие снаружи, были для нас невозможны. Эта сила чрезвычайно грозна, и если мы покинем это место и географическое преимущество, которое оно предлагает, тибетцы нападут на нас на полпути, мгновенно нанеся тяжелые потери. Кроме того, кавалерия намного быстрее, чем пехота, поэтому мы даже не сможем сбежать!»

Сюй Шипин поднял глаза и вздохнул с выражением беспомощности на лице.

Как он мог быть готов защищать это место? Как он мог не хотеть сделать больше? Но ситуация была сильнее, чем его желание. Если бы он рискнул продвинуться, он не только не смог бы помочь армии протектората Аннана, но многие братья на его стороне могли бы умереть без места захоронения. Как командир, он не мог предать доверие своего брата.

«Хахаха!»

Было бы хорошо, если бы Сюй Шипин ничего не сказал, но, услышав о тех трех тысячах тибетских кавалеристов, Старый Орел, Ли Сие и другие охранники, которые следовали за Ван Чуном на гору, начали рычать от смеха. Даже Ван Чун не мог сдержать слабую улыбку.

«Комендант, ты говоришь об этом человеке?»

Вместо того, чтобы вести себя скромно, Старый Орел взревел от смеха, перебросив готовую металлическую коробку. Коробка открылась, и вылетела круглая голова, катаясь по земле, пока она постепенно не остановилась.

Как будто невидимая рука зажала у всех шею, горная вершина мгновенно затихла. Офицеры смотрели с широко раскрытыми глазами и устами на эту голову, которая явно принадлежала кому-то с плато, несмотря на кровь и грязь, которая его обожгла.

Несколько солдат, стоявших рядом, даже сделали несколько шагов назад.

«Это, это…»

«Бутунлу! Разве это не тот тибетский генерал?»

«Как это могло произойти?»

«Как он умер? Как это возможно?!»

«У них было так мало людей, так как им удалось убить Бутунлу?!»

......

Солдаты пялились на голову на земле. Они не могли понять, что тибетская конница, которая была их смертельными врагами, угрожающе бродила по их периметру, прежде чем таинственно отступить не так давно, была убита.

И они были убиты этой армией, силами Великого Тана!

Офицер поднял голову и спросил: «А как же его солдаты?» Хотя он знал, что у тех солдат, вероятно, не было хороших судеб, он все еще не мог не спросить.

«Мертвы, конечно! Даже голова их командира здесь! Как вы думаете, мы могли бы сделать это, если бы не убили их всех?» — нетерпеливо сказал Ли Сие.

Он был военным и образцом откровенного генерала. Он не особо любил схемы и не имел большого терпения.

Никто не спорил с Ли Сие. Сюй Шипин обменялся взглядами со своими старыми подчиненными, все они потеряли дар речи.

Этот результат застал их врасплох. Никто из них не ожидал бы этого в своих самых смелых мечтах.

Чтобы справиться с этими тибетцами, они вели себя так, будто столкнулись с могущественным противником. Они собрали большое количество солдат, построили много укреплений и провели много дней в подготовке. Всего несколько минут назад они даже обсуждали вопрос о создании отряда самоубийц, чтобы пожертвовать своей жизнью ради надежды.

Никто не предполагал, что в то время как они планировали наихудший сценарий, их «могущественный противник» уже был уничтожен.

И те, кто убил их, были этот молодой человек и его солдаты!

Несмотря на то, что он знал о репутации Ван Чуна, разум Сюй Шипина все еще был в смятении.

Это был настоящий бой, борьба за жизнь или смерть. Хотя он происходил из клана министров и генералов, разве он не был еще ребенком? Как ему удалось это осуществить?

Сюй Шипин вдруг понял, что ничего не понимает в этом молодом человеке, стоящем перед ним.

«Молодой мастер Ван, могу я спросить, как вам удалось победить их?» — спросил Сюй Шипин.

«Тибетцы недостаточны ниже тысячи, но непобедимы над ней». Эта поговорка распространилась по всей стране. Хотя это звучало довольно преувеличенно, оно ясно сообщало о свирепости и необычной боевой силе тибетцев.

Три тысячи тибетских кавалеристов были боевой силой, способной сражаться с семью или восемью тысячами солдат.

Не то чтобы он не верил Ван Чуну. Этот подвиг был просто ошеломляющим!

Ван Чун слабо улыбнулся, не удивленный их шоком. Как только тибетская свита эшелона достигла максимальной скорости, с ней действительно было очень трудно иметь дело. Не было записей о ком-то, кто мог бы победить тибетцев в лобовом противостоянии. Даже Гешу Хан должен был использовать удивительные башенные щиты.

Для этих офицеров было нормальным находить эту новость трудной для восприятия.

«Старый Орел!»

Ван Чун сделал несколько шагов назад и посмотрел на Старого Орла.

Старый Орел понял и дал подробное описание битвы, естественно, убедившись, что включает в себя все захватывающие части. Фамилии «Ван» было недостаточно, чтобы убедить этих солдат. Только убедительно проиллюстрировав силу Ван Чуна, они могли быть полностью убеждены. Это было выгодно как Ван Чуну, так и солдатам.

«Это меч из Стали Вутц!»

Сюй Шипин вернул стальной меч Вутц Ван Чуну и обернулся, чтобы безмолвно взглянуть на своих подчиненных.

Естественно, они слышали о мечах из Стали Вутц, но не ожидали, что они будут настолько сильны в руках армии. Тысяча против трех тысяч во фронтальном нападении, и им удалось прорваться и добиться победы! Отчет Старого Орла вызвал дрожь в их телах.

«Молодой мастер Ван из престижного клана, также имеет жетон короля Суна. У нас, солдат, естественно, нет проблем. В будущем мы будем безоговорочно выполнять ваши приказы!»

Сюй Шипин и его старые офицеры искренне опустили головы.

Человек, который мог создать такую победу на поле битвы, не был человеком, которого можно было бы оценить, используя здравый смысл. Даже если Ван Чун был молод, он все же обладал талантом командования и лидерства, который намного превосходил всех присутствующих. Даже Сюй Шипин не будет возражать, если этот человек возьмёт бразды правления своей армией.

Я изначально верил, что никто не сможет превзойти генерала Ли. Я не думал, что клан Ван родит такого потомка. Неудивительно, что Король Сун мог спокойно отдыхать и отдать ему свой знак. Возможно, дать ему команду солдат на самом деле лучший выбор! — мысленно сказал себе Сюй Шипин.

Ван Чун действительно завоевал их доверие и уважение не благодаря своему статусу или характеру, но благодаря своему таланту в военных делах.

Когда Ван Чун тихо наблюдал за взглядами солдат со своей лошади, он знал, что наконец-то победил этих солдат, и его губы изогнулись в улыбке.

Его самая большая проблема на данный момент заключалась в том, что его силы были слишком малы.

С этими пятью тысячами солдат его планы имели гораздо больше шансов на успех.

............

Реорганизация солдат проходила намного быстрее, чем предполагалось.

В присутствии старшего офицера, такого как Сюй Шипин, Ван Чуну нужно было лишь позволить ему справиться со всем, чтобы все прошло гладко. Даже Старый Орел, Ли Сие или Чжао Цзиндянь не смогли бы осуществить этот подвиг, поэтому Ван Чун решил поставить Чжао Цзиндианя в помощь Сюй Шипину.

Хотя Сюй Шипин не был сильным воином, у него был большой опыт, именно то, чего в настоящее время не хватало молодому Чжао Цзиндяню.

Ван Чун надеялся, что Сюй Шипин обучит Чжао Цзиндяня.

Ван Чуну также удалось многое узнать о текущем состоянии на юго-западе от Сюй Шипина.

«Молодой мастер, взгляни! Дорога на юг сейчас сложнее, чем ты мог себе представить!»

Как только солдаты завершили реорганизацию, Ван Чун, Чжао Цзинцянь, Ли Сие, Старый Орел, Сюй Шипин и другие офицеры собрались на вершине. Перед ними была большая модель. Сюй Шипин протянул палец и указал на несколько мест на модели.

«Тут был не только Бутунлу. Тибетцы оставили намного больше сил на дороге на юг. Здесь, здесь и здесь… во всех этих местах находится большое количество тибетских солдат. В каждой области есть по меньшей мере шесть тысяч солдат, и у всех них есть жестокие командиры, даже сильнее, чем Бутунлу. И все они охраняют стратегические проходы. Если мы хотим достичь Эрхая и усилить армию протектората Аннана, нам придется пройти через них. Но одной нашей силы полностью недостаточно».

Сюй Шипин не пытался скрыть свои опасения. Это задание было таким, что легче сказать, чем сделать. Несмотря на то, что Ван Чун убил Бутунлу, это никоим образом не улучшило ситуацию на юго-западе.

Хотя Хуошу Хуйцан уже вернулся на юг, он все еще оставил достаточно сил. Эти люди не убивают и не грабят, а только охраняют эти переезды, чтобы не допустить прибытия Императорского двора. Я слышал слух о том, что великий министр Нгари Далун Руозан когда-то учился в Великом Тане, и что он знал многие учебники по стратегии, часть которых он передал Хуошу Хуйцану. Боевые искусства Хуошу Хуйцана имеют второстепенное значение, но, обладая стратегией, он не просто какой-то простой воин», — молча подумал Ван Чун.

Тибетцы были жестокими и мужественными бойцами, но они также были безудержны. То, что Хуошу Хуйцан мог заставить своих солдат строго следовать его приказам в не боевой обстановке, было достаточным доказательством того, что способности Хуошу Хуйцана достойны его уважения.

Это сильный враг! Ван Чун молча сказал себе, глядя на модель.

Места, где Хуошу Хуйцан гарнизировал своих солдат, было легко защищать и было трудно атаковать, и все они были местами, через которые нужно было пройти. Пока солдаты стояли на страже в этих местах, любой, кто хотел укрепить армию протектората Аннана, независимо от того, были ли они посланы Императорским Двором или кем-то еще, не мог обойти их стороной. Если они столкнутся с небольшой силой, эти гарнизоны смогут полностью уничтожить врага.

И если это будут большие силы, Гелуофэн и Хуошу Хуйцан будут проинформированы как можно быстрее и смогут подготовиться.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 508. Пять генералов тигров! Бачичэн!**

Все эти места имеют высокую возвышенность, и, учитывая способности тибетцев, они определенно занимают вершину. Это дает им высокую выгодную позицию для обнаружения врага, а также облегчает их атаки. Спуск с горы позволит тибетским высокогорным скакунам максимально быстро набрать максимальную скорость, что действительно затруднит их поражение! Что касается тех, кто находится у подножия горы, то и пехоте, и кавалерии будет трудно набирать скорость, что делает их противников еще сложнее в борьбе.

Ум Ван Чуна был беспокойным, его лоб слегка нахмурился.

«Вы знаете, кто ведет этих солдат, которых оставил Хуошу Хуйцан?» — вдруг спросил Ван Чун.

«Бачичэн!» незамедлительно предложил загорелый вице-комендант. Он был ответственным за разведчиков, поэтому он ясно понимал ситуацию.

«Этот человек — один из пяти генералов Хуошу Хуйцана. С точки зрения силы он, вероятно, намного сильнее, чем покойный Бутунлу! Более того, в отличие от Бутунлу, он превосходный командир, и он невероятно умело прорывается сквозь оборону. Он смелый и мудрый. Когда генерал Ли остался, чтобы сдерживать врага, предлагая себя в качестве приманки, он превратил своих солдат в одно из самых мощных оборонительных формирований, Формирование Золотой Крепости, чтобы плотно окружить его. Но этот Бачичэн все еще успешно повел своих солдат в прорыв защиты и разрушил Формирование Золотой Крепости!»

«Генерал Ли прославился своим Образованием Золотой Крепости», — добавил офицер. «Используя это образование, он смог защититься от многих врагов в Анси и Бейтине. Но я не думал, что оно будет сломлено тибетцами в этом путешествии на юг!»

При упоминании о покойном Ли Чжэнъи все почувствовали великую скорбь.

Ван Чун также был немного тронут этим пересчетом. Он слышал о формировании Золотой Крепости Ли Чжэнъи. По-видимому, Ли Чжэнъи сам придумал формирование, и даже Великие Генералы Ху, такие как Гао Сяньчжи и Фуменг Линча, хвалили его за прочность. Можно только представить, насколько грозной было формирование Золотой Крепости Ли Чжэнъи, чтобы заслужить похвалу этих великих генералов-имперцев.

А то, что тибетцы прорвались через формирование Золотой Крепости, которое не смогли пробить даже турки или арабы, было свидетельством силы Бачичэна.

Мне кажется, что этот человек обладает невероятными атакующими способностями. Он должен по крайней мере иметь наступательный военный ореол, который может покрыть всю его армию! — тихо сказал себе Ван Чун.

Хотя Ли Чжэнъи проиграл, не выполнив императорский указ, он выразил свою искренность своей смертью. В такое время Ван Чун, естественно, не стал бы его критиковать, и он, конечно, не воспользовался случаем, чтобы усомниться в своих способностях.

«Мои извинения, я заставил Милорда увидеть неприглядную сцену», — наконец сказал Сюй Шипин через несколько секунд. И он, и его коллеги-офицеры вернули себе самообладание.

Ван Чун махнул рукой и спокойно сказал: «Милорд слишком вежлив. У меня есть только уважение к генералу Ли».

Сюй Шипин кивнул.

«Милорд, у нас в настоящее время острая нехватка рабочей силы, а Бачичэн является мощным противником. Движение на юг в это время действительно не мудрый шаг. Ваш подчиненный означает, что мы должны установить приоритетность связи с другими войсками и ждать подкрепления от Императорского Двора, прежде чем подумать о том, чтобы двигаться на юг. Хотя 60 000 солдат армии подкрепления понесли тяжелые потери, довольно многим из моих братьев удалось выжить. Кроме нашей группы, у нас также есть люди здесь, здесь и здесь. Если мы сможем связаться с ними, мы хотя бы сможем защитить себя». Палец Сюй Шипина провел дугу по модели, указывая на несколько мест.

«Если мы сможем связаться с этими районами, мы сможем собрать почти 20 000 солдат, что очень поможет планам молодого мастера».

Ван Чун подсознательно перевел взгляд на эти места. Медленно, его лоб начал морщиться.

Тибетцы занимали области между всеми этими местами, и все они были очень далеко друг от друга. Самым дальним было, пожалуй, почти тысяча ли. Чтобы собрать всех этих людей, понадобится очень много времени, но у Ван Чуна было всего три дня до падения Львиного Города, и он должен был добраться туда как можно быстрее.

«Милорд, оттачивание края не заставит нас рубить дрова, и действовать с большой поспешностью не всегда означает большую скорость. Ваш подчиненный означает, что не стоит вредить, если вы будете ждать еще несколько дней, чтобы собрать больше солдат и затем принять решение…» — начал зондировать Сюй Шипин.

«Нет!»

Прежде чем Сюй Шипин смог закончить, Ван Чун нахмурился и сразу же отклонил план Сюй Шипина.

«Мы не можем отложить движение на юг. Это должно быть немедленно осуществлено!»

Эти слова были абсолютными и не вызывали вопросов.

Сюй Шипин и его офицеры были ошеломлены. Ван Чун всегда производил впечатление гениального и доступного человека. Никто из них не ожидал, что он примет решение с такой решимостью.

Сюй Шипин низко опустил голову и почтительно сказал: «Мы, естественно, будем подчиняться приказам Милорда».

Ван Чун был потомком престижного клана министров и генералов, и он уже проявил себя, победив их великого врага Бутунлу. У него также был жетон Короля Суна в руке, и он был высшим командующим этой армии. Сюй Шипин, естественно, не будет возражать против приказов Ван Чуна.

«Единственная причина, по которой У-Цан и Мэнше Чжао не начали крупномасштабную мобилизацию на север, заключается в том, что город Лев удерживает их. Если мы не придумаем способ как можно быстрее справиться с этими контрольно-пропускными пунктами и спуститься на равнины Эрхай, как только падет Город Льва, на перевалах нас ждет не только тибетская кавалерия. Прямо сейчас, не стоит ли нам пойти на такой риск. У нас нет выбора. Мы должны прорваться!» — Глаза Ван Чуна засветились, когда он объяснил.

«Но что нам делать с Бачичэном?» — спросил комендант. «Этот человек силен и квалифицирован в стратегии, и имеет географическое преимущество. Мы одни не подойдем ему».

«Хммм! Оставьте это мне!»

Ван Чун фыркнул, совершенно не заботясь.

Бачичэн действительно был грозным, но умелым в стратегии? Ха, в этом поколении не было никого, кто мог бы сравниться с Ван Чуном по части стратегии. Даже Бог Великой Танской войны Су Чжэнчэнь проигрывал ему. Его битва против Бутунлу уже доказала его способность прорвать сопротивление более тысячи тибетцев, и теперь пришло время ему доказать свои навыки в стратегии!

Ведущая кавалерия была не единственной его специальностью на войне.

«Сообщите армии, чтобы подготовиться к выходу. Вы все свободны!» — приказал со взмахом руки Ван Чун.

......

Румбл!

Звук скачущих по земле лошадей эхом разносился по горам вместе со звуками пронзительного ржания и грохота металла.

На вершине этого высокого пика стоял человек, полностью одетый в доспехи, даже его лицо было покрыто маской. Только его ледяные глаза были видны яростным штормам, их взгляд смотрел на мир, мечась по земле. Под ногами этого генерала мерцал Ореол Шипов, заставляя его казаться богом.

Даже самые страшные из его тибетских подчиненных держались от него на расстоянии нескольких чжан. Никто из них не осмеливался подойти слишком близко, и их головы были слегка опущены, а на лицах были робкие выражения.

«Что вы обнаружили?»

Бачичэн стоял прямо на коне, его гудящий голос был лишен эмоций.

Волны тепла распространялись от его тела, заставляя окружающих чувствовать, что они были в огне.

«Отчитываясь перед Милордом, на данный момент новостей нет. Мы уже победили армию Тана, и король генералов удерживает Лешкси Гешу Хана. У Великого Тана нет войск, которые они могли бы использовать в данный момент. Нам нужно подождать, пока Великий Министр и Генерал уничтожат Город Льва, и весь юго-запад окажется в подчинении нашего У-Цана».

Хотя тибетский командир-докладчик говорил с уважением, он держался на расстоянии позади Бачичэна.

У Бачичэна был взрывной характер, и он был склонен к телесным наказаниям своих подчиненных. Кроме того, он развивал технику огня, которая еще больше разжигала его гнев и облегчала его провоцирование. Хотя этот человек был командующим армии, он не смел бороться против одного из пяти генералов тигров.

Криии!

Из-под облаков донесся пронзительный крик, затем из них вылетел зеленый зверобой.

«Что-то случилось!»

Все командиры на вершине горы казались удивленными при виде этой птицы. Тем временем Бачичэн поднял брови, его глаза излучали холодный свет.

Он никогда не боялся войны. Наоборот, он этого желал.

«Кто-нибудь, быстро идите и посмотрите, что происходит!» — приказал тибетский военный офицер одному из ближайших элитных разведчиков.

«В этом нет необходимости. Пусть они приходят!»

Бачичэн махнул рукой, с выражением презрения в глазах.

Румбл!

Потребовалось всего несколько секунд, чтобы черные приливы стали быстро появляться, оставляя за собой облака пыли, приближаясь к перевалу. Черные знамена войны Великого Тана, развевающиеся в потоке, указывали, кем они были.

«Это действительно подкрепление Великого Тана. Интересно!»

Бачичэн наблюдал за приближающейся армией Тана, его глаза сияли жестоким светом.

«Милорд, похоже на остатки этих злых существ. Я не думал, что они осмелятся подойти!»

Позади него несколько офицеров высказали свое мнение.

«Я хотел бы увидеть, что они планируют делать», — усмехнулся другой офицер.

В начале они полагали, что Великий Тан послал новую армию подкрепления. Если это действительно так, то сил, которые у них были, на самом деле может быть недостаточно. Но если это были только остатки этой побежденной армии, ситуация была бы совершенно другой. Они сражались с ними не так давно, поэтому эти тибетцы были очень хорошо знакомы с их военными знаменами и доспехами!

Пока тибетцы молча ждали, когда приблизится танская армия, это облако пыли остановилось в тридцати или сорока ли от гор.

«Что эти парни делают?»

На вершине горы офицеры нахмурились, и даже Бачичэн казался растерянным.

Но прежде чем тибетцы смогли отреагировать, издали донесся хор ржания, и земля снова затряслась. Плотные ряды танской армии поворачивались и возвращались в даль.

«Хммм, эти трусливые трусы на самом деле хотят бежать!»

«Ха-ха, я действительно переоценил их. Мне кажется, они даже не думали, что мы будем здесь охранять».

......

Тибетские офицеры вдруг что-то заметили.

«Хммм, смесь пехоты и кавалерии! Они думают, что они все еще могут бежать с такой армией?»

Бачичэн мрачно рассмеялся, и, извлекая искры, он вытащил ятаган из ножен, позволяя его холодному краю поблескивать в пустоте.

«Так как они пришли, пойдем и поприветствуем их! Все солдаты, слушайте мой приказ! Дуйте в рога! Немедленно выходите и убейте их для меня!»

Глаза Бачичэна пылали дикостью и жестокостью.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 509. Тибетские подкрепления! Двое становятся одним!**

Бууууум!

Когда прогремел белый рог яка, кольца пламени расцвели, как красные лотосы под боевым конем Бачичэна, окутав всю его армию. Шести тысячам тибетской кавалерии потребовалось всего несколько минут, чтобы почувствовать, что их тела горят, и звездная энергия потекла быстрее через их тела. Лошади начали ржать, когда тибетская кавалерия свалилась с вершины, как свирепая буря, высыпая огромные облака пыли, преследуя армию Ван Чуна.

......

В то же время, в нескольких десятках ли от прохода, охраняемого тибетской армией, хотя все молчали, атмосфера была напряженной.

«Милорд, это действительно хорошо?"Комендант Сюй спросил с беспокойством со стороны Ван Чуна.

За ним последовали пять тысяч его братьев, а перед ними стояли шесть тысяч элитных тибетских кавалеристов. Это была не шутка.

Рядом с ним Чжао Цзиндянь, Ли Сие и Старый Орел тоже были в довольно мрачном настроении. Хотя они хотели заявить от имени Ван Чуна, что все определенно будет хорошо, даже они не были уверены в этом вопросе. То, что тибетцы так долго ждали, чтобы наконец начать эту атаку, означало, что они явно подготовились. И все присутствующие лично испытали мощь этой армии.

«Ха, если мы не попробуем, как мы можем знать, все ли в порядке?»

Это мог быть только Ван Чун, который все еще мог вести себя так спокойно и непринужденно. Он был свидетелем таких сцен слишком много раз, и, хотя у него был внешний вид подростка, его разум был намного старше.

«Комендант Сюй, все ваши большие щиты готовы?» Спросил Ван Чун.

Комендант Сюй немедленно кивнул: «Они все готовы».

Для пехоты, чтобы бороться против этой быстрой и мощной конницы, эти щиты были необходимостью. Сюй Шипин осмелился бросить вызов Бутунлу с горы, потому что он собирал ящик за ящиком выносливые большие щиты. Эти большие щиты изначально предназначались для борьбы с Бутунлу.

Но Ван Чун использовал их для борьбы с еще более грозным Бачичэном.

«Тогда все в порядке».

Ван Чун кивнул, выражение его лица было таким, как будто все было запланировано. Как будто не было ничего, что могло бы заставить его запаниковать.

«Старый Орел, можешь выпустить своих птиц и посмотреть, последовал ли Бачичэн за нами?»

«Да!»

Старый Орел быстро отправил большого орла. Через несколько мгновений пронзительный крик эхом разнесся по воздуху.

«Они пришли!»

Выражение лица старого Орла стало нервным, когда он услышал этот крик. В действительности, однако, это было больше потому, что его чувство опасности становилось все более и более сильным, поскольку он участвовал в большем количестве сражений.

Ван Чун махнул правой рукой и немедленно приказал: «Пойдемте. Следуйте плану и поднимитесь на гору!» Он повернулся и указал прямо на далекую гору позади них. В этом регионе, кроме перевала, охраняемого тибетцами, эта гора была самой высокой. Эта гора не была особенно высокой, но ее стены были чрезвычайно круты, из-за чего она выглядела как массивный меч, торчащий из земли.

Что еще более важно, задняя часть этой горы была чрезвычайно высокой скалой. Даже грозная тибетская кавалерия не сможет атаковать спину горы.

Это было место для битвы, которое Ван Чун выбрал после тщательного осмотра модели.

Его армия быстро отступила, как волна, пока не достигла вершины горы.

......

Румбл!

Земля дрожала. Вскоре после того, как армия Ван Чуна отступила, облако пыли окутало область. В этой пыли были шесть тысяч тибетских кавалеристов, несущихся вперед со всей агрессией огня. Во главе их стоял Бачичэн, только его холодные глаза показывались из-под его тяжелой брони.

«Хммм, на этот раз армия Тана демонстрирует немного интеллекта. Зная, что они не могут сбежать, они решили просто перестать бежать!»

Бачичэн посмотрел на далекую армию Тана, поднимающуюся на гору, с насмешливой улыбкой на губах.

«Милорд говорит правду. На этот раз они действительно демонстрируют разум», — согласился один из его тибетских офицеров.

Никто из этих офицеров никогда не слышал о двух ногах, опережающих четыре. Возможно, было бы хорошо, если бы эта армия Тана была чистой кавалерией, но если бы смесь пехоты и кавалерии захотела бежать перед тибетской кавалерией? Это было просто абсурдно. Хотя бегство в гору не могло гарантировать их выживание, это был целесообразный план.

«Милорд, ты хочешь атаковать?» — спросил другой офицер позади Бачичэна. В настоящее время им была предоставлена превосходная возможность наступления. С их силой в шесть тысяч кавалеристов, они могли определенно разорвать эту армию династии Тан.

«Не нужно!»

К их удивлению, Бачичэн поднял руку и отклонил предложение своего подчиненного.

«Поскольку они не могут убежать, нет необходимости спешить».

В глазах Бачичэна была насмешка.

«Мы будем стоять здесь на страже и ждать прибытия генерала Сянъяна Далу. Как только мы встретимся с ним, мы сможем атаковать и избавиться от этой армии Тана!»

Он никогда ничего не делал без уверенности.

Хотя теперь они могли бы атаковать и уничтожить этих танских солдат, если бы он мог снизить свои потери, не влияя на свои шансы на успех, почему бы и нет?

Убийство было искусством.

Как убить как можно больше врагов, сохранив при этом собственные силы, это была стратегия. Это был также принцип, который он понял из текстов стратегии лорда Хуошу Хуйцана. Это была также истинная причина, по которой он мог стоять вместе с остальными из пяти генералов тигров Королевской линии Нгари.

«Да, Милорд!»

Хотя его офицеры были немного удивлены, они поспешно кивнули и больше ничего не говорили.

......

«Милорд, почему они не нападают?»

На горе все хмурились странным действиям тибетцев.

Тибетцы были отвратительными людьми. Как только они увидели врага, они сразу же начали преследовать его, сбивая с ног, как какая-то злая собака. Почти все в мире знали об этой черте тибетцев. Но для тибетцев ничего не делать с такой близкой добычей было действительно ненормально.

«Милорд, они не придут?» — спросил офицер, не зная, должен ли он чувствовать себя счастливым или разочарованным.

«Расслабься, он просто ждет подкрепления!»

Ван Чун улыбнулся. «Знай себя и знай своего врага, и ты никогда не будешь побежден». На самом деле он лучше понимал Пять тигровых генералов Хуошу Хуйцана, чем Бутунлу. У Бачичэна не было привычки выжидать, когда его добыча находилась прямо перед ним. Напротив, Огненный Пес Бачичэн был более склонен преследовать своих врагов, зубы кусали их в кости, грызли их горло, не отдыхая, пока каждый из его врагов не переставал дышать.

Огненный Пес Бачичэн! Похоже, я не переоценил тебя ни в малейшей степени! Неудивительно, что вы мог прорваться сквозь центр армии Ли Чжэнъи. Вы можете считаться членом высшего класса Королевской Линии Нгари У-Цаан! — тихо сказал себе Ван Чун, глядя на эту ненормально стойкую фигуру.

Тибетцы полагались на свои силы, а не на свои стратегии, чтобы доминировать в мире. Стратегия и тактика никогда не были сферой их компетенции. Для всей Королевской Линии Нгари иметь такого коварного министра, как Далун Руозан, было уже достаточно прилично. А Бачичэна хвалил Далун Руозан в прошлой жизни Ван Чуна, поэтому можно было представить его способности.

Позже Ван Чун также услышал о его взгляде на стратегию.

Он должен был признать, что, хотя искусство войны У-Цана возникло из Центральных равнин, Бачичэн держал в голове многие собственные идеи о командовании войсками, и этого было достаточно, чтобы заставить многих генералов-ханьцев на Центральных равнинах покраснеть от позора. Но это было все.

«Милорд, почему бы нам не атаковать до прибытия тибетских подкреплений и не разбить их?» — предложил один из офицеров Сюй Шипина, выражение его лица было очень нервным. «В противном случае, когда они объединят свои армии, мы будем в большой опасности!»

«Нет!»

Ван Чун отклонил эту идею, взмахнув рукавом.

«Бачичэн хочет, чтобы мы покинули гору и напали на него. Если это действительно произойдет, ему даже не понадобятся подкрепления, чтобы сокрушить нас! Одних наших сил далеко недостаточно, чтобы победить эти шесть тысяч тибетских кавалеристов».

Когда силы были меньше, чем у врага, нужно было найти победу с помощью тактики. Борьба с врагом в бою один на один часто была худшим планом.

Ван Чун когда-то руководил крупной кавалерийской армией, поэтому он прекрасно понимал, что кавалерия становится все более мощной, когда ее численность увеличивается. И это было не арифметическое изменение, а геометрическое увеличение. В этой ситуации идти в наступление смешанным отрядом из восьми тысяч солдат, было самое безрассудное решение.

«Милорд, что нам делать? В этом районе есть две тибетские кавалерийские силы. С шестью тысячами уже достаточно сложно справиться, но если прибудет эта дополнительная сила в пять тысяч, более десяти тысяч элитной кавалерии наверняка разобьют нас!»

Говорящий офицер был крайне обеспокоен, все его лицо было переполнено беспокойством.

Трехтысячных сил Бутунлу было достаточно, чтобы объединить их в горах. Теперь с десятью тысячами тибетских кавалеристов… все боялись, что они умрут без могилы.

«Незачем!» Ван Чун неторопливо махнул рукой. «У меня есть план. Все, что вам нужно делать, это слушать мои приказы! Комендант Сюй, битва скоро настанет. Я не хочу слышать ни одного из этих источающих мораль фраз. Если что-то подобное произойдет снова, ты знаешь, что делать, верно?»

Ван Чун повернул голову, чтобы уставиться на офицеров ледяным взглядом.

Офицеры вздрогнули и отвели глаза от этого подростка.

Доброжелательность не может быть использована для командования солдатами. Война не была игрой. Если слепо полагаться на доброжелательность и примирение, это не приведет к объединению и запугиванию людей. Это был принцип конфуцианца, а не стратега. Те, кому не хватало убежденности, настойчивости и смелости, в критические моменты паниковали, причиняя вред не только себе, но и тысячам солдат, находящимся под их командованием.

Командир держал жизнь армии в своих руках. Тот, кто не понимал этого принципа, не мог сидеть на этом стуле.

«Милорд, успокойтесь. Ваши приказы будут строго выполняться. Ваш подчиненный понимает, что нужно делать!» — твердо заявил Комендант Сюй, кланяясь.

Ван Чун слегка кивнул и больше ничего не сказал.

«Когда Хань Синь выбирает свои войска, чем больше, тем лучше1». Разница между тысячей и восемью тысячами войск была как днем и ночью, так же, как и между географией и неиспользованием географии. Несмотря на то, что Бачичэн пришел с таким впечатляющим импульсом, Ван Чун теперь командовал восемью тысячами солдат, почти обладая силой дивизии. Могущество, которое мог показать полк в тысячу военнослужащих, полностью отличалось от мощи дивизии.

Даже если ему предстояло столкнуться с еще пятью тысячами кавалеристов, Ван Чун был бесстрашным.

В своей прошлой жизни он вел армии против еще более грозных противников. Как он мог бояться какого-то пустякового Бачичэна?

......

Румбл!

Время пролетело незаметно, и тибетские подкрепления прибыли намного быстрее, чем ожидалось.

Не прошло и двух часов, как с востока поднялся поток пыли. Стальной поток, состоящий из тысяч кавалеристов, приближался с громовым импульсом, черный древний зверь, изображенный на знаменах тибетской войны, внушал страх солдатам Тана.

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

1. Эта цитата относится к Хань Синю, генералу, который служил основателю династии Хань Лю Бану. Это происходит из разговора между Хань Синем и Лю Баном. Лю Бан спросил Хань Синя: «Как вы думаете, сколько человек я могу командовать?» Хань Синь ответил: «Максимум 100 000». Затем Лю Бан спросил: «А ты?» Хань Синь ответил: «Чем больше, тем лучше». Лю Бан сказал: «Значит, я не могу победить тебя?» Хань Синь ответил: «Нет, мой господин, вы командуете генералами, а я командую солдатами».

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 510. Большая битва! (I)**

«Они здесь!»

«Так быстро!»

На горе все нервно смотрели на приближающуюся армию.

Все тибетцы были естественными кавалеристами. Понимают ли они стратегию или нет, они всегда будут самым сильным противником.

И неподалеку, шесть тысяч конных Бачичэна также начали двигаться. Обернувшись, они подняли облака пыли, двигаясь, чтобы объединиться с приближающейся силой.

Под глазами солдат Тана эти две армии слились в одну.

Черная кавалерия сформировала пугающе обширное море, которое послало черные волны по земле. Еще более шокирующей была строгая дисциплина в этой армии.

Сянъян Далу сжал кулаки и спросил с опущенной головой: «Милорд, Сянъян Далу сообщает. Все так, как приказывает Милорд. Есть ли у Милорда приказ?»

Сянъян Далу был в доспехах, и у него было черное копье. Его тело излучало бурную ауру энергии, и с первого взгляда можно было сказать, что он был доблестным генералом. Но даже он опустил голову перед Бачичэном!

«М-м!»

Бачичэн удовлетворенно кивнул.

У него был знак Великого генерала Хуошу Хуйцана, позволяющий ему обладать здесь абсолютной властью.

«Время пришло. Готовьтесь, и тогда мы пойдем и уничтожим солдат Тана на горе!»

Бачичэн повернул голову к этой далекой горе, его глаза сияли разрушительной энергией.

Поскольку Сянъян Далу уже был здесь, он больше не беспокоился. Независимо от того, какие уловки у этой армии Тана были в рукавах, независимо от того, сколько у них было солдат, единственное, что их ожидало, — это смерть!

Вскоре раздался глубокий и пустынный рог яка. С этим сигналом к зарядке огромное море тибетской кавалерии начало двигаться.

Тибетцы начали организовываться, формируя свои ряды, выхватив скимитары из ножен, а их холодные глаза повернулись к горе.

В этот момент эти более десяти тысяч тибетских кавалеристов стали единым целым. Их безжалостные и кровожадные глаза смотрели на солдат Тана на горе, как будто те уже были мертвы. В то же время из их тел начала вырываться смертоносная и демоническая энергия. Чем свирепее они были, тем гуще были их убийственные намерения.

И когда все их убийственные намерения слились воедино и взлетели в небо, само пространство начало искажаться. Темные тучи войны начали собираться со всех концов, и воздух наполнился напряжением!

Румбл!

Армия начала медленно ползти, но по мере того, как она становилась все быстрее и быстрее, вся земля начала дрожать.

«Убийство!»

Ятаган провел воздушную дугу, направленную вдаль. За этим последовали жестокие крики, а затем армия пронеслась по земле к вершине.

Битва наконец началась!

......

В то же время, когда тибетская армия начала свое наступление, воздух на холме также был полон напряженности.

«Готовввьс!»

С этим приказом армия начала двигаться. Следуя контурам горы, большие металлические щиты были опущены на землю. Эти металлические щиты были как рыбья чешуя, сверкая холодным светом под солнцем.

Пять тысяч солдат коменданта Сюя и три тысячи Ван Чуна покрывали гору от вершины до середины. Восемь тысяч солдат были разделены на левое крыло, правое крыло, центральную армию, авангард и заднее крыло. Эти войска сформировали несколько десятков квадратных формирований и десять с лишним эшелонов, образуя слой за слоем плотных рядов.

Эти восемь тысяч солдат были втиснуты в очень узкую область.

Это было приспособлением Ван Чуна к стратегии коменданта Сюя. Единственное, что могло противостоять волнам тибетской формации эшелона, были плотные ряды войск, способные помешать атаке.

Восходящий ветер предвещал грядущий шторм. На холме настроение было мрачным и тихим.

Все крепко держали свои сабли, копья, щиты или топоры в руках, их взгляды были устремлены на этот черный прилив, приближающийся к основанию горы! Преимущества военной системы, которую Великий Тан передавал в течение нескольких сотен лет, теперь раскрывались. Хотя эти солдаты нервничали, хотя они были лицом к лицу с мощным врагом, ни один из них не сжался.

Обязанностью солдат было следовать приказам!

Независимо от того, кто был их противником, после того, как приказ был издан, как обычные, так и резервные солдаты твердо выполняли его.

Румбл!

Когда тибетские лошади скакали все ближе и ближе, каждая из них с импульсом в тысячу июней, вся гора начала дрожать.

Ван Чун стоял на вершине, как неподвижная скульптура, его лицо было абсолютно неподвижным.

Такое самообладание оказывало незаметное влияние на окружающих офицеров, заставляя их чувствовать себя намного спокойнее.

Три тысячи чжан! Две тысячи чжан! Тысяча чжан!

......

Тибетцы становились все быстрее и быстрее, продолжая ускоряться!

Свист!

Ветер внезапно пронесся над землями, принеся с собой запах тех, кто обитал на плато, запах, к которому не привыкли все эти солдаты.

60 000 солдат попали под этот запах и эти скимитары!

Когда они подумали об этой бойне, все схватились за оружие, в их глазах появилось напряжение.

Это было неописуемое угнетение.

«Молодой мастер…»

На вершине Старый Орел, комендант Сюй и другие офицеры подсознательно повернулись к Ван Чуну.

Дующий ветер заставил черные волосы Ван Чуна рассыпаться, но его молодое лицо казалось твердым, как камень. Казалось, что ничто никогда не сможет смутить его.

Тетивы луков уже были натянуты, их скрип звенел в ушах каждого. Все ждали приказа Ван Чуна.

В битве между армиями лучники всегда были частью первой волны атаки. Это было величайшим преимуществом, которое Великий Тан держал над зарубежными странами. Занимая высоту, танская армия имела возможность нанести первый удар.

В этих прошлых войнах Великий Тан полагался на свое превосходство в стрельбе из лука и арбалетов, чтобы захватить конницу других стран.

Все ждали приказа Ван Чуна.

С приближением битвы даже Сюй Шипин и Старый Орел начали казаться встревоженными. Но Ван Чун до сих пор не отдал приказ.

«Подождем еще немного!» — спокойно сказал Ван Чун.

Восемьсот чжан, семьсот чжан, шестьсот чжан…

Тибетцы все ближе и ближе подходили к лучникам. Возможность будет длиться всего несколько минут!

Но Ван Чун до сих пор не отдал приказ.

«Милорд!»

Один обеспокоенный взгляд за другим смотрели на Ван Чуна. Тибетцы намного превосходили Великий Тан. Только нанеся первый удар, чтобы уменьшить их численность, они могли уменьшить давление, оказываемое противником. Даже если бы это было всего лишь немного, это все равно было бы благом для их обстоятельств.

Но Ван Чун ничего не делал, отказавшись отдать приказ.

Его яркие глаза смотрели вниз с горы несравненно глубоким взглядом. Никто не знал, о чем он думал.

Грохот копыт походил на раскаты грома, и земля стала дрожать еще сильнее. Наблюдая за приближающимся потоком стали, солдаты начали выражать страх в своих глазах.

Не так давно первоначальная армия в 60 000 человек потерпела катастрофическое поражение. Образ смерти генерала Ли Чжэнъи все еще стоял в их глазах, как будто это произошло только вчера.

«Готовность номер один!»

В пятьсот чжан Ван Чун молчал, но Ли Сий сделал шаг вперед, его громовой и энергичный голос раздался в воздухе.

Четыреста чжан, триста чжан, двести чжан…

Ван Чун до сих пор не издал приказ атаковать.

«Поднимите щиты! Готовь строй!»

Эти приказы были отправлены по линии. Когда тибетцы были всего в ста чжанах, глаза Ван Чуна наконец вспыхнули.

Тибетцы наконец достигли подножия горы. Те тысячи лошадей, которые скакали так быстро, как молния, казалось, столкнулись с невидимым барьером. Они замедлились, их скорость значительно упала. Это небольшое изменение, наконец, вызвало вздох облегчения у Ван Чуна.

Пора!

В голове Ван Чуна мелькнуло много мыслей.

Если кто-то сказал, что равнина была домом кавалерии, то горы были домом пехоты. Только используя изменчивую географию гор, чтобы уменьшить скорость и гибкость кавалерии, у пехоты будет шанс бороться с большим количеством кавалеристов. По-настоящему мудрый человек никогда не будет сражаться с кавалерией на равнинах, будучи в низшем положении.

Вот почему Ван Чун выбрал эту гору местом сражения.

Семьдесят чжан, шестьдесят чжан, пятьдесят чжан!

Тибетцы становились все ближе и ближе, но по мере того, как склон становился все более пологим, их скорость явно снижалась.

Воздух становился все более торжественным и напряженным.

Тряска усилилась, пока не стало трясти повсюду. На этом расстоянии каждый мог разглядеть все волосы и жилы на тибетцах, и каждый тибетец мог видеть раскаленные ноздри и дрожащее оружие пехоты Великого Тана на склоне.

«Убийство!»

Раздался взрыв землетрясения, и атмосфера между двумя армиями, казалось, почти накалилась.

Бум!

В тибетской армии вспыхнули огни, когда под ногами Сянъяна Далу распространилось мощное пламя, которое охватило всю его армию. Ореол Крепости, Ореол Импульса, Ореол Яка, Ореол Скорости, Ореол Черных Погребений, Ореол Упорства… начали сиять тысячи ореолов, и с призывами тысяч яков появились множественные Ореолы Шипов армии.

Бум!

Почти в то же время тысячи солдат на склонах над ними также начали активировать свои Ореолы Шипов. Командир за командиром развязал их ореолы, распространяя их эффекты на остальную часть армии. Ореол Стойкости, Ореол гигантской силы, Ореол битвы, Ореол Ловкости, Ореол Реакции, Ореол Дижу 1 …

Светящиеся точки были похожи на звездное небо.

В этот момент даже Ван Чуну пришлось считать себя счастливчиком, что он нанял Сюй Шипина. Этот комендант, возможно, сам не был могущественным, но никто из офицеров под ним не был слабым. У всех них был Ореол Шипов, ожидаемый от солдат регулярной армии, и из-за Сюй Шипина у них также было много реактивных и оборонительных ореолов.

При свете всех этих тысяч ореолов даже солнце казалось довольно тусклым, а само время, казалось, замедлилось.

Оно казалось мгновением и бесчисленными эпохами…

Бум!

Как огромная волна, обрушившаяся на плотину, ряды тибетской армии поразили армию Тана. В этот момент земля задрожала, и само небо казалось готовым разорваться на части.

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

1. Дижу — большой камень, который стоял посреди Желтой реки, сопротивляясь ее бурным потокам.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 511. Большая битва (II)**

Бах Бах бах!

В одно мгновение почти сотня воинов, владеющих щитом, полетела в воздух. Никто не мог описать силу слияния тибетской кавалерии со своими лошадьми, когда они врезались в оборонительную линию Тана. Эта сила не была чем-то, против чего мог сопротивляться обычный человек.

«Держать!»

Громкие и яростные голоса эхом пронеслись сквозь облака, от командиров армии поступало бесчисленное количество распоряжений. Все офицеры кричали так искренне, что их голоса стали хриплыми.

Бэнбэнбэнбэн!

Интенсивные столкновения все еще продолжались. Атаки тибетцев были похожи на порочный шторм, гораздо более сильный, чем ожидалось. Столкновение лошади с щитом, копье против ятагана, ореол против ореола, все это вырывало дугу между двумя армиями. Битва была жестокой до предела, солдаты постоянно умирали, их кости разбивались, а органы вытирались. Еще больше солдат продолжали заполнять разрыв.

В этот момент умы всех были напряжены.

Ли Сие, Старый Орел, Чжао Цзиндянь, комендант Сюй и все другие офицеры крепко сжимали кулаки. В битве между двумя армиями момент первого контакта наполовину решил победу и поражение, практически решив судьбу армии самостоятельно.

Первая волна кавалерийского удара всегда была самой сильной. Точно так же линия обороны пехоты была самой выносливой и мощной на первой волне. Если она не сможет удержаться через первую волну и было сломлено, единственной вещью, которая ждала остальную часть армии, была смерть.

Румбл!

По мере продолжения тибетской атаки гора все сильнее и сильнее дрожала, разбиваясь, как бесконечные волны, о линию обороны армии Тана. Все чувствовали, что их сердца достигли горла.

«Мы держали! Мы держали!»

Внезапно взволнованный голос коменданта Сюя донесся с вершины. Хотя оборонительная линия армии была натянута очень плотно, сотни кавалерийских солдат бросили в воздух сотни солдат, убитых еще до того, как они даже коснулись земли, армии удалось противостоять первой волне тибетцев.

Формирование Ван Чуна оказалось эффективным!

«Замечательно!»

В армии все вице-коменданты и капитаны выглядели возбужденными.

Они участвовали в бесчисленных битвах, больших и малых, поэтому все они понимали, что означает первая волна. Хотя битва не закончилась, великая опасность первой волны прошла.

«Хммм, я не верю, что я не могу сломить оборонительную линию этих Танцев!»

У подножия горы Сянъян Далу смотрел на эту сцену с ледяным выражением лица. Независимо от того, какие планы были у этих Танских солдат, если они думали, что выдержать эту единственную волну было достаточно, они делали роковую ошибку. Формирование тибетского эшелона основывалось на том, что одна волна бьет за другой, их атаки не прекращаются до тех пор, пока их враг окончательно не падет.

«Поднимайтесь! Я хочу, чтобы все там были!

Рев Сянъяна Далу отразился в небесах, отдав приказ о полномасштабном нападении взмахом его руки.

«Формация второго квадрата, формация шестого квадрата, формация седьмого квадрата, уходите!»

Еще до того, как Сянъян Далу отдал свой приказ, Ван Чун махнул рукой и отдал свой приказ. Вторые, шестые и седьмые квадратные соединения, состоящие из резервных войск, подняли свои большие щиты и шагнули вперед. Почти в то же время земля сотряслась, и вторая волна тибетцев шагнула вперед.

Почти сразу же после того, как вторая, шестая и седьмая квадратные формации заняли свои позиции, громовое наступление Сянъяна Далу врезалось в линию фронта.

В этот момент всем пришла в голову мысль, что Ван Чун каким-то образом предвидел намерения Сянъяна Далу и опередил его своим собственным приказом.

«Милорд!»

При таком взгляде Сюй Шипин и остальные повернули головы, чтобы в шоке взглянуть на Ван Чуна.

Они никогда не сражались в битве с Ван Чуном и не понимали его командных способностей. Но одного такого предвидения на поле боя ему было достаточно, чтобы превзойти подавляющее большинство генералов.

Кавалерия двигалась как молния, и они заряжались намного быстрее, чем маршировала пехота, покрывая несколько десятков чжан за секунду. Если бы Ван Чун не издал свой приказ так рано, первая линия обороны могла бы прорваться!

Румбл! Крах! — продолжала бушевать битва.

«Третье, пятое, восьмое и девятое соединения, топоры, копейщики, молоты, вперед!»

Ван Чун стоял на вершине, его разум был невозмутим, как древний колодец. Вскоре после его второго приказа, раздался его третий приказ.

Стойкие фигуры топоров, копейщиков и молотков взревели, врываясь в бой, как тигры. Пехота никогда не была пассивна. Самым мощным аспектом кавалерии была сила их атаки. Если пехота сможет выдержать первую волну атаки, она сможет начать демонстрировать свою могущественную силу.

«Убийство!»

Топоры, копья и молотки свистели в воздухе. Среди них были Стальные Стражи Клана Чи, сверкающие холодным светом, и вокруг них брызнула кровь.

Шум! Тибетский кавалерист и его скакун только что послали в полет щит, но его пронзили пять копий. Тибетская кавалерия была известна во всем мире, но даже у их толстой латной брони были места, где она не могла защищать. Шея, лицо, промежность и боевой конь под ними всегда были слабостями, которые можно было использовать.

В то же время, Бэнбэнбэн! Один молот за другим разбился с силой десяти тысяч июней. Доспехи кавалерийской брони могли защищать от удара мечами и саблями, но они не могли блокировать удар молотка. Даже полностью бронированный тибетец не сможет заблокировать одновременный удар пяти или более молотков.

Преимущества горы, которую Ван Чун выбрал для этой битвы, теперь стали очевидными. Хотя эта гора была широкой у основания, она сужалась по мере приближения к вершине, все больше ограничивая область движения. Хотя тибетцы превосходили их по численности, они не могли здесь использовать это преимущество.

Прежде чем окончательно определить этот этап, Ван Чун быстро отдал свой четвертый и пятый приказы.

«Формирование Лучников на правом фланге, будьте готовы! Стреляйте по врагу в ста пятидесяти шагах впереди!»

Выражение лица Ван Чуна было холодным, его глубокий взгляд лишен эмоций.

«Формирование Лучников на левом фланге, будьте готовы! Стреляйте по врагу в ста восьмидесяти шагах впереди!»

Твиштвиштвиш!

Дождь стрел пронзительно засвистел в воздухе, облако саранчи разорвало небеса. Все были удивлены, что именно сейчас, а не перед битвой или прямо перед столкновением двух армий, Ван Чун решил использовать своих лучников. В обычных условиях использование лучников на этом этапе было бессмысленным.

Но Ван Чун не имел такого мышления.

По мере того, как шел дождь из стрел, произошла неожиданная вещь, почти как магический трюк…

Ржание!

Лошади заржали, когда стрелы падали на них, как саранча. Этого количества стрел, падающих в радиусе всего лишь десяти с лишним чжан, только благодаря чистой силе было достаточно, чтобы уничтожить эту часть армии. Один тибетец за другим начали падать на землю со своей лошадью, острые стрелы пролетали через щели в их доспехах и забивали их насмерть, как и их лошадей.

Гибель тридцати-сорока кавалеристов была незначительной для силы из более десяти тысяч, всплеском пены в океане. Но в середине атаки смерть этих тридцати-сорока всадников привела к удивительному эффекту.

Наааааайн! Несколько сотен тибетских кавалеристов не смогли вовремя остановиться и врезались в погибших всадников, и кавалеристы, идущие за ними, также пострадали. Некоторые из кавалеристов попытались их объехать, но затем, кувыркнувшись! Вторая и третья волна стрел упала в армию, в результате чего кавалерия в других областях предприняла попытку объезда.

Когда кавалеристы рухнули друг на друга, когда они попытались остановиться, строй оказался в хаосе.

Трещина мгновенного сбоя! Когда лошадь врезалась в лошадь, звуки ломающихся костей и рвущихся мышц были душераздирающими. Одна волна, две волны, три волны… только три волны стрел, и гибель всего лишь ста человек закончилась массовым хаосом. Если взглянуть с неба вниз, можно было бы увидеть, что линия областей, пораженных стрелами, повергла центр тибетского образования в полный хаос.

Область хаоса продолжала расширяться, а разгон все не мог остановиться. И когда эта атакующая кавалерия достигла линии фронта, они также оказались в хаосе.

Три залпа стрел, несколько тысяч стрел казались незначительными в этом крупномасштабном сражении. И все же в руках Ван Чуна эти три залпа стрел полностью разрушили тибетское наступление.

«Это, это…!»

Сюй Шипин и его офицеры смотрели на эту сцену с широко раскрытыми глазами и челюстями, потеряв дар речи.

Даже Орел и Ли Сие испытали сильный шок.

Если бы несколько тысяч стрел могли всегда иметь такой эффект на жестоком поле битвы, то любая фракция сделала бы это. Но каждый опытный солдат знал, что добиться такого эффекта практически невозможно. Это не было нормальным случаем. Единственная причина, по которой эти несколько тысяч стрел имели такой эффект, заключалась в том, что Ван Чун выбрал правильное время!

Вероятность создания этого эффекта была действительно слишком низкой.

Это был также первый раз, когда Орел и Ли Сие были свидетелями ужасающей интуиции и расчетов Ван Чуна. Это совершенно отличалось от того, как Ван Чун повел тысячу кавалеристов на победу над Бутунлу.

Это особенно сильно повлияло на Ли Сие. Раньше он, хотел сражаться в Бейтине, потому что там были войны, но еще и потому, что там были талантливые командиры, которых он нашел достаточно достойными для подражания. Но впервые Ли Сие обнаружил, что этот подросток также обладает такими же качествами.

В последний раз, когда он видел такое, это сделал заместитель генерального защитника Бейтина Ань Сишун.

Но в отличие от Ань Сишуна, Ван Чун преднамеренно скрывал свои навыки. Тем не менее, один этот аспект заставил его казаться даже более впечатляющим, чем Ань Сишуна.

Чем больше времени он проводил с Ван Чуном, тем больше Ли Сие чувствовал, что этот подросток окутан таинственным туманом.

Но несмотря ни на что, Ли Сие, наконец, понял, что в этом юноше есть что-то еще, что заставляло следовать ему.

В этот момент Ван Чун неожиданно заговорил. «Орел, будь готов! Скоро настанет твоя очередь!»

Выражение его лица было холодным и спокойным, в нем не было ни капли эмоций. В такие моменты он всегда входил в наиболее рациональное состояние, и только в этом состоянии он мог полностью использовать силу армии.

«Да! Молодой мастер!» Старый Орел тут же ответил, его правая рука потянулась к мечу Из Стали Вутц на поясе, и он быстро повернулся и спустился по платформе.

И когда Старый Орел поворачивался, через вершину подул сильный шторм. Никто не заметил мгновенную вспышку света в глазах 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 512. Большая битва (III)**

«Черт!»

В тибетской армии Сянъян Далу наблюдал за тем, что происходит на горе, его лицо было зеленым от ярости. Его рука, сжимающая рукоять его ятагана, дрожала, а вены выпирали.

«Все, следуйте за мной! Я убью их всех!»

Генерал не легкомысленно вышел на поле битвы. Сянъян Далу изначально считал, что первой волны было бы достаточно, чтобы прорвать оборонительную линию. К его удивлению, оборонительная линия не только не была сломлена, но и его собственные силы были брошены в хаос. Его беспорядочный авангард теперь стал величайшим барьером для его сил, используемых Великим Таном для предотвращения дальнейших атак.

Кланг!

Когда он держал свой ятаган в воздухе, он издал пронзительный крик, похожий на кровожадного зверя. Сянъян Далу лично возглавил атаку, взяв шесть тысяч своих элитных солдат с собой на гору.

«Убей любого, кто осмелится нас остановить!»

Когда поскакал боевой конь, в воздух полетела голова. С общим подарком хаос на линии фронта значительно утих. Сянъян Далу возглавил атаку, оставив след пыли, направляясь к вершине.

Третий, Четвертый и Пятый Квадратные Образования должны получить приказ отступать!

«Комендант Сюй, всё готово?»

......

Ван Чун стоял на скале. Еще до того, как Сянъян Далу начал свою атаку, Ван Чун уже отдал приказ.

Сюй Шипин опустил голову и сообщил: «Милорд, все готово!» Но по правде говоря, он понятия не имел, что именно он делал.

Тактика Ван Чуна казалась совершенно отличной от традиционной.

«Выполняйте!»

......

Бум!

Из-под ног Сянъяна Далу разросся огромный Ореол Шипов. С поразительной силой, Сянъян Далу и его сотни кавалеристов врезались в крепкие оборонительные линии, словно метеор. Ни один человек или оборонительная линия не могли противостоять этой мощи.

Будучи экспертом в области Глубокого Бойца, Сянъян Далу уступал только Бачичэну.

Конечно, были противники, которые могли бы противостоять ему, но не эти солдаты Тана. Сянъян Далу планировал использовать свои силы, чтобы разрушить линию обороны и открыть поле битвы.

«Убейте их всех для меня!» — взревел по-тибетски Сянъян Далу, его безжалостный голос раздался в небе. В этот момент Сянъян Далу даже убил бы бога или Будду, если бы они осмелились встать на его пути.

Но затем произошло нечто совершенно неожиданное. Этот выносливый камень оборонительной линии внезапно начал отступать. Как будто какой-то невидимый нож разрезал его, в плотной оборонительной линии внезапно появилось большое отверстие.

И это отверстие быстро расширялось.

«В чем дело?»

Даже человек с таким богатым опытом, как Сянъян Далу, не мог не быть ошеломленным. За все годы службы в армии он ни разу не сталкивался с такой ситуацией. На жестоком поле битвы такое раскрытие позиций было роковым! Однако, несмотря на удивление Сяньяна Далу, его лошадь не замедлила ход. Это раскрытие, которое, казалось, открылось естественным образом, заставило его горного коня почти инстинктивно атаковать.

«Хм, мне все равно, чем ты занимаешься, но раз ты осмелился открыть такой пробел передо мной, ты только ищешь смерти!»

Холодный свет сиял в глазах Сянъяна Далу. Мало того, что он не пытался замедлить свою лошадь, он призвал ее. Для пехоты осмелиться открыть разрыв в своем формировании во время борьбы с кавалерией было самоубийством. Для всех типов кавалерии единого разрыва в оборонительной линии противника было достаточно, чтобы немедленно уничтожить остальную часть.

По мнению Сянъяна Далу, эти солдаты Тана вели себя совершенно по-детски.

Лошади заржали, и Сянъян Далу мгновенно повел свою армию… в пропасть. Танская армия разошлась, как волны, но, когда Сянъян Далу увидел, что скрывается за этой армией, он побледнел. На его уровне очень мало что могло заставить его потерять самообладание, но это, безусловно, было одним из них.

«Баллисты!»

Лес сияющих огней на склоне вызвал мгновенное изменение выражения лица Сяньяна Далу. За оборонительной линией находилось более ста баллист. Эти баллисты, изрезанные всевозможными мощными надписями слева направо, спереди назад, все были направлены на тибетскую армию Сянъяна Далу.

«Гаденыш!»

Сянъян Далу взревел от гнева с ужасной гримасой на лице. Он никогда не ожидал, что добровольное отступление армии Тана скрывало трюк, ловушку, ловушку из баллист. Весь мир знал о баллистах Великого Тана и их способности проникать через звездную энергию. Тем не менее, если бы только была одна или две, Сянъян Далу не стал бы об этом заботиться.

Но более ста баллист не были чем-то, что Сянъян Далу мог игнорировать.

Что еще более важно, армия Тана явно готовила их в течение продолжительного времени. К тому времени, когда он увидел баллисты, все они были готовы к стрельбе, не оставляя шансов увернуться.

Бум! Бум! Бум! Бум!

Невозможно описать это внезапное превращение. Когда сотни баллист одновременно выстрелили, даже небеса потускнели. Воздух вибрировал, когда эти механизмы срабатывали, заглушая звуки сражений в других местах. Толстые баллистические болты, кончики которых сверкали ярким светом, стреляли в тибетскую конницу, словно косы бога смерти.

Сверху вниз, слева направо, эти баллистические болты отрезали отступление для этой тибетской кавалерии и оставили их без возможности увернуться. Даже у такого эксперта, как Сянъян Далу, не было большого пространства для маневра, а тем более у обычных солдат позади него.

Плуш!

Кровь взвилась фонтаном, когда тибетский кавалерист и его лошадь были пробиты черным баллистическим болтом. Массивный болт пронзил его грудь и вышел через спину, чтобы продолжить путь к тибетцу позади него, а затем третьему, четвертому, пятому…

Эта самая жестокая из достопримечательностей создавала самую ужасную красоту. Баллисты были самым страшным оружием на поле битвы. Даже знаменитый латный доспех У-Цана не мог сравниться с этими баллистами. Мятые, как бумага, они не оказывали сопротивления.

Приказ Ван Чуна открыть пропасть привел к себе тибетскую кавалерию и теперь создал самое ужасное зрелище. Такая вытянутая конная формация в такой узкой области позволила баллистам Большой Тан работать с максимальной эффективностью.

Крах! Крах! Крах!

Поскольку кости и кровь текли повсюду, тибетцы были вырублены, как сорняки. Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы по меньшей мере семьсот тибетских кавалеристов были срублены, как березки в дубовой роще.

Никто никогда не использовал баллисты так, как Ван Чун, и никто никогда не доводил силу баллист до этого уровня.

Что еще более важно, даже Сянъян Далу был пойман в ловушку Ван Чуна.

Пэнпэнпэн!

Болт за болтом прорезали воздух, все они были нацелены на Сянъяна Далу, закрывая пространство вокруг него. В такой короткий срок Сянъян Далу не успел увернуться. Он мог лишь довести Звездную Энергию в своем теле до предела и надеяться, что она сможет противостоять этому шторму атак.

Эта контратака была неописуемой, и Сянъян Далу, который возглавлял атаку впереди всех, понес основной удар от атак.

По правде говоря, Ван Чун также направил большинство баллист на этого доблестного генерала У-Цана.

Бум бум бум!

Один выстрел за другим — каждый из которых нес достаточное количество силы, чтобы разбить камень, пробить толстую броню тибетской плиты и убить семь или восемь кавалеристов подряд — начал падать на стену Звездной Энергии Сянъяна Далу. Спереди, сзади, слева и справа нападения обрушились на него, как дождь фейерверков.

По крайней мере семьдесят массивных баллистических болтов ударили в стену Звездной Энергии Сяньяна Далу, но все эти несравнимо жестокие болты были остановлены этой невидимой стеной, прежде чем они смогли даже коснуться его. Волнующаяся Звездной Энергией Сянъяна Далу едва не споткнулась перед этим заградительным огнем.

Ни один из этих семидесяти-восьмидесяти баллистических болтов не смог пробить его звездную энергию.

Тем не менее, знаменитые баллисты Великого Тана не были легко заблокированы. Хотя Сянъяну Далу удалось заблокировать их, он чувствовал, как звездная энергия в его теле быстро истощается, его лицо бледнеет от этого. В одно мгновение Сянъян Далу потерял две трети своей Звездной Энергии, хотя он был совершенно не ранен.

«Черт!»

Цвет лица Сянъян Далу был пепельно-паническим. Впервые он почувствовал страх.

Эти более семисот элитных кавалеристов были его личными охранниками, следуя за ним, куда бы он ни ударил, лучшими в его племени и одними из лучших под командованием генерала Хуошу Хуйцана. Они участвовали вместе с ним в этой войне, чтобы уничтожить армию Тана, но в этот момент эти подчиненные, которые искренне доверяли ему, умерли, даже не успев простонать имя любимой или мамы.

Когда-то они охотились на бесчисленных храбрых воинов Великого Тана и были способны сражаться с тиграми и захватывать драконов, но они были такими же хрупкими, как бумага, перед этими баллистами.

Он мог бы избежать болтов, если бы они приходили по одному, но его противник не дал ему этого шанса. Семьдесят или восемьдесят штук прилетели сразу, потратив две трети его Звездной Энергии менее чем за секунду. За свою многолетнюю жизнь солдата он никогда не сталкивался с таким грозным противником.

Несмотря на то, что он даже не видел своего врага и даже не понял, кто он, Сянъян Далу начал его бояться.

Эта атака, которая длилась менее секунды, полностью разрушила его высокомерие.

В этот момент доблестный и дерзкий Сянъян Далу начал задумываться об отступлении.

«Хм, раз ты уже пришел, ты все еще думаешь уйти?»

Прежде чем Сянъян Далу успел даже развернуть свою лошадь, он услышал холодный голос. В тот момент, когда грохот болтов прекратился, небо потускнело, и острое Ци Меча полетело по воздуху, как радуга, сорвавшись с небес. В одно мгновение Старый Орел, Комендант Сюй, Ли Сие и все другие офицеры взревели, вскочили со своих лошадей и, как тигры, окружили Сянъян Далу…

У Сянъян Далу сперло дыхание, все его тело задрожало.

Его лицо было ужасно бледно, он впервые почувствовал тень смерти!

«Aaааах!»

Крик пронзил горы, а затем внезапно оборвался. Казалось, время остановилось, и все тибетцы от середины горы до подножия пришли в ужас. Они знали этот голос. Это был крик Сянъяна Далу, встретившего свой конец.

Битва не длилась даже и пятнадцати минут, но выдающийся Сянъян Далу из Королевской Линии Нгари умер, пока взбирался на гору.

Все было закончено так быстро, что у Сянъяна Далу даже не было возможности бежать. В этот момент смелые и свирепые тибетцы начали бояться.

Только теперь они внезапно стали замечать, что эта армия династии Тан полностью отличается от того, чего они ожидали.

«Как это могло произойти!»

Глаза Бачичэна почти вырвались от ярости, когда он увидел, что Сянъян Далу исчезает с поля битвы, как фейерверк. Его кулаки были сжаты, вены на руках выпирали. Он не смел верить своим глазам.

Это было слишком внезапно!

Бачичэн даже и представить не мог, что Сянъян Далу умрет.

«Бесполезный мусор, ты действительно разочаровал меня!»

Огонь ярости охватил сердце Бачичэна, и он взвыл, скрежеща зубами.

Первой эмоцией, которую Бачичэн испытал после смерти Сяньяна Далу, была не печаль или поражение, а взрывная ярость. Не было никаких сомнений в том, что некомпетентность Сяньяна Далу трудно было принять. В эту кампанию великий министр Далун Руозан и великий генерал Хуошу Хуйцан призвали трех доблестных генералов.

Среди них Сянъян Далу был самым близким.

Вот почему Бачичэн вызвал его.

Бачичэн когда-то возлагал большие надежды на Сянъяна Далу. Он не ожидал, что тот так легко потерпит неудачу!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 513. Большая битва (IV)**

«Все, прислушайтесь к моим приказам! Примите формирование эшелона! Все солдаты, атакуйте! Те, кто отступит, будут казнены!»

Глаза Бачичэна были холодными, все его тело взрывалось леденящей аурой страха.

«Да, генерал!»

Звериные звуки тибетской кавалерии эхом принялись разноситься по небу.

В королевской линии У-Цана Нгари престиж Бачичэна был несопоставим с Сянъян Далу. И во внутренних конфликтах внутри племени, и в битвах против Великого Тана Бачичэн уже доказал свою силу. В борьбе против 60 000 солдат армии Тана Бачичэн возглавил атаку, пробившую центр Тана.

Его очень высокий статус среди пяти генералов тигров был основан на этой способности.

Поскольку сам Бачичэн решил принять личное участие, шесть тысяч тибетских кавалеристов снова взорвались сильным желанием сражаться. Мрак, вызванный смертью Сянъяна Далу, был мгновенно сметен.

Свист!

Его глаза были полны молнии, и Бачичэн взял у подчиненного священное знамя У-Цана, несколько чжан высотой и толщиной с руку, украшенное белым яком на черном фоне. Тем временем его правая рука выхватила ятаган.

«Убить!»

Словно вспышка молнии, разлетающаяся по небу, Бачичэн вывел свою лошадь вперед, алое красное пламя вырвалось из его тела и окутало всю армию. Он повел их, как огненное облако, к вершине, аура и импульс его шести тысяч кавалеристов полностью отличались от предыдущей армии.

Массивная гора дрожала, посылая камни, постоянно катящиеся с вершины. И это еще Бачичэн даже не достиг подножия горы.

«Молодой мастер, Бачичэн задействовал всю свою армию!»

Офицеры на вершине занервничали.

Бачичэн руководил своей армией совершенно иначе, чем Сянъян Далу. У его армии был величественный импульс, как мощный и безграничный шторм. Если армию Сянъяна Далу можно было описать, как гигантские волны, бесконечно разбивающиеся о скалы, армия Бачичэна была тайфуном или торнадо. Она охватывала пропасть между небом и землей, приближаясь с неудержимым импульсом. Их сравнение было похоже на сравнение ребенка со взрослым.

«Милорд, на Бачичэна нельзя смотреть свысока. Все солдаты под ним — элиты с исключительным боевым мастерством. Именно они сломали формирование Золотой Крепости генерала Ли», — предупредил офицер.

Никто из офицеров не хотел, чтобы прошлое повторилось. Тогда силы Бачичэна были именно такими, что смогли прорвать защиту Ли Чжэнъи: ловкими, как ветер, агрессивными, как огонь, устойчивыми, как гора. Каждый человек испытывал огромное давление, пытаясь вспомнить свои прошлые ошибки.

«Милорд, мы также должны задействовать наши основные силы», — нервно предположил другой офицер Тана, — «В противном случае силы, которые мы задействовали в настоящее время, не смогут удержаться. Если линии фронта рухнут, мы все будем обречены!»

Ван Чун поднял руку и сказал: «Не нужно паниковать! Слушайте мои приказы!» Его спокойный тон внес убедительную силу, и когда офицеры смотрели друг на друга, они вдруг чувствовали, что их беспокойство угасает.

Румбл!

По мере приближения армии стали появляться красные Ореолы Шипов, распространяющиеся на солдат армии. Когда пространство начало закручиваться, красное пламя, казалось, поглотило армию. Видя, что идет Бачичэн, деморализованные тибетцы на горе вернулись к действию и начали присоединяться к атаке Бачичэна.

Как снежный ком, тибетская армия раздувалась, ее импульс рос до удивительных уровней.

Румбл! Когда Бачичэн достиг основания горы, гора, казалось, дрожала от тяжести его армии. Земля содрогнулась и вздрогнула, словно находясь на грани краха.

«Это снова!»

«Генерал Ли…»

«Бачичэн, он идет!»

......

На горе, когда солдаты династии Тан увидели священное знамя белого яка и этого полностью бронированного тибетского генерала, окутанного алым огнем, страх начал проявляться в их глазах.

Помимо тех сил, которые первоначально возглавлял Ван Чун, почти все солдаты принимали участие в прямой битве против тибетцев.

Трепещущий флаг с белым яком и генерал в черных доспехах, покрытый кипящим пламенем, стали их самым жутким кошмаром!

«Осторожней!»

«Сомкнуть ряды!»

......

Сюй Шипин был обеспокоен, его голос разрывался, и его крики разносились по армии.

Десять дней назад Бачичэн использовал именно этот метод, чтобы прорвать центр 60000 солдат армии подкрепления. Теперь история повторяется, и Бачичэн снова напал. Это была битва на уровне дивизии между Великим Таном и У-Цаном. Единственными путями были жизнь и смерть. Если они не смогут победить эту армию, у Великого Тана не будет больше подкрепления, чтобы отправить на юг.

Через некоторое время.

«Поднимите щиты!

«Все войска, будьте готовы!»

«Копейщики, топоры, приготовьтесь!»

......

Раздавались приказ за приказом. В этот момент наиболее спокоен был только Ван Чун, который переживал свою первую кампанию.

«Он действительно яростный генерал!»

Когда шторм проходил от подножия горы до вершины, Ван Чун почти чувствовал жар и палящее пламя. В то время как вся его армия находилась в состоянии крайней напряженности, Ван Чуна можно было охарактеризовать как самого спокойного и самого уравновешенного человека. Но даже после всех сражений, которые он испытал, Ван Чун все еще должен был признать, что Бачичэн действительно был чрезвычайно грозным генералом.

Ван Чун использовал несколько сотен баллист, чтобы мгновенно убить такого важного генерала, как Сянъян Далу, нанеся тяжелый удар по его армии. Но приказ Бачичэна об атаке значительно минимизировал эффект и даже внушал страх армии Вана Чуна, насчитывающей восемь тысяч человек.

Преимущества, полученные в первой половине битвы, были в основном сведены на нет.

Для такого превосходного генерала было невероятно удивительно, что он был выходцем из У-Цана.

Но это было настолько далеко, насколько это возможно.

Столкнувшись с Ван Чуном, независимо от того, насколько могущественным был Бачичэн или насколько он научился стратегии и тактике, он никогда не мог изменить свой критический недостаток. Сражения не могли быть выиграны боевой силой одного человека, поэтому для Ван Чуна не имело значения, насколько могущественным был Бачичэн. Этого недостатка было достаточно, чтобы Ван Чун справился с ним.

Ван Чун неожиданно открыл рот и отдал свой последний приказ. «Передайте мой приказ. Передовая армия должна взять формирование Крыла Журавлей. Левое и правое крылья должны приблизиться к центральной армии и быть на четыре ранга глубиной, освобождая свои нынешние позиции. Кроме того, скажите лорду Чжао, чтобы он расставил свои силы в Стрелу и готовился к атаке!»

«Да, Милорд!»

Позади него солдат посланник, который, казалось, долго ждал, чтобы передать этот приказ, казался взволнованным и быстро ушел.

«Вы также должны идти!»

Ван Чун внезапно повернул голову к десяти элитным бандитам Черного Дракона, которых Ли Сие послал охранять его.

«Но как насчет тебя, молодой мастер?»

«Не нужно беспокоиться. Решающий момент уже настал! Нет смысла в том, чтобы вы оставались здесь. Бачичэн не сможет добраться сюда», — равнодушно сказал Ван Чун.

«Да, молодой мастер!»

У элиты больше не было возражений, и они оставили свои позиции.

......

Бум!

Подобно метеору, врезавшемуся в строй Большого Тана, атака Бачичэна началась гораздо быстрее и сильнее, чем кто-либо ожидал. Плотное образование, которое ранее блокировало тибетские волны, которым даже удалось нанести сокрушительное поражение Сянъяну Далу, теперь было таким же слабым, как муравей, пытающийся встряхнуть дерево, рушащееся при нападении Бачичэна.

«Aaааах!»

Крики наполнили воздух, когда солдаты-щитоносцы Великого Тана были отброшены, как будто были сделаны из соломы, и многие из них были мертвы, прежде чем даже упали на землю. В то же время крюки, топоры, копья и алебарды летели со всех сторон, но все эти атаки были остановлены безграничной звездной энергией, защищающей тело Бачичэна.

Несмотря на то, что эти тысячи солдат Великого Тана сосредоточили свои атаки на Бачичэне, ни одна из них не могла остановить его.

Бачичэну нужно было только стимулировать Звездную Энергию в своем дантяне, чтобы вызвать крики во всех направлениях и отбросить бесчисленное количество солдат.

«Убейте их всех. Любой, кто убьет солдата Тана, получит богатую награду!»

Безжалостный голос Бачичэна был похож на голос злобного зверя, излучавший волны почти твердого намерения убить, которые раздавались, как прилив.

«Убийство!»

«Убийство!»

«Убьюююююю!»

............

За плечами Бачичэна тибетская кавалерия начала переходить из формации эшелона в форму пронзительной стрелы. Формирование Стрелы, одобренное Великим Таном, теперь использовалось в руках Тибетцев, и их мастерство было ничуть не хуже.

Только благодаря этому аспекту Бачичэн превзошел подавляющее большинство тибетских командиров.

При атаке с высоких высот он использовал Формирование Эшелона, ударив противника волной за волной, пока они не рухнули. Заряжаясь с более низкой высоты, он использовал Формирование Стрелы, лично взяв на себя инициативу, чтобы прорвать вражескую армию и разорвать ее на части. В руках Бачичэна армия никогда не будет следовать единой стратегии. Пока он мог разгромить своего врага, Бачичэн не возражал против использования какого-либо метода, в том числе формирования армии Тана.

«Пытайся показать рыбе, как плавать!»

Ван Чун стоял на камне, его губы изогнулись в насмешливой улыбке.

Тактика Бачичэна, возможно, была полезна перед другими командирами, но совершенно смехотворна перед ним.

Румбл! Формация журавля Ван Чуна начала двигаться, плотные ряды сближались с обеих сторон.

«Хм, наивный!»

Бачичэн усмехнулся. Если он только прорвался через центр Великой династии Тан, любая дальнейшая тактика была бесполезна против него. Тибетская кавалерия походила на карпа, проплывающего через реку, и Бачичэн не обращал внимания на свои фланги, продолжая пробивать оборонительные линии Тана, и никто не мог его замедлить.

Но постепенно цвет лица Бачичэна начал меняться.

«Черт, почему так много оборонительных рубежей!»

Центральная армия тана, казалось бы, была бесконечной. Он уже прорвался через десять с лишним слоев, но ему все еще оставалось пробить десять с лишним слоев.

«Варвар, получи мою саблю!»

Выкрикнул энергичный и тиранический голос, и в тот момент, когда Бачичэн поднял голову, чтобы увидеть, откуда он идет, гигантский человек, две руки которого обхватили массивную саблю, прыгнул в воздух, как орел, и ударил сверху вниз…

Бум!

Бачичэн наконец побледнел.

Слой за слоем танская пехота атаковала со всех сторон. Даже Бачичэн не заметил, что, когда его армия перешла из Эшелона в Стрелу, фронт его формирования Стрелы также замедлился, и между передней и задней частью его армии образовалась большая трещина. Его шесть тысяч солдат внезапно разделились на две группы.

Это изменение не было слишком значительным. Солдатам понадобится всего лишь мгновение, чтобы воссоединиться, но для Ван Чуна на вершине этого «маленького недостатка» было достаточно!

«Поехали!»

Взмахом меча тысяча клановых экспертов и тысяча кавалеристов под командованием Сюй Шипина, в общей сложности 2600 всадников, сошли с вершины. Образы Сумеречного Жеребца вошли в их тела, каждое из которых образовало Ореол Сумеречного Жеребца.

Для того, чтобы эта сила достигла максимальной скорости, понадобилось всего несколько секунд.

Ван Чун, наконец, показал свою скрытую конницу!

Раздались только грохот и ржание, когда кавалерия Ван Чуна вонзилась в эту трещину, как острый нож, прежде чем кто-либо смог отреагировать. Свишсвишсвиш! Мечи из Стали Вутц сияли холодным светом, проносясь по воздуху, и оставляя летящие головы на своем пути.

Тибетская армия была мгновенно погружена 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 514. Великая Победа!**

Румбл!

Ореолы отражались от грохота металла, когда они окутывали армии. Битва, наконец, достигла решающего момента!

Ван Чун долгое время скрывал кавалерию из 2600 человек, удерживая их в резерве, пока они не взорвутся и не обрушатся на врага, как непреодолимое наводнение. И тысяча мечей из Стали Вутц стали лучшим оружием для расчистки пути.

Рев!

«Убьююююююю!»

......

Удар плоти о плоть и лязг меча обрушились в воздух.

В обычных обстоятельствах 2600 кавалеристов Ван Чуна не могли сравниться с армией Бачичэна из шести тысяч человек.

Но наступление Бачичэна было остановлено Ли Сие, Старым Орлом и Сюй Шипином, и оборонительные рубежи, которые Ван Чун проложил в центральной армии, все еще не были прорваны. Разрыв в стратегии и тактике стал роковым, когда столкнулся со Святым Войны, которым был Ван Чун.

Кавалерия никогда не была непобедимой!

Ван Чун хорошо знал об этом факте.

Кавалерия без скорости была только пехотой, возможно, даже ей уступала!

2600 кавалеристов Ван Чуна превратились в высокую стену, нависшую посреди армии Бачичэна, отрубая хвост от головы. Хаос в середине также заставил тибетцев препятствовать друг другу, полностью сводя на нет их преимущество в скорости. Ван Чуну даже не нужно было в этом участвовать. Ему просто нужно было стоять на вершине, распространяя ореол Бэйна поля битвы на свою армию.

«Поздравляем пользователя с убийством 3601 солдата тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 3723 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 3845 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

......

«Поздравляем пользователя с убийством 6561 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 7831 солдата тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 8843 солдат тибетской регулярной тяжелой кавалерии!»

......

Бесчисленные сообщения звучали в его голове. На вершине горы ореол Ван Чуна из Ореола поля битвы первого класса уже стал ореолом второго класса. Тем временем сила Ван Чуна поднялась с царства Истинного Бойца 5-го уровня на 6-й, что стало бонусом, достигнутым благодаря его ореолу. Со времени его перевоплощения это было самое большое и плодотворное сражение, в котором участвовал Ван Чун.

Увидев хаос на склоне, и свою армию, окружающую тибетцев, Ван Чун понял, что победил.

Битва закончилась через час.

Когда звуки сражения стихли, гора, наконец, взорвалась аплодисментами.

«Мы выиграли, мы выиграли!»

«Мы действительно победили!»

«Хахаха…»

......

Измученные солдаты, считая себя счастливчиками, взволнованно смотрели на трупы тибетцев и их высокогорных скакунов, покрывающих склон. Бесчисленные солдаты Великого Тана погибли в войне на юго-западе, нанеся Великому Тану беспрецедентное поражение. И во всей этой огромной миллионной империи не было найдено ни одного лишнего солдата, ни в Лунси, Бэйтине, Анси или Андоне!

В такие времена победа, как эта, была действительно необходима для поднятия морального духа.

«Я не могу в это поверить, я не могу в это поверить…»

Комендант Сюй и его офицеры стояли на скале, взволнованно глядя на ужасное поле битвы.

Хотя они принимали участие в этой битве, они все еще были совершенно сбиты с толку относительно того, как эта победа произошла. По мнению Сюй Шипина, возможность сохранить свою жизнь в битве из восьми тысяч солдат против двенадцатитысячной жестокой тибетской кавалерии уже была довольно приличной. Но они победили! И это была решительная победа.

И если добавить тот факт, что они столкнулись с таким сильным противником, как Бачичэн, эта победа была еще более невероятной.

«Сын генерала, сын настоящего генерала! Неудивительно, что Императорский двор послал его!»

Сюй Шипин почти подсознательно обернулся, чтобы посмотреть на Ван Чуна.

Заслуга этой победы, несомненно, лежит на одном лишь Ван Чуне. В руках Сюй Шипина эти же восемь тысяч солдат, вероятно, смогут только лишь потерпеть поражение, но в руках Ван Чуна они продемонстрировали невообразимую силу.

В этот момент ненавязчивая фигура Ван Чуна была сравнима с фигурой бога.

Галоп!

Пока Сюй Шипин смотрел на вершину, на лошади прискакал посыльный. Спешившись, он шагнул вперед и встал на колени у ног Ван Чуна.

«Милорд, мы победили! Кроме одной тысячи, мы убили почти всех из более чем двенадцати тысяч тибетских кавалеристов!» Голос посланника был наполнен неудержимой радостью.

«Сколько у нас убитых?» — сказал Ван Чун, немного колеблясь в голосе.

«Две тысячи семьсот!» — сообщил посыльный.

Для армии из восьми тысяч человек только две тысячи семьсот убитых, после сражения с более чем десятью тысячами кавалеристов, было просто абсурдом. Даже армия Большой Медведицы Лунси не сможет этого достичь. Если кто-то не принял участие в битве, в это действительно не сможет поверить. И единственной причиной их победы был этот потомок престижного клана.

Посланник почувствовал еще более глубокое уважение к этому юноше.

Две тысячи семьсот?

Ван Чун не обращал внимания на обожаемый взгляд посланника, лишь слегка нахмурив бровь от этого числа. Бороться с таким могущественным противником, как тибетцы, и потерять только две тысячи семьсот, убив при этом более десяти тысяч, достигнув соотношения потерь четыре к одному, было бы немыслимо для любого другого генерала.

Но Ван Чун почти незаметно нахмурился.

Потери немного высоки! — молча подумал Ван Чун, опустив голову.

Он только начал с восьми тысяч солдат. С две тысячи семьсотю убитыми у него оставалось около пяти тысяч. Для Ван Чуна, которому крайне не хватало рабочей силы, этот показатель потерь был немного сложным. Тем не менее, когда кто-то считал, что его противник был доблестным генералом, таким как Бачичэн, и что большинство смертей произошло после первой атаки, это все же был факт, который Ван Чун должен был принять.

В конце концов, это все еще резервные войска, а не обычные солдаты. Если бы это были элитные войска Протектората Аннана, тысяча смертей могла бы быть максимальной! — тихо сказал себе Ван Чун.

Солдаты, возглавляемые Ли Чжэнъи, почти все были резервными войсками Императорского двора, и лишь небольшая часть была обычными солдатами. Такая сила полностью отличалась от регулярной армии, которая пережила много кампаний. С точки зрения силы им все еще немного не хватало.

Все было бы совсем иначе, если бы это была армия протектората Аннана.

По крайней мере, можно увидеть разницу в том, как армии протектората Аннана удалось так долго продержаться против объединенной армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Чисто с точки зрения качества и силы солдата, без учета других факторов, таких как боевые кони, в совокупности сила регулярной армии Великого Тана была на самом деле намного больше, чем у любой другой зарубежной страны.

«Милорд, мы захватили Бачичэна. Как вы хотите с ним поступить?»

Ван Чун услышал несколько знакомых шагов, когда окровавленная фигура Старого Орла подошла. Он, хромал и выглядел полностью истощенным.

Это была самая тяжелая битва в его жизни!

Старый Орел получил помощь золотых рукавиц Бутунлу, и вместе с Ли Сие, Сюй Шипином, другими офицерами и окружающими солдатами они объединились, напав на Бачичэна. Даже с их преимуществом в количестве, Бачичэну все-таки удалось убить и ранить многих. Даже Старый Орел почти сдался.

Если бы не первоклассный эксперт, такой как Ли Сие, который держал свой массивный меч из Стали Вутц и был одет в специальную броню из Метеоритного Металла, бесстрашно сражаясь против Бачичэна, остальные были бы убиты.

Тем не менее, настоящий «смертельный удар» был нанесен скрытой кавалерией Ван Чуна с мечами из Стали Вутц.

Когда он увидел свою армию в хаосе, даже такой доблестный генерал, как Бачичэн, начал паниковать.

Когда они спустились с восточной оконечности Тибетского нагорья, Бачичэна, по сути, невозможно было остановить, и никто не мог его победить. Даже восходящая звезда Великой династии Тан Ли Чжэнъи, который сделал свое имя в Анси и Бэйтине, умер от его ятагана. Можно легко представить уверенность Бачичэна в себе.

Но эта уверенность в себе легко была уничтожена Ван Чуном!

Даже такой смелый человек, как Бачичэн, начал паниковать, когда услышал крики своей армии, которая падала позади него, словно гроздья винограда.

На этом уровне битвы такая паника была смертельной.

«Хммм! Отведи меня к нему!» Ван Чун не стал тратить свое время на размышления, и сразу же ответил на сообщение Орла, его глаза сверкнули холодным светом.

Ван Чун собирался претендовать на то, что было самым большим урожаем в этой битве.

С самого начала этой кампании Ван Чун лично просил Орла и Ли Сие захватить в плен вражеских генералов, если это было возможно. Конечно, это могло быть только в том случае, если противник не мог сопротивляться и не мог причинить им вред.

Ван Чун никогда не указывал причину.

Старый Орел и Ли Сие никогда не спрашивали.

Были некоторые вещи, которые не нужно было знать.

......

«Вы самый высокий командующий этой армии?»

Бачичэн лежал на склоне горы, его тело было покрыто ранами и кровью. Несколько веревок и одна цепь плотно его связывали, но тем, кто действительно связывал его, было гигантское и жестокое тело Непобедимого Великого Генерала Ли Сие.

С ледяным лицом он стоял с поднятым вверх гигантским мечом из Стали Вутц, готовый в любой момент опустить его вниз.

Ли Сие не смел недооценивать такого сильного противника, как Бачичэн.

Несмотря на то, что все важные точки акупунктуры Бачичэна были поражены, Ли Сие все еще не снимал свою бдительность. Любое своеобразное движение немедленно заставит Ли Сие обезглавить его.

«Я!»

Подошел Ван Чун со слабой улыбкой и неторопливым выражением лица. Его первые слова сразу обескуражили Бачичэна.

«Вы знаете тибетский?» Бачичэн сказал в неверии.

Он задал свой вопрос по-тибетски, смешанный с несколькими неуклюже сказанными ханьскими словами, и сделал все возможное, чтобы донести свой смысл до командира тана. Но Бачичэн не ожидал, что этот танский юноша, который даже не достиг половины его возраста, действительно сможет говорить по-тибетски.

В своем высокомерии, Танцы никогда не изучал языки других стран.

Во всем Великом Тане тот, кто мог говорить по-тибетски, был столь же редок, как перо феникса или рог цилиня, к большому удовольствию тибетцев. Чем меньше жители Тана могли говорить на их языке, тем меньше они понимали У-Цан, что было для них только преимуществом.

Поэтому Бачичэн не ожидал, что человек, стоящий перед ним, может говорить по-тибетски!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 515. Прыгающее Драконье Копье! Сила Царства Глубокого Бойца!**

«Ха-ха, только зная себя и зная своего врага, ты никогда не сможешь проиграть! У-Цан всегда таил в себе злые намерения по отношению к Великому Тану и даже послал своего Первого Принца в столицу, чтобы прояснить ситуацию. Я знаю тибетский, хотя и не должен, разве это не странно?»

Ван Чун улыбнулся, а его правая рука прижала меч к груди Бачичэна.

В юго-западной войне Бачичэн сыграл решающую роль. Даже среди тибетских генералов он был одним из лучших. Ван Чун не ожидал, что он воспользуется этим моментом, чтобы встретиться с этим великим тибетским генералом, на которого он когда-то мог только смотреть. С точки зрения мышления Бачичэн был определенно выдающимся.

Для иностранца, такого как Бачичэн, выросшего на нецивилизованном плато, которое не придавало особого значения стратегии, возможность понять стратегии Центральных Равнин и использовать их на таком уровне, было уже довольно удивительным.

Увы, он столкнулся со Святым Войны, и его усилия были все равно что пытаться научить рыбу плавать.

«Хахаха, однако, какая польза от «только зная себя и зная своего врага, ты никогда не будешь побежден»!

При словах Ван Чуна глаза Бачичэна, казалось, вспыхнули очень странным светом.

«В этой битве я действительно недооценил тебя. Я не думал, что такой парень, как ты, который все еще воняет молоком своей матери, будет таким опытным стратегом! Но не будь слишком самодовольным. Новости о нашем поражении быстро доберутся до равнин Эрхай. Великий генерал сразу поведет армию на север, и единственное, что вас ожидает, это смерть!»

Глаза Бачичэна сверкнули, губы изогнулись злобной улыбкой, а выражение его лица было жестоким и бессердечным.

Он никогда не боялся смерти, и люди У-Цана никогда не были напрасными жертвами. Несмотря на то, что этой армии удалось убить их, они все равно в конечном итоге будут сопровождать его в смерти.

«Ха-ха, ты говоришь об этом?»

Ван Чун ухмыльнулся, его взгляд устремился к небу.

Фьюить!

Сбоку Старый Орел сунул в рот два пальца и издал резкий свист. Плоп! Почти в тот же момент пролетел черный силуэт, и что-то упало с неба перед Бачичэном. По его красно-зеленому оперению и острым когтям было видно, что это злобный зверобой.

Но его шея была явно сломана, а острые глаза потускнели.

Бачичэн мгновенно побледнел при виде этого зверобоя.

Злобные зверобои были небесными тиранами и были способны охотиться на вражеских птиц-посланников. Немногие птицы могли сравниться с ними, и даже многие виды орлов не были им равны. Бачичэн не ожидал, что его враг будет настолько грозным, что даже сможет убить злобного зверобоя, гордость У-Цана.

«Хммм, ты не должен быть слишком счастлив. Это всего лишь один зверобой. Ты думал, что в армии из более чем десяти тысяч человек был только один зверобой? Просто перехватить одного зверобоя бессмысленно».

Бачичэн очень быстро поднял голову с презрением.

Хлопать! Хлопать! Хлопать!

В тот момент, когда Бачичэн закончил говорить, вокруг него обрушился дождь из зверобоев, разбивающихся о груды земли. Эти зверобои, наконец, превратили бездушность и жестокость Бачичэна в ничто.

«Хахаха!»

Ясный цвет поражения Бачичэна вызвал рёв смеха.

«Бачичэн, ты слишком просто думаешь. Как кто-нибудь из вас может сравниться со мной в охоте на птиц?»

От души смеясь, Старый Орел сунул правую руку в серый мешочек на поясе. Вытащив изнутри филе кролика, он бросил его в воздух. Криии! С пронзительным криком над головой пролетели темные пятна, схватив филе, которое подбросил Старый Орел, и взмыли в небо. Человек с особенно острыми глазами мог бы заметить, что, хотя эти птицы были немного маловаты, их рты и когти были оснащены острым оружием.

И они работали вместе, когда летали, делая их похожими на миниатюрную армию.

Это была охотничья группа Старого Орла!

На Центральных Равнинах, вероятно, никто не мог сравниться со Старым Орлом в обучении птиц. Разведка, отправка сообщений, охота, камуфляж… Старый Орел научил птиц выполнять многочисленные роли. Эти маленькие охотничьи птицы убивали различных свирепых птиц, и все они были лично отобраны для этой роли. Старый Орел селекционировал их десять с лишним лет и вывел пять или шесть поколений, чтобы наконец добиться успеха.

Хотя эти птицы не были хороши в разведке и не разбирались в птичьем языке или сигналах, что делало их неспособными передавать информацию о вражеской армии, они превосходно сражались и могли работать вместе. В воздухе они были практически непобедимы.

И чтобы увеличить их смертоносность, Старый Орел также снабдил их острыми железными когтями и клювами, даже прикрепив специально изготовленные металлические шипы к их крыльям.

Эта кампания на юго-запад была чрезвычайно опасна, и никто не знал, вернутся ли они живыми.

Таким образом, Старый Орел взял с собой всех птиц, которых он дрессировал.

«Ха-ха, как ты думаешь? Есть теперь что сказать?»

Ван Чун улыбнулся.

«Хммм, даже если ты убил этих злобных зверобоев, чего ты добился? Это позволит тебе позадыхаться на грани смерти еще несколько дней».

Бачичэн просто закрыл глаза, ожидая смерти.

«Просто сделай это. Я буду ждать всех вас внизу!»

Он стал просто ждать удара, прекратив свою борьбу.

«Ха-ха, умереть не так просто. Скажи мне, откуда пришли твои войска? Если ты это сделаешь, я быстро тебя убью», — сказал Ван Чун.

«Как ты думаешь, спросив меня об этом, я что-нибудь скажу?!»

Бачичэн внезапно открыл глаза, с осторожным взглядом.

«Хехех, это был Чиличуан?» — вдруг сказал Ван Чун, глядя на Бачичэна.

Бачичэн ничего не сказал, но его цвет лица побледнел. Его рот открылся, как будто хотел что-то произнести, но меч Ван Чуна уже вонзился в его сердце.

«Я уже знаю. Теперь тебе не нужно ничего говорить».

Когда вонзился Маленький Меч Иньян, последняя из величественной и чистой энергии Бачичэна загрохотала, словно поток, сквозь меч, в Ван Чуна. Ван Чун уже был на 6-м уровне Царства Истинного Бойца, и теперь, со свирепой мощью Царства Глубокого Бойца, все его тело загрохотало, и Звездная Энергия ворвалась внутрь него.

«Ах!»

Послышался вой боли, и повязка, завязывающая волосы Ван Чуна, разорвалась, из-за чего его волосы встали дыбом, как тысячи железных игл, в то время как из его тела брызнула кровь. Под шокированными взглядами толпы энергия тела Ван Чуна прорвалась до Уровня 7 Царства Истинного Бойца, затем до Уровня 8, и, наконец, остановилась на Уровне 9, почти на том же уровне совершенствования, что и у Старого Орла.

«Как это могло произойти?!»

Старый Орел широко раскрыл глаза. Будучи компаньоном Ван Чуна все это время, он хорошо знал текущий уровень силы Ван Чуна.

В начале, Ван Чун был всего лишь пустяковым мастером боевых искусств на уровне 1 или 2 Царства Истинного Бойца. Но прямо сейчас, просто нанеся удар Бачичэну в сердце, он поднялся на несколько уровней, почти достигнув его собственного уровня силы. Надо отметить, что Старому Орлу было уже тридцать с лишним лет, почти сорок.

А Ван Чун был простым подростком.

Разница в их совершенствовании была вопросом лет, а не дней.

«Какое злое искусство ты развиваешь?»

Яростный голос, борющийся у дверей смерти, донесся с земли. Бачичэн лежал там с широко открытыми глазами в шоке. У каждого человека была своя судьба, и, поскольку он проиграл, у него не было надежды на выживание. И единственное, что ожидало победившего его командира, была также смерть.

Но удар меча Ван Чуна разрушил его заблуждение.

Бачичэн чувствовал, как его сила высасывается из его тела в чношу Тана. Прямо сейчас он воспитывал ужасного противника.

Бачичэн верил, что Ван Чун просто умный юноша, но прямо сейчас Ван Чун начал источать ауру опыта и силы. Это было не то, чем мог обладать подросток, лишенный опыта и испытаний. Даже после всего, что пережил Бачичэн, он никогда не видел такого странного зрелища.

«Ха-ха, почему бы тебе не спросить внизу?»

Ван Чун хмыкнул, и его правая рука вытащила Маленький Меч Иньян, разбрызгивая кровь. Без другого звука тело Бачичэна рухнуло. Ван Чун не уделял ему больше внимания, так как энергия Бачичэна была гораздо более тиранической, чем он предполагал. Ван Чун почувствовал себя почти вынужденным выпустить часть огромной энергии, циркулирующей по его телу.

На мгновение Ван Чуну показалось, что он снова обрел чувство способности смотреть на мир с пренебрежением и беспрепятственно по нему путешествовать.

Он никогда не был простым генералом-стратегом!

«Прыгающее Драконье Копье!»

В горах разразился вой, когда Ван Чун неожиданно вытащил из-за спины золотое семисекционное копье. Рооар! Все в шоке наблюдали, как в небо взвился живой дракон с пятью когтями.

Одна спираль, две спирали, три спирали… В конце концов, произошел грохочущий звук, и дракон превратился в золотую вспышку ослепительной молнии, которая врезалась в гору.

Бум!

Земля сотряслась, и пыль взлетела. Копье Ван Чуна заставило вздрогнуть всю гору, волны энергии захлестнули бесчисленные куски гравия и камня. Земля, казалось, вот-вот рассыплется.

«Это…»

«Что это за техника копья?»

«Когда Молодой Мастер изучил такое искусство тиранического копья?»

......

Когда они уставились на густой поток пыли, поднявшийся в небо на несколько десятков чжан, были шокированы не только Орел и Чжао Цзиндянь. Даже Ли Сие, будущий Непобедимый Великий Генерал, испытал редкий шок. Несколько мгновений назад Ван Чун находился только на пятом уровне Царства Истинного Бойца, но с окончанием битвы его сила мгновенно возросла.

Мощь этого копья была определенно мощью Царства Глубокого Бойца!

Ли Сие был в этом абсолютно уверен!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 516. Планы наложения! Битва впереди!**

Яростный шторм сдул пыль, висящую на вершине, обнажив огромную дыру. Когда Ван Чун вышел из оставшейся пыли со своим копьем, вся гора затихла.

Ван Чун теперь был могущественным и уверенным в себе, наполненным энергией и достоинством. Он имел вид лидера, поведение генерала.

Впечатление, которое внушал Ван Чун солдатам, теперь полностью отличалось от их первоначального.

Чисто с точки зрения энергии, Ван Чун поднялся из посредственности в ряды таких, как Старый Орел и Ли Сие.

«Что это за техника? Она слишком шокирует!»

«Хотя клан Ван — это клан министров и генералов, я никогда не слышал, чтобы у них была такая техника!»

«Если он продолжит подниматься с такой скоростью, Молодой Мастер может достичь шокирующего, немыслимого уровня!»

......

Все смотрели на вершину, обращая внимание на Ван Чуна, как будто он был небесным божеством.

Однако, несмотря на их шок и удивление, никто не вышел вперед, чтобы высказать свои вопросы. Многие люди даже подсознательно опустили головы, глядя на Ван Чуна, намеренно избегая этой темы. Неважно, какое искусство культивировал Ван Чун, откуда оно пришло, и было ли оно праведным или злым, в такое время, пока Ван Чун мог самосовершенствоваться, это будет выгодно армии.

Все остальное было не важно.

Война на юго-западе больше всего нуждалась в мастерах и экспертах — чем больше, тем лучше!

«Поздравляем пользователя! За убийство Бачичэна и изменение курса истории вы получаете 5 очков Энергии Судьбы, которые должны быть распределены после завершения миссии!»

На вершине Ван Чун едва дошел до дыры, сделанной Прыгающим Драконьим Копьем, когда услышал голос в своем ухе.

Ха-ха, вот оно снова! — подумал Ван Чун, остановившись на мгновение.

Бачичэн был компетентным генералом при Хуошу Хуйцане, одним из лучших участников юго-западной войны. Однако до того, как армия протектората Аннана была ликвидирована, он погиб от рук Ван Чуна, что явно сильно изменило судьбу. По крайней мере, Ван Чун изменил судьбу Бачичэна. Основываясь на прошлых правилах, Камень Судьбы определенно должен был вознаградить Ван Чуна энергией Судьбы.

Что действительно беспокоило Ван Чуна, так это то, что во второй раз ему начислили награду Энергии Судьбы, но он не получил ее.

Казалось, что вся энергия судьбы не будет распределена, пока миссия не будет завершена.

Но при каждой смерти в Городе Льва Энергия Судьбы вычиталась из запасов Ван Чуна.

«Милорд!»

Старый Орел, Ли Сие, Чжао Цзиндянь, Сюй Шипин и другие подошли к вершине. Их взгляды пронеслись мимо Маленького Меча Иньян Ван Чуна, подсознательно игнорируя проблему.

«Молодой Мастер, что случилось с твоим вопросом о Чиличуане?» — прошептал Старый Орел.

Когда Ван Чун задал этот вопрос, цвет лица Бачичэна полностью изменился. Что еще более важно, Старый Орел все еще не мог понять, что там происходит. Бачичэн был человеком, который даже не боялся потерять голову, но один вопрос Ван Чуна заставил его побледнеть. Кроме того, что именно было чиличуан?

Почему Ван Чун спросил об этом?

Старый Орел все еще был сбит с толку.

«Ха-ха, ты узнаешь через некоторое время. Комендант Сюй, Бачичэн мертв, и Сянъян Далу был истреблен. Мы прорвались через середину линии обороны Тибета. Все, что нам нужно сделать, это пересечь последнюю гору. Передайте мой приказ: пусть две другие группы быстро встретятся с нашей. Я хочу уничтожить эту последнюю группу тибетской кавалерии сегодня!»

«Да, Милорд! Я уже сообщил им некоторое время назад, что, когда нам это удастся, я дам им сигнал. Я уверен, что они уже начали выходить».

Комендант Сюй сложил руки и поклонился, его тон и выражение лица были очень уважительными.

После этой битвы не было никаких сомнений, что Ван Чун завоевал всеобщее уважение и доверие.

Факты говорили громче, чем слова. Смерть Бачичэна, Сянъяна Далу и более десяти тысяч тибетцев была достигнута с жертвой только двух тысяч солдат на их стороне. Даже самый требовательный человек с радостью согласится с этим, простираясь в поклонении.

«Мм! Времени мало. Комендант Сюй, модель?» Сказал Ван Чун.

«Принеси модель!»

Комендант Сюй махнул рукой вниз с горы. Несколько солдат быстро подбежали, неся большой железный сундук. Внутри коробки была полная топографическая модель юго-запада. В армии было два предмета абсолютной важности. Одна была печатью командира, а другая — топографической моделью.

После доставки модели солдаты удалились.

После смерти Бачичэна и Сянъяна Далу два самых важных прохода модели были открыты, оставив открытое поле перед Ван Чуном.

На дороге на юг больше не было никаких угроз. Собранных сил из трех других областей, оставшихся шести тысяч тибетцев, уже нечего было бояться. Самое главное, что этот процесс вселил в резервные войска уверенность в борьбе с тибетцами.

Это был самый важный момент.

«Ли Сие!» Ван Чун вдруг сказал. «Через некоторое время, когда мы победим эту тибетскую армию, вы должны немедленно уйти. Возьмите завербованных экспертов и отправляйтесь сюда».

Ван Чун указал на определенное место на модели.

«Это…»

Ли Сие взглянул на этот момент и сразу был ошеломлен. Место, обозначенное Ван Чуном, не было важным пропускным пунктом. Это было даже не по дороге к равнинам Эрхай, а в совершенно ином направлении.

«Молодой Мастер, это не дорога в Город Льва!» — сказал в ужасе Ли Сие.

Несмотря на то, что он был с Ван Чуном в течение некоторого времени, Ли Сие не мог понять, почему Ван Чун хотел, чтобы он отправился в это место. Это полностью отличалось от того, что он ожидал.

Ван Чун ничего не сказал, только поманил его рукой.

Хотя Ли Сие отреагировал немного удивленно, он очень быстро наклонился, чтобы послушать. Ван Чун прошептал ему на ухо несколько слов, а затем похлопал Ли Сие по мускулистому плечу.

«Теперь иди и хорошо подготовься. Этот вопрос даже важнее нашей нынешней миссии. Единственный человек на моей стороне, который может сделать это, я верю, — ты», — серьезно сказал Ван Чун.

Для тысячи солдат было слишком трудно изменить ход войны. «Для хорошей работы ремесленнику нужны лучшие инструменты». «Превосходящий генерал ломает замыслы генерала противника, в то время как низшие генералы мыслят против солдат противника». Войны часто решались не силой армий двух сторон, а в местах, которые обычные люди как правило не могли видеть.

Румбл!

Подготовившись, армия снова начала мобилизоваться и направилась к последнему тибетскому гарнизону.

Их ждал еще один 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 517. Сильное беспокойство! Положение!**

Проехав несколько сотен ли с горы, армия Ван Чуна быстро встретилась со второй группой подкрепления. Командующим этой силы был Сюй Андунь, другой офицер-ветеран. С объединением этих двух армий силы Ван Чуна выросли с пяти тысяч до одиннадцати тысяч.

Это был первый раз, когда силы Ван Чуна превысили десять тысяч. Хотя это было только отличие в три тысячи солдат от его предыдущего максимума, такое незначительное отличие имело огромные последствия. Первоклассные генералы следовали тому же принципу, что и Хань Синь: чем больше солдат, тем лучше. Когда число солдат превысило десять тысяч, открылся целый набор новых стратегий. С этими десятью тысячами солдат у Ван Чуна теперь было гораздо больше работы и маневров.

Ван Чуну удалось победить жестокого тибетского генерала, такого как Бачичэн, и его войска, насчитывающие более десяти тысяч человек, при этом пострадали от сравнительно небольшого числа жертв, поэтому с оставшимися шестью тысячами было еще легче справиться.

Грядущая битва будет намного проще!

Без Бачичэна или Сянъяна Далу оставшиеся тибетские кавалеристы смогли продержаться недолго, и были легко уничтожены силами Ван Чуна.

Эта битва была даже короче, чем предыдущая. Всего за два часа все было кончено.

......

«Милорд, ваш подчиненный уходит!»

Завершение битвы было не утешительным для Ли Сие. Битва за войска Ван Чуна закончилась, но его битва только начиналась. Но даже он сам был озадачен тем, что он собирался делать дальше.

«Мм, иди. То, что будет дальше, уже не имеет к тебе никакого отношения».

Ван Чун кивнул с лошади, выражение его лица было бесстрастным. Ли Сие не мог понять его мотивы. Похоже, что Ван Чун полностью понимал, что он делает и что ему нужно, без всякого замешательства. Это сделало Ли Сие немного более уверенным в задаче, которую он собирался выполнить.

«Эта шелковая сумка для тебя!»

Ван Чун снял с пояса небольшую сумку. Из узла, связывающего сумку, казалось, что она была подготовлена заранее.

«Если вы преуспеете в этой задаче, тибетцы определенно отправят часть своей силы, чтобы справиться с вами. Не важно, что случится, вы должны помнить, чтобы не жадничать из-за заслуг, и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения. Все более ясно я объяснил в шелковой сумке. Вы должны делать именно то, что там говорится!»

Ван Чун сказал это с абсолютной торжественностью.

Ван Чун всегда уважал Ли Сие, но именно по этой причине его суровое выражение лица оставило такое глубокое впечатление на Ли Сие.

«Да, ваш подчиненный понимает!»

Ли Сие глубоко посмотрел на Ван Чуна, взял шелковую сумку, а затем поклонился Ван Чуну.

«Молодой мастер, будь спокоен. Несмотря ни на что, я правильно выполню эту задачу!»

С этими последними словами Ли Сие махнул рукой, и поскакал с более чем тысячей кавалеристов в полном вооружении. Он оставил после себя густой запах крови.

«Молодой мастер…»

Вдали комендант Сюй, Чжао Цзиндянь и Старый Орел в замешательстве наблюдали, как уходил Ли Сие. Миссия, которая на этот раз стояла перед Ли Сие, была чрезвычайно загадочной и поставила его на совершенно иной уровень, чем остальная армия. Кроме Ван Чуна, никто не знал, куда направляется Ли Сие в такой критический момент.

Это действительно оставило их в недоумении, но, несмотря на это, никто не смел сомневаться в решениях Ван Чуна.

К настоящему времени репутация Ван Чуна уже достигла уровня, которого даже Сюй Шипину было бы трудно достичь. Одно слово от Ван Чуна заставит подчиненных Сюй Шипина немедленно последовать за ним, даже если Сюй Шипин попытается остановить их. Это было не потому, что им не хватало лояльности, а потому, что Ван Чун использовал свои способности и три победы, чтобы завоевать их сердечное рабство.

В это время не осталось никого, кто бы заботился о возрасте, поле или статусе Ван Чуна. Даже если он потеряет жетон Короля Суна, никто не будет игнорировать его приказы.

Ван Чун завоевал командование этой армией благодаря своей абсолютной силе.

«Все войска, уходим!»

Не было времени задуматься о том, какое влияние окажет уход Ли Сие на армию. После победы Ван Чун отдал приказ и повел свою армию на юг. Теперь путь Ван Чуна на юг, наконец, был свободен от препятствий. Больше не было никаких барьеров между ним и армией протектората Аннана.

Времени было мало, и Ван Чун решил больше не останавливаться.

«У Милорда есть время поговорить?»

Путешествие на юг было скучным и одиноким. Пока Ван Чун катался на лошади, занятый своими мыслями, он внезапно услышал очень тихий голос в своем ухе. Комендант Сюй Андун сел на лошадь и тайно приблизился к Ван Чуну. Сюй Андун не испытывал ничего, кроме искреннего уважения к подростку рядом с ним.

Хотя они недавно узнали друг друга и хотя этот юноша был, вероятно, примерно того же возраста, что и его собственные дети, Сюй Андун не смел относиться к нему как к мальчику. Вместо этого он с радостью принял его как истинного командующего этой армией. Однако именно по этой причине Сюй Андун чувствовал, что он должен был кое-что сказать.

«… У вашего подчиненного есть некоторые вопросы, которые он хотел бы обсудить с Милордом».

«Комендант Сюй 1, что не так?» — удивленно сказал Ван Чун, поворачивая голову. Слова Сюй Андуна, казалось, что-то подразумевали, а его лицо было переполнено беспокойством и тревогой.

«Милорд, пожалуйста, простите этого подчиненного за то, что он слишком резок, но я очень долго думал об этой проблеме и должен поговорить об этом. Ваш подчиненный считает, что наша самая насущная проблема не в тибетцах, а в… положениях!»

Сюй Андун колебался довольно долго, прежде чем наконец выплюнул это последнее слово. За этим последовало долгое молчание.

«Продолжай!»

Ван Чун, наконец, пришел в себя, но все, и указал, что Сюй Андун должен продолжать.

«Милорд, если честно, если бы вы не появились, то даже если бы тибетцы не атаковали, мы бы не смогли продержаться долго. Я не знаю, довел ли Сюй Шипин этот вопрос до вас, но их положение определенно не намного лучше, чем у нас. Количество продовольствия и кормов, потребляемых пятью или шестью тысячами солдат и лошадей, — немалое количество. Мы могли бы быть генералами, которые могут безбоязненно атаковать, чтобы вырваться из рядов врага, но никто из нас не является экспертами в области логистики. Более того…»

Сюй Андун посмотрел на Ван Чуна, немного поколебался, прежде чем ожесточить сердце и надавить:

«Перед этой битвой ваш подчиненный однажды случайно услышал, как генерал Ли упомянул, что армия протекторатов Аннана направила запрос об оказании помощи в Императорский двор. Их положение не может длиться слишком долго! Рационы и корм должны быть подготовлены, прежде чем солдаты смогут быть мобилизованы. У нас может быть только десять тысяч солдат, но в армии протектората Аннана так много людей! Боюсь…»

Сюй Андун не закончил предложение, но беспокойство в его глазах было очевидным. На самом деле он заметил проблему провизии гораздо раньше, но никогда не озвучивал ее из-за боязни навредить морали.

«В этой битве с тибетцами мы потеряли слишком много вагонов и оружия, и почти все наши запасы были сожжены. Запасов, которые у нас есть, хватит лишь на несколько дней. Если бы Милорд не появился, мы бы уже готовлюсь к возвращению на север. Теперь я не возражаю против плана Милорда, но, учитывая нашу текущую ситуацию, независимо от того, встретимся мы с тибетцами или нет, нас ждет только смерть!»

С этими последними словами Сюй Андун погрузился в долгое молчание.

«Император не использует голодных солдат». Хотя мастера боевых искусств были сильны, они все еще были смертными, которым нужно было есть пять зерен. Если бы армия была голодна, было бы прилично, если бы она могла использовать пятьдесят или шестьдесят процентов своей силы, а военные сражения были бы по существу самоубийством. Сюй Андун не хотел этого говорить, но как командир он должен был высказаться.

Тибетцы были второстепенными, так как вопрос о снабжении был неотложным вопросом, который необходимо было решить.

«Нет необходимости беспокоиться об этой проблеме!»

К удивлению Сюй Андуна, Ван Чун лишь слабо улыбнулся этой проблеме, которую Сюй Андун вынужден был набраться смелости, чтобы озвучить. То, что сказал дальше Ван Чун, удивило его еще больше.

«Это просто провизия. Тебе не нужно беспокоиться. У меня есть свои способы с этим справиться!»

«Но, Милорд, даже запросить снабжение у императорского двора будет уже слишком поздно. Небеса высоки, а Император далеко. Столица слишком далеко тоже. Более того, сбор припасов потребует совместной работы шести бюро. Собрать припасы из разных районов Великого Тана будет неописуемо трудоемким и утомительным делом. А отдаленные воды не могут потушить ближайший пожар!»

Сюй Андун только больше беспокоился. По ухмылке на лице Ван Чуна стало ясно, что его слова явно не были услышаны, что еще больше беспокоило его, чем недостаток продовольствия в армии. «Еда — это бог для людей, и солдаты не являются исключением». Если бы эта проблема не была решена, солдаты взбунтовались бы.

«Милорд, вы должны относиться к этому вопросу с осторожностью!»

Сюй Андун был действительно обеспокоен до крайности.

Он действительно не мог понять, как Ван Чун мог оставаться таким спокойным, хотя он четко сформулировал проблему.

«Расслабьтесь: отдаленные воды могут не потушить близлежащий пожар, но близлежащие воды могут! Прежде чем я даже покинул столицу, я начал перевозить провизию. Будьте спокойны. Учитывая, сколько времени прошло, провизия должна скоро прибыть».

Ван Чун похлопал Сюй Андуна по плечу и улыбнулся.

Хотя он говорил свои слова безразличным тоном, выражение лица Ван Чуна вселяло в сильную уверенность, из-за которой казалось, что ни одна деталь не может ускользнуть от его внимания. Даже Сюй Андун был на мгновение ошеломлен. Достаточно провизии для десятков тысяч человек, это не малое дело. Императорский двор должен был подготовить запасы на юго-западную войну, по крайней мере, на месяц.

Это было не пустяковое занятие, которое заняло бы, по крайней мере, два-три месяца, а в среднем четыре или пять. Сюй Андун действительно не мог понять, откуда Ван Чун получил эти припасы. Это не проблема денег. Просто количество людей, которых нужно было накормить, не было чем-то, с чем мог справиться какой-либо отдельный торговец зерном или клан.

Даже тем компаниям или кланам, которые специализировались на продаже зерна, потребовалось бы много времени для подготовки, и они все равно не смогли бы достичь необходимого количества.

Сюй Андун открыл рот, как будто хотел что-то спросить.

Но, похлопав его по плечу, Ван Чун уже уехал вперед.

«Стратегии, запланированные в начале, могут решить битвы за тысячу ли». Это был жизненно важный принцип стратегии. Как мог Ван Чун ошибиться в чем-то столь важном, как провизия? Хотя снабжение армии было огромным делом, то, что императорский двор ничего не мог сделать, не означало, что не мог этого сделать он.

Чжан Мунянь, все зависит от вас! — тихо сказал себе Ван Чун, и вспышка света пронзила его разум.

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

1. Есть два коменданта Сюй, но они не имеют одинаковую фамилию. Сюй Шипин имеет иероглиф 徐 в качестве своей фамилии, в то время как Сюй Андун имеет иероглиф 许 в качестве своей фамилии.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 518. Шелковая сумка! Овца, умершая от чумы!**

«Еда — это бог для людей». Эта эпоха не слишком отличалась от той эпохи, из которой пришёл Ван Чун, кроме того, что она чрезвычайно уважала боевые искусства. Но даже самые сильные боевые искусства не могли увеличить производство продуктов питания. Таким образом, когда эта суматоха охватила Центральные Равнины и обрушилась бедствием, земля была покрыта голодными людьми.

Даже армия Ван Чуна была ограничена в еде и в конечном итоге потерпела поражение и смерть.

С таким болезненным уроком Ван Чун начал свои приготовления очень рано, и Чжан Муньянь был предзнаменованием планов Ван Чуна.

Гибридный рис уже начал обретать форму, поэтому Ван Чун некоторое время назад написал письмо Чжану Муняню с просьбой переслать провизию. Что касается конкретных договоренностей, Ван Чун дал Сюй Циньцин полную власть над этим вопросом. Если бы будущая королева логистики не смогла бы справиться с этим, то Ван Чун был бы по-настоящему невежественен в отношении любого другого человека в этом мире, который мог бы решить проблемы снабжения армии в такой короткий срок.

Сюй Андун мысленно вздохнул. Он действительно не верил, что Ван Чун может решить проблему, которую не может решить даже Императорский Двор. Но по выражению лица Ван Чуна он мог сказать, что тот не лгал. А учитывая его статус и способности, ему не нужно было лгать.

Тогда мы можем думать только о своих ногах… мысленно сказал Сюй Андун, подавляя свои заботы.

После устранения 18 000 тибетцев, охранявших три прохода, угрозы для марша армии на юг не было. По правде говоря, кроме нескольких разбитых солдат, силы Ван Чуна даже не видели других тибетцев. В результате армия начала набирать скорость.

Однако, через восемьсот ли атмосфера стала напряженной.

Радость, которая пришла от победы над Бутунлу, Бачичэном и Сянъяном Далу, теперь исчезла. Сначала армия была счастлива и смеялась, но теперь даже у Старого Орла было мрачное выражение лица. Гнетущий воздух пронизывал армию, и казалось, что-то висит над их головами.

Хотя они не встретили тибетцев на дороге, они могли видеть оставленные ими следы: брошенные фургоны и оружие, беспорядочные следы копыт, оставленные высокогорными скакунами, бегущими от официальной дороги в глубину леса, и через определенные промежутки времени можно было увидеть костры, разожженные тибетцами, когда они разбивали лагерь.

Это был не один костер или два, не сотни, а тысячи. Это была огромная коллекция костров, которые тянулись к горизонту.

Оставленные на земле следы ожогов информировали солдат о том, насколько массивной была тибетская армия.

Это была настоящая тибетская армия, разгромившая Ли Чжэнъи, и лидером этой армии был тибетский Великий Генерал по имени Хуошу Хуйцан!

Хотя Бачичэн и Бутунлу были известными генералами, они все еще были подчинены Хуошу Хуйцану. Даже тибетская конница, оставленная для охраны трех проходов, была оставлена Хуошу Хуйцаном. Смерть Бачичэна и других была незначительными потерями относительно основной массы тибетской армии.

Ван Чун победил Бутунлу и Бачичэна, но Хуошу Хуйцан был на другом уровне. Даже тигр империи, такой как Чжанчжоу Цзяньцюн, не смог с ним справиться, так как же он мог так же легко избавиться от его подчиненных?

Если они встретят Хуошу Хуйцана, все они, вероятно, умрут.

Большинство солдат участвовали в битве и в полной мере ощутили силу тибетцев. Было легко представить, что они чувствовали, когда снова увидели знаки, оставленные тибетской армией.

«Интересно, как поживают элитные солдаты Протектората Аннана?»

«Я надеюсь, что их потери не были слишком высокими».

«Интересно, успеем ли мы вовремя…»

«У нас только десять тысяч солдат. Можем ли мы чем-нибудь помочь?»

«Мы можем доверять только Милорду».

............

То, что 500 000 солдат Мэнше Чжао и У-Цана угрожали армии протектората Аннана, уже не было секретом. Когда они думали о предстоящих трудностях, у всех замирали сердца. Иногда солдаты подсознательно смотрели на Ван Чуна.

Несмотря на туманные перспективы, солдаты оказали Ван Чуну духовную поддержку. После этих ожесточенных сражений никто не смел сомневаться сейчас в Ван Чуне. Хотя он был моложе их всех, самообладание, спокойный характер и ум Ван Чуна оставили глубокое впечатление в их умах. Независимо от того, что произойдет впереди, их командир Ван Чун, казалось, знал, что он должен делать и как он должен это делать.

Как будто ничто не могло его сбить с толку. В такие моменты его авторитетная аура была абсолютно необходима.

Время летело, и армия шла днем и ночью на юг.

Воздух становился все более угнетающим по мере продвижения на юг. Ван Чун явно почувствовал это изменение, но ничего не говорил.

Интересно, как поживает Ли Сие? Учитывая, сколько времени прошло, он уже должен был добраться до этого места.

На своем коне Ван Чун необъяснимым образом начал думать о Ли Сие, подняв голову к небу.

Неуверенность и сомнение были вполне нормальными, поэтому Ван Чун не чувствовал необходимости что-либо говорить. Все считали, что он был главной силой этой южной кампании, но только Ван Чун знал, что истинной главной силой была тысяча кавалеристов, с которыми ушел Ли Сие. Важным было то, что в этот момент даже Ли Сие не знал, что он делает, или значимости его действий. Только Ван Чун знал.

«Хуяй!»

Ван Чун подтолкнул свою лошадь вперед еще быстрее.

.........

Время шло, и взгляд тянулся с юга, пересекая бесчисленные холмы и равнины, направляясь на запад, в место, расположенное на расстоянии более двух тысяч ли от нынешнего местоположения Ван Чуна. Здесь лошади ржали, и более тысячи великих кавалеристов стояли в стройных рядах, их намерение убивать взлетало в небеса, пока они ждали.

«Кто-нибудь, принесите этот предмет».

Ли Сие положил тонкую полоску бумаги обратно в шелковую сумку и отдал приказ.

КланКланКлан!

Раздался металлический стук, и несколько стойких людей поспешно принесли с тыла армии большой железный сундук, положив его на землю. Бузз! В тот момент, когда сундук был положен на землю, магическое заклинание, казалось, было наложено на армию. Атмосфера внезапно стала странной, и все с любопытством смотрели на грудь.

Хотя никто ничего не сказал, их глаза полностью выдали их.

Помимо тех сражений за жизнь или смерть, самым загадочным в этом путешествии был большой сундук, который Ван Чун выдал Ли Сие для этой миссии. Это было то, что Ван Чун готовил к вывозу из столицы. Кроме двух солдат, которые охраняли сундук, никому не разрешали подойти к нему.

Не говоря уже о других, даже доверенным помощникам Ван Чуна, таким как Чжао Цзиндянь или Старый Орел, не разрешили открыть сундук.

Мало того, Ван Чун также приказал, чтобы войска, охраняющие сундук, должны были держаться на расстоянии не менее восьмидесяти метров.

Даже когда битвы были наиболее интенсивными, им разрешалось не участвовать.

Каждый был полон любопытства по поводу содержимого сундука.

«Мы можем наконец его открыть!»

«Интересно, что молодой мастер положил внутрь?»

«Я так взволнован! Почему Милорд еще не открыл его?»

......

Солдаты с волнением ждали, время от времени бросая взгляд на Ли Сие.

«Откройте сундук!»

Ли Сие не обращал внимания на их взгляды. Взмахнув большой рукой, он отдал приказ. Честно говоря, он был так же любопытен, как и все остальные. В конце концов, даже он не знал, что было внутри. Ван Чун был слишком хорош в хранении секретов.

«Замечательно!»

Солдаты закричали в нетерпении, но Ли Сие только тихо смотрел.

Клак!

Сундук открылся, и все мгновенно оглянулись, некоторые солдаты даже блокировали взгляд Ли Сие, чтобы взглянуть. Однако, хотя все они были полны ожидания, они внезапно замолчали мгновение спустя.

«Это…»

«Сумка?»

Солдаты удивленно посмотрели друг на друга. Единственной вещью в этом загадочном сундуке была серовато-коричневая сумка из потертой конопли.

«Тьфу, она воняет!»

Солдаты начали отступать, как будто избегали чумы. Они не заметили этого с самого начала, но теперь, когда они были рядом, каждый мог чувствовать неприятный запах, как будто что-то гнило в течение очень долгого времени.

«Что же там?»

Ван Чун подготовил экспертов клана на должном уровне, но сейчас они все держали свои носы и отступали. В конце концов, Ли Сие не был Ван Чуном. Хотя он был сильнее и выглядел гораздо более внушительным, он был солдатом. У него не было почтенного и трансцендентного статуса Ван Чуна.

Кроме того, когда он тренировался или сражался, Ли Сие был довольно дружелюбен.

Таким образом, перед ним солдаты действовали немного более беззаботно.

......

Ли Сие ничего не сказал, но он был удивлен так же, как и все остальные. Ван Чун дал эту миссию не своим доверенным помощникам Чжао Цзиндяню или Старому Орлу, а ему. Более того, Ван Чун четко заявил, что эта миссия чрезвычайно важна, и что он должен делать именно то, что было сказано в шелковой сумке.

Ли Сие решил открыть сундук только по достижении цели. И он не верил, что предмет, который Ван Чун приготовил так давно, был чем-то таким простым, как сумка.

Клоп клоп!

Когда его лошадь медленно понеслась к железному сундуку, он чихнул. Ли Сие молча подумал несколько секунд, затем его правая рука потянулась к гигантскому мечу из Стали Вутц на его спине и взмахнула им в воздухе. Свист! Размытие появилось перед глазами толпы, когда меч из Стали Вутц разрезал сумку в сундуке.

Фвуумп!

Вывалился комок мяса и костей, совершенно черный и заплесневелый.

«Это…»

Все были ошеломлены. Что это было? Почему их командир дал их генералу эту вещь?

Солдаты были совершенно ошеломлены.

Даже разум Ли Сие на мгновение оказался пуст. Но он быстро о чем-то подумал, и его зрачки сжались в понимании.

Овечье мясо!

Ли Сие внезапно понял. Хотя уже невозможно было отличить первоначальную форму этой кучи мяса, Ли Сие по тонким костям мог сказать, что это овца, взрослая овца. Ли Сие провел значительное количество времени в Бэйтине, где он видел много стад овец и ел много овечьего мяса.

Он держал кости, когда ел это вкусное и жирное жареное овечье мясо, поэтому он был очень хорошо знаком с тем, как они выглядели.

Однако это было не обычное овечье мясо!

Это овца, которая умерла от чумы…

После вспышки понимания Ли Сие стал чрезвычайно торжественным.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 519. Верховный генерал ломает планы врага!**

«Слушайте! Начиная с этого момента, никому не разрешено приближаться без моего приказа!» — внезапно заявил Ли Сие.

«Милорд…»

«Любой, кто нарушит этот приказ, будет казнен»

Правая рука Ли Сие опустилась вниз, меч из Стали Вутц в его руке выпустил поток Ци Меча в землю. Камни брызнули повсюду, и пыль поднялась в воздух, оставляя за собой массивный кратер в земле. В одно мгновение толпа замолчала, солдаты подсознательно начали отступать.

«Да, Милорд», — сказал кто-то тихим голосом.

Ли Сие никогда не выходил из себя без причины. Если он когда-либо становился серьезным, то это означало, что вопрос был крайне важен. В этот момент никто не смел его провоцировать.

Молодой Мастер, это тот самый важный момент войны, о котором вы говорили мне? — подумал про себя Ли Сие.

Теперь он понял, почему Ван Чун дал ему этот сундук. Чумная овца была редким явлением в степи, но, когда она появлялась, это была катастрофа. В отличие от жителей Центральных Равнин, люди в степи плохо разбирались в медицине. В отличие от жителей Центральных Равнин, они не знали, как похоронить тела овец, умерших от чумы.

И это было связано с тем, что жители степи были скотоводами, их стада крупного рогатого скота и овец исчислялись десятками тысяч, сотнями тысяч и даже миллионами. Таким образом, когда разражалась чума овец, это всегда было масштабным бедствием.

Люди степи бледнели бы при упоминании о чуме.

Однако, поскольку степи всегда были врагом Центральных Равнин и поскольку рогатый скот и овцы постоянно бродили в поисках новых пастбищ, чума овец была очень редким явлением. Многие пастухи даже не знали, что такое чума овец. Этот недостаток знаний может позволить кому-то воспользоваться степными кочевниками.

Было очень понятно, для чего Ван Чун приготовил это.

В прошлом Ли Сие определенно возражал бы. Но прямо сейчас, 180 000 элитных солдат Протектората Аннана были разбиты, как и 60 000 подкреплений Ли Чжэнъи. Дверь на юго-запад Великого Тана была широко открыта, почти миллион гражданских лиц лишены защиты, полностью открыты для армий Мэнше Чжао и У-Цана. В это время, если бы он продолжал быть мягким и слишком беспокоиться о репутации, то он был бы виновен в негибкости.

Доброта к врагу была жестокостью к себе.

… Но будет ли это действительно эффективно?

Мысленно вздохнул Ли Сие.

Даже если он понимал цель этого объекта, Ли Сие не понимал, как он будет полезен для этой войны. Сможет ли овечья чума нанести вред и сколько вреда она сможет нанести, было вопросом будущего, в то время как война на юго-западе была под рукой. Более того, даже если он выполнит свою миссию, тибетская армия останется без изменений.

Будет ли этот метод действительно полезным?

Ли Сие глубоко вздохнул и приказал: «Кто-нибудь, дайте мне пакет с провизией!»

«Да, Милорд.»

Солдат быстро достал пакет соевых бобов и зерна и передал его. Ли Сие не позволил никому другому участвовать, лично смешав пакет соевых бобов, гороха и других пайков с кусочком мяса.

Бузз!

Закончив это, Ли Сие внезапно встряхнул запястье, выпустив взрыв Звездной Энергии. Сундук с грохотом закрылся, и Ли Сие поднял голову, чтобы посмотреть вдаль.

Здесь можно было увидеть стада крупного рогатого скота и овец, разбросанные по пышному ландшафту, как облака. Если внимательно посмотреть, то можно было увидеть пастухов среди стад овец. Их высокие тела, верхом на высокогорных скакунах, делали их очень заметными среди стад, даже на больших расстояниях.

Только тибетские пастухи ездили на таких лошадях, пока пасли стада.

«Поскольку вы решили помочь нашим врагам на войне, вы тоже наши враги. Не вините меня в том, что произойдет дальше!»

Ли Сие смотрел на далеких пастухов, его глаза сверкали ледяным светом.

«Все солдаты, слушайте мои приказы. Не позволяйте ни одному из этих тибетцев уйти!»

Ли Сие забрал свою энергию, все его тело теперь излучало ауру абсолютного холода.

«Да, Милорд!»

С этим приказом армия начала идти вперед, более тысячи элитных кавалеристов набирали скорость, оставляя след пыли, готовясь к нападению.

«Aaааах!»

«Это Танцы!»

«Бежать!»

......

Крики раздавались издалека, когда пастухи из Чиличуана запаниковали. Многие люди начали загонять свои стада в попытке убежать, но было уже слишком поздно. Эти две страны были в состоянии войны, так как же Ли Сие мог дать им шанс сбежать!

Румбл!

Копыта загремели еще быстрее!

И с грохотом копыт началась очередная «битва», неизвестная никому другому, в тылу тибетской армии.

«Прежде чем можно будет мобилизовать войска и лошадей, необходимо приготовить рационы и корм». Это был принцип войны с незапамятных времен, отмеченный в книгах по стратегии и войне. Тем не менее, это был принцип только в книгах стратегии Центральных Равнин. Тибетцы и жители степи никогда не сталкивались с этой проблемой.

В ходе своего исследования Ван Чун обнаружил, что тибетский метод логистики полностью отличается от методов Центральных Равнин.

Для крупномасштабной войны жители Центральных Равнин должны были подготовиться за два или три года, и эти усилия приведут только к тому, что запасов хватит на несколько месяцев. По прошествии трех или четырех месяцев, война больше не могла вестись. В период основания Великой династии Тан, когда император Тайцзун восседал на троне и империя была самой могущественной, он все еще не мог справиться с Когурё. Выносливые укрепления Когурё и политика выжженной земли сделали так, что логистический поезд Великого Тана не мог идти в ногу с наступлением, поэтому после четырех месяцев битвы недостаток продовольствия заставил армию отступить без какого-либо прогресса, закончив войну, которая поглотила много ресурсов и рабочей силы.

Но эта четырехмесячная война была самой продолжительной войной во всей истории Центральных Равнин. Для этой войны Великий Тан готовил запасы три года подряд!

Для династий Центральных Равнин подобная война не могла начаться небрежно.

Но тибетцы и турки отличались. Если они хотят начать войну, они могут пересечь тысячу ли в любое время и не беспокоиться о каких-либо материально-технических трудностях. Если бы они были столь же ограничены, как Великий Тан, и должны были начать готовиться к своим атакам за много лет, люди в степи были бы неспособны сражаться, а тем более создать угрозу границам Великого Тана.

Не то чтобы тибетцам или туркам не нужно было есть. По сути, это потому, что у них были совершенно иные привычки в еде, чем у жителей Центральных Равнин.

Жители степи рассматривали мясо как основной источник пищи, съедая его при каждом приеме пищи без каких-либо затруднений. Но если бы жители Центральных Равнин должны были есть мясо и ничего больше при каждом приеме пищи, они могли бы сначала взволноваться, давясь от удовольствия, но через три или четыре дня им это надоест. Через месяц армия даже не сможет сражаться.

Основными продуктами питания в Центральных Равнинах были рис, каштаны, просо, сорго и другие подобные растения, по своей природе отличные от мяса. А складирование, транспортировка, выращивание и приготовление таких продуктов были более хлопотными и трудоемкими. Кроме того, еда Центральных Равнин подчеркивала соответствие мяса и овощей и имела много различных способов приготовления, таких как варка, приготовление на пару, жарка и обжарка.

Только с рисом и без мяса в желудке не было бы аромата, и поэтому сражения велись слабо.

Таким образом, прежде чем жители Центральных Равнин вступали в битву, они разжигали много костров и устраивали великий пир. Из этого вышло высказывание: «Только когда ваш желудок полон, вы можете иметь силу!»

Это был обычай на Центральных Равнинах, и никакой бог войны, святой войны или великий стратег с древних времен ничего не мог с этим поделать. Они могли только следовать тенденциям и писать: «Прежде чем можно будет мобилизовать войска и лошадей, необходимо приготовить рационы и корм». Это было их характером, так как это можно изменить?

Но люди в степи были другими. Их привычки питания не были такими сложными. Им нужно было только приготовить мясо, и иногда они даже не возражали есть его сырым.

И когда армия двигалась вперед, пастухи двигались вместе с ней. Армия впереди служила твердым щитом, в то время как скот и овцы, ведомые пастухами, снабжали армию. Скот и овцы паслись на траве. Их не нужно было сажать или пахать, и им не требовалось огромное количество воды и несколько месяцев для роста.

Что еще более важно, скот и овцы никогда не будут заплесневелыми, как и не возникнет с ими других проблем, возникающих при хранении продовольственного урожая.

Куда бы ни двинулась армия, за ней следовали скот и овцы, никогда не страдающие от недостатка свежести, сильной влажности или плесени. Пока была трава, в армии никогда не было бы недостатка продовольствия.

Кроме того, степные солдаты были выведены из пастухов.

Они могли быть офицерами логистики и пастухами сегодня, но в другой день они могли быть солдатами. А если бы было слишком много крупного рогатого скота или овец, люди степи могли бы их зарезать и высушить мясо, чтобы сделать вяленое мясо.

Это был случай, когда ты и элитный эксперт и обычный кочевник!

В этом мире единственной вещью, которая могла действительно поразить их, была чрезвычайно холодная погода!

Ван Чун однажды пришел к выводу, что в различных аспектах войны жители степей меньше всего беспокоились о еде. Это имело место как для турок, так и для тибетцев.

В области логистики сельскохозяйственные общества никогда не стояли на равных с кочевыми обществами!

В результате, несмотря на то, что кочевые народы были не так хорошо вооружены или столь же многочисленны, как династии Центральных Равнин, даже при том, что у них не было ослепительной культуры или каких-либо текстов о войне или стратегии, они все же могли представлять серьезную опасность для последовательных династий. В истории этих династий всегда можно найти такие фразы:

«В XX году турки вторглись на границу»: или «в XX году тибетцы совершили набег на границу и ушли со своим грабежом»: или, может быть, «в XX году Иньчжоу, Ючжоу или другое место было разграблено бандитами»!

Такие записи можно было найти на протяжении всей истории, а новые всё добавлялись.

......

Но эта стратегия кочевых народов не могла быть использована.

Если бы можно было объехать основную армию и убить все их стада в тылу, можно нанести им тяжелый удар. Однако в обычных условиях это было невозможно. Тибетцы никогда бы не дали Великому Тану такой шанс. Но сейчас тибетцы были полностью сосредоточены на Городе Льва.

О силах Ли Чжэнъи уже позаботились, и тибетцы оставили армии на трех важных проходах.

Для тибетцев тыл их армии был безопасен, как крепость, и ничто не могло ему угрожать. Это дало Ван Чуну прекрасную возможность.

И овца, убитая чумой, были прекрасным подарком, который Ван Чун приготовил для тибетцев.

Стадо тибетских овец было действительно слишком многочисленным. В отличие от стад Центральной равнины, они никогда не состояли из нескольких овец, или десяти, или, возможно, нескольких десятков овец. Кочевники всегда имели несколько сотен овец, или тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч или даже миллионы овец. Это было то, что сельскохозяйственному обществу Центральных Равнин было бы трудно понять.

Кроме того, кочевые народы воспринимали племя как единое целое, и когда они выпускали свои стада на выпас, они, естественно, делали это как племена.

По этой причине никогда не говорилось, что один человек выращивал такое-то количество овец, но что одно племя выращивало овец.

И это количество овец всегда было огромным.

Когда цифры достигали определенного уровня, скрытые атаки были бесполезными. Пастухам даже не нужно было ничего делать, просто предложить свои стада на бойню. Эти десятки тысяч овец могли просто стоять там, убиваемые от рассвета до заката, и задача все еще не была бы закончена. А когда Ли Сие и его солдаты ушли бы, пастухи могли просто вернуться.

Все, что им нужно было сделать, это превратить забитый скот и овец в вяленое мясо.

Это сделало бы скрытую атаку совершенно бессмысленной!

Чтобы справиться с тибетцами и устроить засаду на пастбища в их тылу, нельзя полагаться на обычные методы. Нужно было использовать неортодоксальные методы.

И эти чумоносные овцы были неортодоксальным подарком, который приготовил Ван Чун.

Когда одна овца заражалась чумой, та быстро распространялась на остальное стадо и распространялась из стада одного племени во все другие племена. Что еще более важно, люди степи не понимали, что им нужно было похоронить зараженных овец. Это означало, что этот единственный инцидент вызовет огромную катастрофу!

Нельзя просто нанести поверхностный удар по своим врагам. Нужно было заставить их чувствовать боль глубоко в костях, вплоть до костного мозга! Только так они могли усвоить урок.

Война была не только соревнованием военной силы, но и серьезным столкновением меча и сабли. Это была битва стратегий!

В этот момент только Ван Чун знал, что если его план будет успешным, то, тибетцев ожидает катастрофа, которая будет продолжаться в течение нескольких лет, возможно, даже десятилетия!

Без огромных стад овец плато столкнется с непредвиденным и массовым голодом, и этот голод поглотит ресурсы, на обретение которых У-Цан потратил десятилетия, делая их амбиции пустыми!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 520. Тёмные облака нависают над головой! Столичная тревога!**

«Aaааах!»

Крики можно было услышать повсюду, когда резня развернулась по всему Чиличуану. Многие из пастухов решили бежать, но некоторые из них выбрали сопротивление. Тем не менее, такого рода сопротивление было бесполезно против кавалерии, оснащенной броней из Метеоритного Металла и мечами из Стали Вутц.

Крупный рогатый скот мычал, и овцы блеяли, когда они падали на землю, их кровь красила землю в красный цвет. В этом конфликте не было гражданских лиц или воинов, только соревнование между странами не на жизнь, а на смерть. В этой предопределенной войне не было ни в чем не повинных людей.

Праведники не цеплялись за богатство, и не командовали солдатами!

Сегодняшние пастухи будут завтрашними тибетскими воинами, жестокими и жестоко вырубающими танских мирных жителей. Любая нежность, проявленная сегодня к врагам, была будущей жестокостью по отношению к братьям по оружию.

Бой быстро закончился. Чилечуань, этот регион на юго-западе империи недалеко от тибетской границы, был залит кровью. Группа, возглавляемая Ли Сие, уже ушла и направилась в еще более отдаленные места.

Они оставили за собой землю, покрытую трупами. Тела крупного рогатого скота и овец тянулись к горизонту.

Однако даже будущий Непобедимый Великий Генерал не мог полностью уничтожить эти десятки тысяч голов скота. После кровавой расправы удалось выжить большому количеству крупного рогатого скота и овец, все они блеяли или мычали в отчаянии. Кроме них никто не знал, что случилось.

В Чиличуане было тихо, время, казалось бы, остановилось. Через некоторое время…

Сплат!

Куча тибетских трупов взорвалась, и дрожащая и окровавленная рука появилась из-под земли.

«Демоны, эти Танцы все демоны…!»

Тяжело раненный тибетский пастух вышел из груды трупов. Он пробормотал про себя на тибетском, глаза на его бледном лице все еще отражали глубокий страх.

Кошмар!

Только кошмаром можно было объяснить, что произошло. Шестьсот или семьсот соплеменников даже не смогли продержаться ни одного раунда до того, как были убиты, и их противники ушли без единой травмы. Хотя их врагами были обычные солдаты, этот разрыв все еще был слишком велик.

Кроме того, разве армия протектората Аннана Великого Тана не была побеждена?

И разве 60 000 человек подкрепления, которые послал Великий Тан, не были уничтожены Великим Генералом?

Разве три генерала не охраняли три прохода с севера на юг? Откуда взялась эта группа кавалеристов Великого Тана? Разве им не сказали, что тыл был полностью безопасен?

«Это бесполезно: я должен сказать Великому Генералу! Он должен послать солдат, чтобы убить Танцев!»

Удачливый пастух встал и приготовился уйти, но он прошел всего два шага, прежде чем остановиться.

«Нет, я должен сообщить Великому Генералу, но также и другим племенам. Тан уже появился в Чиличуане, что означает, что это место больше не безопасно. Я должен рассказать остальным как можно быстрее», — тихо сказал выживший пастух.

На плато не было таких вещей, как пастухи. «Пастух» был термином, который использовал Хань. Все тибетцы были естественными воинами. Когда они не сражались, они поддерживали армию в качестве офицеров материально-технического обеспечения военных. В бою они также могли служить глазами и ушами армии. Пастухи и армия были единым целым.

Оглядевшись, пастух быстро заметил выживший скот и овец.

Великий Тан больше не был в безопасности. За одной силой должны были последовать вторая и третья… Он не мог оставить этот скот здесь. Он должен был отвести его обратно на Тибетское плато. Более того, как только другие племена увидят эти стада без пастухов, они определенно поймут, что здесь произошло.

Они станут более бдительными.

Это было неписаное правило плато.

Щелчок!

Страшный и разъяренный пастух поднял кнут и начал пасти скот.

«Спешите, спешите, спешите! Не оставайтесь здесь. Убирайтесь отсюда ради меня!»

Овец постепенно гнали к Тибетскому плато. «Старая лошадь знает путь». Стадо овец не было таким умным, но, следуя воде и траве, они смогли бы найти дорогу. Пока другие овцы видят, куда идет стадо, они будут понимать.

Беееее!

Громко блея, выжившие овцы начали двигаться.

Но в своем страхе и гневе пастух не заметил, что среди чистого белого стада несколько крупного рогатого скота и овцы ели соевые бобы — растение, которое невозможно найти в Чиличуане. И эти соевые бобы были окрашены какой-то черной пастой. Когда стада начали двигаться, эти скот и овцы смешались с ними и исчезли за горизонтом.

......

В то же время, далекая столица Великого Тана была также ульем активности.

Ван Чун не привлек особого внимания, когда ушел со своей тысячей полностью оснащенных клановых экспертов. У императорского двора и простых людей были и другие проблемы. Юго-запад, Лунси, Анси, Бейтин, Андун… Великий Тан никогда не подвергался такой большой опасности, как сейчас.

В своем золотом веке Великий Тан пользовался послушанием всех соседних стран. Они редко видели, чтобы какая-либо страна поднимала стандарты войны, но теперь они слышали песни врага со всех сторон.

Прямо сейчас Великий Тан больше не был озабочен исключительно юго-западом, а всей империей. Наибольший его страх заключался в том, что окружающие королевства могли общаться друг с другом и участвовать в одновременном вторжении.

Учитывая то, как развивалась текущая ситуация, такая возможность была очень реальной.

В поместье клана Ван Чун с тревогой шагал взад-вперед. Когда дверь открылась и вошел охранник, он сразу же пошел к нему навстречу, а его глаза наполнились беспокойством и тревогой.

«Были ли какие-нибудь новости о Чун-эре?»

Ван Чун отправился давно, но он не отправлял сообщений. Ван Чун ушел очень внезапно, даже не сообщив об этом Ван Гэну перед отъездом. Но Ван Гэн не мог сказать, что он был совершенно не информирован. Было очевидно, чем занимался Ван Чун, когда он начал массово ковать оружие и доспехи и набирать экспертов из великих кланов.

В настоящее время вся столица могла видеть эти густые клубы дыма, поднимающиеся над головой, знак того, что все кузницы столицы в настоящее время работают на Ван Чуна. Вероятно, в столице было очень мало людей, которые не знали об этом.

Тем не менее, ничего из этого не означало, что Ван Гэн не беспокоился о своем племяннике.

Ван Чун был единственным потомком клана Ван, который мог победить всех остальных наследников столицы, чье имя было известно во всем мире, несмотря на его юный возраст. Никто из остальных, кроме Ван Фу, Ван Ли или Ван Бэя, не был способен на такое. Но, несмотря на это, Ван Гэн никогда не пытался остановить Ван Чуна. Ни один потомок престижного клана Ван, будь то мужчина или женщина, не был трусом.

Трусость означала, что человек больше не считался ребенком клана Ван.

Но Ван Гэн не мог не беспокоиться о своем племяннике.

«Милорд, новостей нет!»

Вошедший охранник клана Ван опустил голову, даже не решаясь дышать слишком громко.

«Мы пытались использовать почтовых голубей для связи с молодым мастером Чуном, но все наши попытки потерпели неудачу. Кроме того, мы также не смогли связаться с этим дрессировщиком молодого мастера Чуна. Мы опасаемся, что силы молодого мастера Чуна в состоянии боевой готовности, и их птицы используются для разведки. В результате мы утратили средства для общения с молодым мастером Чуном».

Бузз!

Тело Ван Гэна дрожало при упоминании о битве, его руки и ноги были холодными и липкими.

«Эксперты, о которых мы договорились, уже отправились?»

«Да, Милорд. Они уже направляются на юго-запад. Они отправились два дня назад», — сообщил охранник.

«Скажи им, чтобы нашли Чун-эра и вернули его благополучно, несмотря ни на что!» — Строго сказал Ван Ген.

«Кроме того, свяжитесь с резиденцией Третьего брата. У Чун-эра так много подчиненных, и, если мы сможем связаться с ними, мы сможем связаться с Ван Чуном. Независимо ни от чего, я должен выяснить, где он и как он поживает!»

«Это… Милорд, я боюсь, что мы не сможем связаться с ними».

Охранник сделал паузу, и нерешительность была написана на его лице.

«Милорд, я буду откровенен. Подчиненные молодого мастера Чуна больше не находятся под нашим командованием».

«Разве?»

Ван Гэн поднял брови. «Что здесь происходит? Что вы имеете в виду под „больше не под нашим командованием“? Вы хотите сказать, что мы не можем общаться с ними и использовать их, чтобы найти Ван Чуна?»

«Милорд, если говорить откровенно, хотя молодой мастер Чун не увел с собой всех своих подчиненных, когда он покинул столицу, он отдал приказ, прежде чем покинуть столицу, что все подчиненные резиденции клана Ван, Усадьбы Отражающего Клинка и Жилы духа, должны отныне слушать приказы Сюй Цицинь, молодой леди клана Сюй. Запрещалось игнорировать ее приказы. А семь или восемь дней назад охранники резиденции молодого мастера Чуна были переведены из столицы леди Сюй в какое-то другое место. В настоящее время мы не имеем ни малейшего представления об их местонахождении. Единственные люди, стоящие на страже в резиденции клана Ван, — это несколько императорских солдат, которые приехали сюда совсем недавно».

Ван Гэн был ошеломлен.

Сюй Цицинь?

Разве это не та талантливая дочь клана Сюй? Ее талант в столице был так велик, что даже он слышал о ней.

Ван Гэн никогда не знал, что даже Сюй Цицинь стала одним из «подчиненных» Ван Чуна.

«Милорд? Милорд?»

«Ах! Я понимаю! Вы можете оставить этот вопрос! Мы просто сделаем все, как он пожелает!»

Ван Гэн наконец пришел в себя и взмахнул рукой.

Поскольку Ван Чун уже договорился в столице о том, что будет после того, как он уедет, Ван Гэну не нужно было беспокоиться об этом.

......

В то время, пока остальная часть столицы была взволнована и обеспокоена, клан Сюй был тих и спокоен. Из кабинета раздался ароматный запах, смешанный с запахом книг. Заполненные книжные полки из сандалового дерева, цветы сливы в горшках, курильницы с клювом, утонченная дама, сидящая за столом… это место было похоже на тихую гавань, защищенную от любого шторма, каким бы большим он ни был.

Это был кабинет Сюй Цицинь.

С тех пор как Ван Чун ушел, в кабинете Сюй Цицинь начали копиться всевозможные дела. В ее кабинете были собраны выплавка, кузнечное дело, торговцы, зерновые компании, носильщики, торговцы лошадьми… информация о нескольких тысячах магазинов мечей и кузнецов столицы, четырех великих кланах по изготовлению мечей и нескольких десятках компаний и торговцев зерном различных размеров… Это была информация, в которой участвовали сотни тысяч людей.

Задачи такие большие, как проверка и надзор за выходцами из великих кланов, и такие же мелкие, как оплата труда торговцев зерном… все было передано в руки Сюй Цицинь.

Было непросто собрать все зерно в империи и перевезти его на юго-запад, а необходимая рабочая сила была просто абсурдной. В Императорском дворе такая задача потребовала бы координации между сотнями правительственных учреждений при трех департаментах и шести бюро. Но теперь все эти задачи были переданы Сюй Цицинь.

Пол в кабинете был в полном хаосе.

Но стол Сюй Цицинь оставался всегда чистым. Все бумаги и свитки были аккуратно засекречены и сложены.

Она обработала каждый файл и документ самым простым, эффективным и экономичным способом.

И после тщательного осмотра можно было бы понять, что Сюй Цицинь всегда выполняла как минимум восемь задач одновременно.

Хранение такого большого количества информации и одновременная работа над множеством задач, возможно, были бы сложными для других, но для талантливой Сюй Цицинь, которая была способна бросить вызов Ван Чуну в шахматах, они не были проблемой вообще.

Кроме того, клан Сюй всегда специализировался на логистике!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 521. Резкий ливень!**

Кисть в руке Сюй Цицинь была быстрой и ловкой. Как будто все ответы уже были у нее в голове, она писала с постоянной скоростью. Хотя на нее продолжали нападать всевозможные мелочи, Сю Цицинь оставалась спокойной и дальновидной, на ее лице всегда было спокойное и сосредоточенное выражение. Казалось, что в этом мире нет ничего, что могло бы встревожить ее.

«Ах, интересно, как он?»

Через некоторое время Сюй Цицинь внезапно глубоко вздохнула. Легким движением руки она опустила кисть.

В их противостоянии в Усадьбе Отклоняющих Клинков она еще раз проиграла Ван Чуну, еще раз была унижена. Надменная Сюй Цицинь была вынуждена склонить голову и согласиться на просьбу Ван Чуна. По логике вещей, ей следовало ненавидеть Ван Чуна до мозга костей, но по какой-то причине, когда она думала о ситуации на юго-западе и о том, как Ван Чуну придется столкнуться с армиями Мэнше Чжао и У-Цана, Сюй Цицинь чувствовала себя глубоко противоречиво.

Необъяснимо, Сюй Цицинь вспомнила четыре слова, которые Ван Чун прошептал ей перед отъездом.

'Я верю в тебя!'

Ван Чун произнес эти слова с абсолютной торжественностью.

В последний момент Сюй Цицинь увидела решительную фигуру Ван Чуна, ведущую бесчисленных экспертов кланов вниз по горе, исчезая к юго-западу. В то время он что-то ясно понимал, но все же решил уйти без колебаний. Он был как мотылек, летящий к искрам костра.

Сюй Цицинь наблюдала с широко открытыми глазами, беспрецедентная волна эмоций пронзила ее разум.

Сюй Цицинь всегда верила, что Ван Чун — эгоистичный, самодовольный и крайне безответственный человек, который не знал, что хорошо для него, и никогда не отказывался от своего преимущества, как только его получал. В то же время он был единственным, кто мог постоянно сражаться с ней. Но теперь Сюй Цицинь видела другую сторону Ван Чуна, истинную сущность, которую он прятал глубоко под костями.

Эта сторона была такой привлекательной…

«Ах, просто не умирай! Неважно, что случится, просто не умирай!»

Сюй Цицинь повернула голову, ее взгляд мелькнул за окном и остановился на карте на стене. Несколько игл и красные нити выделяли места на карте. Ван Чун оставил эту карту до того, как ушел, и никто, кроме него и Сюй Цицинь, не понимал, что означают символы на ней.

Все караваны, как лошади, так и верблюды, уже были отправлены. Ей даже удалось мобилизовать караваны великих кланов столицы, так что ей было даже легче мобилизовать благородные кланы и богатые семьи других областей. Только Сюй Цицинь могла позаботиться обо всем с такой аккуратностью и порядочностью. Вооружение, провизия и все остальное было отправлено тоже.

Сотни караванов, как муравьи, устремились к этому месту, путешествуя днем и ночью. Исходя из того, сколько времени прошло, первая партия ресурсов должна была прибыть к месту, указанному Ван Чуном.

«Вы будете полагаться на себя в том, что будет дальше!»

Сюй Цицинь глубоко вздохнула, повернула голову и продолжила заниматься бумагами на своем столе.

......

На юго-западе империи небеса были темными и мрачными.

Над главной дорогой раздался стук копыт, сопровождаемый летящей травой и грязью.

«Предупреждение! Осталось полдня! Если пользователь не достигнет назначенного места вовремя, он будет уничтожен, а миссия провалена!»

«Предупреждение! Армия Протектората Аннана понесла большие потери. У пользователя вычитается 20 очков энергии Судьбы!»

«Предупреждение! Пользователь должен действовать как можно быстрее. Если пользователь не будет преодолевать двадцать километров в час, каждые два часа будут вычитаться 15 очков энергии Судьбы!»

«Предупреждение!..»

Сообщение за сообщением пролетело в голове Ван Чуна. Хотя все казалось спокойным, когда армия шла на юг, Ван Чун знал, что это не что иное, как видимость. Всего за несколько коротких дней, у Ван Чуна уже вычли 80 очков Энергии Судьбы. Он победил Бутунлу и Бачичэна и открыл перевалы на юг, но Ван Чун чувствовал, что подводное течение становится сильнее.

Ван Чун не понимал, что произошло в городе Льва. Его стены были крепкими, так почему он потерял так много энергии Судьбы всего за несколько коротких дней? Ситуация на юго-западе продолжала ухудшаться, и постоянные предупреждения о вычетах Энергии Судьбы в его сознании говорили ему, что это еще далеко до завершения.

Камень Судьбы продолжал усиливать давление на него.

Но в этот момент Ван Чун меньше беспокоился о себе и больше об армии протектората Аннана в Города Льва.

Отец уже там. Я могу только надеяться, что еще не слишком поздно! Ван Чун тихо сказал себе.

Эта кампания была призвана не для того, чтобы защитить себя, а спасти армию протектората Аннана. Если армия протектората Аннана будет уничтожена, все остальное потеряет смысл.

«Все войска, прислушайтесь к моим приказам! Продвигайтесь на полной скорости!»

Ван Чун поднял меч и поднял скорость.

300 000 солдат Мэнше Чжао и 200 000 солдат У-Цана походили на гору, которая давила на плечи Ван Чуна. Чем дальше он шел на юг, тем ближе он подходил к Эрхаю, тем ближе он подвергался опасности и смерти. Предыдущие победы не означали, что его положение улучшилось. Наоборот, они только усилили давление.

Быстрое продвижение за тысячи ли никогда не было простым. Момент небрежности может привести к тому, что Мэнше Чжао обнаружит десять тысяч солдат Ван Чуна и сокрушит их, как яйцо.

Свист!

Темные тучи покрывали небо. В какой-то момент с юга начал дуть сильный ветер, принеся с собой густой запах крови, зловоние юго-западного поля битвы.

Казалось, что они были не очень далеко от Эрхая.

Ван Чун остановился и посмотрел на небо. Облака висели низко и казались мрачными волнами, готовыми пролететь над миром.

Это был запах приближающегося шторма.

«Это будет дождь!» — пробормотал про себя Ван Чун, глядя на небо.

Он был не чужд этому запаху. Если бы все было как обычно, южные равнины, вероятно, уже столкнулись бы с ливнем, который быстро продвигался на север.

«Милорд, наши братья не могут больше идти. Почему бы нам не отдохнуть некоторое время?»

В то время как Ван Чун глубоко задумался, кто-то вдруг заговорил. Это были коменданты Сюй Шипин и Сюй Андун.

«Милорд, наши братья идут без остановок уже несколько дней», — с уважением сказал Сюй Андун, кланяясь. «Я знаю, что Милорд беспокоится, но без достаточного отдыха я переживаю, что даже если наши братья дойдут до равнин Эрхай, они не смогут сделать много».

«Я согласен с братом Сюй. Наши братья действительно нуждаются в отдыхе».

Сюй Шипин посмотрел на армию и выразил согласие.

Все солдаты армии были типичными воинами, несомненно, более сильными, чем обычный человек, но даже в этом случае они не были отлиты из стали. Эти много дней вынужденного марша утомили их. Достаточно было одного взгляда, чтобы заметить, что вся армия истощена. Это было очень опасно.

Оба коменданта четко согласились с этим.

Ван Чун повернул голову и сказал с абсолютной решимостью: «Нет! Сейчас не время отдыхать!»

Армия действительно устала. Это было то, что он знал, даже не оборачиваясь. Но сейчас просто не время отдыхать. Потенциал человека был бесконечен, и поле битвы не дожидалось, пока солдаты съедят свою пищу и хорошо отдохнут, прежде чем сражаться. Вот что значит быть на войне. В истории Центральных Равнин было много войн, где солдатам приходилось сражаться несколько дней и ночей без отдыха.

Или они отступят только на полпути?

Ван Чун не беспокоился о том, сможет ли армия отдохнуть или нет. Его беспокоило то, что сегодня был день, когда город Льва будет разрушен. Если армия протектората Аннана будет полностью потеряна, хорошо отдохнувшая армия будет столь же бесполезной, как и утомленная.

Бум!

Прежде чем Ван Чун успел закончить, над головой начал греметь гром, в то время как серебряные змеи начали извиваться в облаках. Затем раздался шлепок в виде капли дождя размером с сою по лицу Ван Чуна. Ван Чун подсознательно вытер эту каплю дождя, в то время как Сюй Шипин и Сюй Андун выглядели ошеломленными.

Это был первый шторм, с которым пара столкнулась с самого начала своего похода на юг.

Резвей! Резвей!

То, что началось с нескольких капель дождя, быстро усилилось. В мгновение ока массивный ливень начал низвергаться с небес. Занавеси дождя разбивались о доспехи солдат, барабанная дробь и лязг, казалось, играли какую-то мелодию.

Шел дождь.

Раз, два, три… один солдат за другим подняли голову к этому величественному ливню, все они были ошеломлены.

Этот сильный ливень был совершенно неожиданным, и все знали, что это значит.

Даже Ван Чун, Сюй Шипин и Сюй Андун были ошеломлены.

«Ливень, ливень, три дня, три дня, город разрушен…»

Ван Чун пробормотал про себя, глядя на небо. Внезапно у него вспыхнуло озарение, его тело задрожало в понимании.

«Сюй Шипин, Сюй Андун, я даю вам только пятнадцать минут отдыха. Старый Орел, Чжао Цзиндянь, вы ведете всю нашу кавалерию и следуйте за мной!»

«Да, Милорд!»

Румбл!

Загрохотали боевые кони, и, прежде чем многие люди смогли отреагировать, Ван Чун, Старый Орел и Чжао Цзиндянь повели оставшиеся две тысячи кавалеристов сквозь дождь, исчезнув, как молния.

Сюй Андун казался ошеломленным на несколько мгновений, прежде чем внезапно пришел в себя и отдал несколько приказов. «Что вы ищете вокруг? Разве вы не слышали? Отдохните, съешьте немного еды, а затем приготовьтесь к выходу!»

Хотя он не знал, что случилось, Сюй Андун мог подтвердить из изменения в выражении лица Ван Чуна, что что-то произошло.

… Даже если он не понимал, что это было в данный момент.

......

Сплэшсплэшсплэш!

Две тысячи кавалеристов Ван Чуна растянулись в длинную линию, скача сквозь безграничный дождь. Пока над головой гремел гром, голос в голове Ван Чуна был еще громче.

Три дня!

Три дня!

Ван Чун никогда не понимал, почему Камень Судьбы настаивал на трехдневном сроке, чтобы он смог добраться в пределах ста ли от Львиного Города. Но теперь, с этим огромным ливнем, он понял. Война на юго-западе переживала свои самые внезапные изменения. Это было не потому, что Город Льва будет разрушен, а потому, что армия протекторатов Аннана сегодня решила выйти из осады.

Дождь шел так сильно, что даже Ван Чун не мог видеть очень далеко.

Все, что выше десяти метров, стало настолько расплывчатым, что трудно было отличить гору от дерева, дорогу от человека.

Это определенно был лучший шанс для армии Протектората Аннана!

Похоже, их запасы уже заканчиваются!

Эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна, пока он прижимал свое тело к своей лошади.

Стены Города Льва могут быть прочными, но самая большая проблема — провизия. Если все условия израсходованы, то город Льва станет самодельной клеткой, поэтому армия протектората Аннана непременно захочет вырваться. Сяньюй Чжунтун определенно не имеет такого рода смелости. Он хорошо разбирается в обороне, поэтому он не уйдет, если сможет защитить город. Единственный человек, который мог бы принять такое решение, вероятно…

Когда его разум зашевелился, Ван Чун внезапно подумал о своем отце и старшем брате, Ван Яне и Ван Фу.

Если бы Сяньюй Чжунтун был один, он бы никогда не попытался вырваться из осады. Но Ван Ян и Ван Фу также были в армии протектората Аннана, что полностью меняло ситуацию, особенно в отношении его брата, Ван Фу. Ли Чжэнъи считался лидером младшего поколения офицеров Великого Тана, и его смерть мешала кому-либо говорить иначе.

Но с точки зрения силы и стратегического ума, Ван Чун всегда считал, что его старший брат Ван Фу был лучшим.

Его старший брат был гораздо смелее, чем Сяньюй Чжунтун, и определенно был гораздо более рискованным и ловким человеком. Он определенно был бы способен принять такое решение. Более того, этот ливень был подарком с небес, и Ван Чун был уверен, что Ван Фу не упустит эту возможность.

Город не падал, он не падал! Это была добровольная попытка вырваться!

Разум Ван Чуна был полон беспорядка, когда вокруг него лил дождь.

«Старый Орел, пусть орел направит тебя. Кроме того, подготовь еще одного орла, чтобы в любой момент связаться с комендантом Сюй и другими!» — вдруг сказал Ван Чун.

Его тело было полностью мокрым, дождь просачивался сквозь трещины в доспехах, а затем стекал на землю. Даже его ботинки начали накапливать воду. Но Ван Чуну было все равно.

«Хуах!»

Ван Чун направил свою лошадь вперед. И когда он набрал скорость, кри! Два массивных орла прорвались сквозь завесу дождя, один летел на юг, другой летел на север, быстро исчезая из поля зрения.

......

Прорыв Города Льва произошел намного раньше, чем Ван Чун мог себе представить!

Скачка галопом!

Сквозь проливной дождь можно было услышать быстрый скач лошадей. Через несколько мгновений тибетский разведчик прибыл перед Хуошу Хуйцаном.

«Ну что там?»

Взгляд Хуошу Хуйцана был похож на удар молнии. Вокруг него шел сильный пролвной дождь, но возле него не было дождя в радиусе десяти чжан. Капли дождя были отбиты еще до того, как они успели приблизиться, оставив область под ногами Хуошу Хуйцана сухой.

«Милорд, нас обманули! Армия протектората Аннана никогда не планировала выходить из западных ворот. Было только несколько танских солдат!»

Лицо разведчика было залито дождем, его глаза и нос были покрыты водой, но он даже не смел попытаться стереть его.

«… Кроме того, дождь слишком сильный. Мы потеряли многих наших братьев под дождем во время погони!»

«Ублюдок!»

Хуошу Хуйцан был в ярости.

Разведчик немедленно опустил голову и заткнулся.

«Милорд! Милорд!»

Другой всадник прискакал, прервав приступ ярости Хуошу Хуйцана. Прежде чем Хуошу Хуйцан успел что-то сказать, разведчик дал свой отчет.

«У восточных ворот не было никаких признаков крупномасштабного передвижения войск!»

Вернулись разведчики из северных и южных ворот, и все они сообщили, что никаких признаков движения обнаружено не было. Тибетская армия разделилась и охраняла все четыре врата, но ни одна из сил не нашла никаких признаков солдат Тана.

«Ублюдки!»

Лицо Хуошу Хуйцана превратилось в ужасную гримасу. Теперь он был вне всякого сомнения уверен, что его обманули, и действовали по плану, который определенно не был продуктом разума Сяньюй Чжунтуна. У него никогда не было бы хитрости или смелости открыть все четыре городских ворот и отправить солдат из всех них, вынуждая Хуошу Хуйцана разделить свою армию. Хуошу Хуйцан много лет боролся против Чжанчжоу Цзяньцюна, поэтому он был очень хорошо знаком со всеми подчиненными его противника.

«Милорд, может ли армия Тана все еще прятаться в городе?» осторожно спросил тибетский солдат.

Хуошу Хуйцан ничего не сказал, только посмотрел. Тибетский солдат немедленно закрыл рот, осознавая, что совершил ошибку. Если армия протектората Аннана все еще находилась в городе с широко открытыми воротами, она искала только смерть.

«А как же Гелуофэн? Он все еще не мобилизовал свою армию?» — спросил Хуошу Хуйцан, наконец сумев подавить свой гнев.

Если бы 300 000 солдат Мэнше Чжао работали его войсками, даже самая способная армия протекторатов Аннана не смогла бы сбежать.

«Милорд, король Мэнше Чжао сообщил, что его армия в настоящее время находится в хаосе. Кроме того, он послал сообщение, в котором говорится, что этот ливень оказывает большее влияние на его силы, чем на нас, поскольку наша конница более подвижна. Мэнше Чжао надеется, что мы сможем первыми привести армию в погоню за армией протектората Аннана и помешать им сбежать!»

«…»

Хуошу Хуйцан ничего не сказал, и вокруг него воцарилась мертвая тишина. Единственными звуками были проливной дождь и треск кулаков Хуошу Хуйцана.

В решающий момент ни один из 300 000 солдат Мэнше Чжао не был надежным.

«Нет необходимости рассчитывать на него. Гелуофэн не имеет права голоса в этом вопросе. Этот сильный ливень очень ограничивает зрение, а армия Мэнше Чжао в основном состоит из пехоты. Учитывая грязную почву, они действительно бессильны, не то, чтобы противостоять им, а даже позаботиться о себе.»

Эти слова сказал спокойный голос. Этот голос был наделен странной силой, которая могла успокоить любой гнев.

Единственным человеком, который мог сказать такое, был Великий министр королевской линии У-Цана Нгари Далун Руозан.

«Великий министр все еще защищает Мэнше Чжао в такое время?» — холодно сказал Хуошу Хуйцан.

Генерал никогда не учел бы точку зрения противоборствующей стороны. Поскольку Мэнше Чжао хотел объединиться с У-Цаном и позаимствовать его силы, ему нужно было показать, что он заслуживает доверия.

«Я не говорю за них. Этот ливень действительно перевернул наши планы».

Далун Руозан со странным выражением лица мягко закрыл веер с белыми перьями, глядя на падающие с неба слои дождя. Если У-Цан сможет уничтожить этих оставшихся солдат армии протектората Аннана, тибетцы полностью одержат победу, в результате чего Великий Тан не сможет конкурировать с У-Цаном в течение следующих нескольких десятилетий.

Но этот ливень походил на горшок с водой, льющийся на шахматную доску, смывающий фигуры, бросающий доску в хаос и разрушающий его планы.

«Сяньюй Чжунтун не обладает этой способностью. Единственными людьми в городе Льва, способными принять такое решение, могут быть только Ван Янь и его сын!»

Ледяной свет мерцал в глазах Далуна Руозана, когда он произносил эти 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 522. Юго-запад Империи! Битва под дождем!**

Ван Янь и его сын были далеко не так известны, как Старый Мастер клана Ван, герцог Цзю, но сам Ван Ян был известен тем, что был боевым генералом. В его стратегиях использовались как защита, так и нападение, и, хотя они были несколько негибкими, они были действительно грозными. Он был одной из главных причин неудачи армий Мэнше Чжао и У-Цана прорвать город, несмотря на многодневную осаду.

«Доклад!»

«Мы обнаружили их следы. Между южной и восточной стенами города появилась большая дыра. В этой дыре были спрятаны шлюзовые ворота, а в грязи было обнаружено большое количество отпечатков копыт!»

Пока тибетские генералы разговаривали, скачущий конь прошел под дождем, тибетский всадник спешился, пока лошадь не остановилась. Встав на колени, задыхаясь, он дал отчет.

Бузз!

В одно мгновение все замолчало. И Хуошу Хуйцан, и Далун Руозан глубоко задумались. Их 200 000 солдат охраняли четверо ворот и разбежались в погоне за теми, кто бежал, но в итоге они не смогли никого поймать. Никто из них не ожидал, что армия Протектората Аннана сбежит из этой дыры в стене.

Не было никаких сомнений, что они полностью поддались на уловку!

Чжан Шоужи…

Когда Далун Руозан медленно поднял голову, чтобы посмотреть на этот соседний внушительный город, это имя промелькнуло в его голове. Спрятать шлюзовые ворота в сплошной стене было не уловкой на поле боя, а шедевром городского архитектора. Не секрет, что город Лев был построен архитектором Великого династического дворца Чжаном Шоужи.

«Великая династия Центральных Равнин действительно изобилует талантливыми людьми!»

Далун Руозан глубоко вздохнул. Несмотря на то, что Великий Тан был врагом, Далун Руозан действительно не мог не восхититься его богатством таланта и культуры. Это не были вещи, с которыми мог сравниться У-Цан.

«… Жаль, что все это бесполезно. Пусть они ненадолго убегут, какое-то время будут счастливы. Хуошу Хуйцан, остальное я оставляю на тебя!»

Хуошу Хуйцан только холодно рассмеялся в ответ.

Этот массивный ливень действительно был лучшим прикрытием для армии Протектората Аннана. Даже тибетцы не могли предсказать, когда армия Тана может предпринять попытку прорыва, и им еще больше мешало их плохое зрение в этот дождь. Однако, если армия протектората Аннана считала, что они так легко могут сбежать, то она совершает роковую ошибку.

«Они могли бы продержаться еще несколько дней, если бы продолжали защищать город, но, поскольку они решили бросить его и бежать, они не могут обвинять нас в том, что нашли свою собственную смерть! Трубите в рога, собирайте армию!»

Хуошу Хуйцан, взмахнув плащом, пошел сквозь дождь.

Бууум!

Вскоре после того, как он ушел, по равнинам Эрхай прокатились звуки рога, и они проехали сто ли. В отличие от обычных рогов, даже густая завеса дождя не могла блокировать этот шум. Когда рога заревели, копыта начали греметь, и разбросанные тибетцы снова начали собираться.

«Мы нашли их след!»

Час спустя с несколькими криками воздух юго-запада внезапно трансформировался, и началось напряженное преследование.

......

В то же время, на дальнем противоположном конце равнин Эрхай, Ван Чун столкнулся с опасным моментом в своей жизни.

«Внимание! Пользователь все еще не достиг назначенной области. Расстояние от города Льва все еще превышает сто ли!»

«Внимание, у пользователя меньше часа!»

«Предупреждение, провал миссии неизбежен!»

«Осталось еще десять километров. Пользователь не выполнил задание и находится на грани уничтожения. Отсчет с 50, 49, 48…»

......

Даже со скоростью Белокрылой Тени проделать сотню ли до Города Льва за такое короткое время было невероятно трудной миссией. Более того, дождь, льющийся с небес, также несколько препятствовал Ван Чуну.

«Мне нужно ехать быстрее!»

Бескрайний дождь затмил даже зрение Ван Чуна, из-за чего он не мог определить направление в шторм. Единственное, на что он мог положиться — это резкий крик орла в небе.

Хуах

Ван Чун направил лошадь, бросаясь вперед, как молния.

Красные точки уже начали появляться перед его глазами. Все перед ним, даже дождь, падающий с неба, было покрыто слоем мерцающего кровавого света, и все это начало расплываться. Ван Чун знал, что сейчас он находится в критической точке этой миссии. Если он не сможет добраться до назначенного места в назначенное время, все, что его ожидало, — это смерть.

Камень Судьбы оставался секретом, о котором знал только Ван Чун. Даже соседний Старый Орел не знал, почему Ван Чун был в таком отчаянии.

«40,39,38......»

«40, 39, 38…»

Ледяной и бесчувственный голос Камня Судьбы продолжал звучать в его ушах. Тем не менее, Ван Чун все еще оставался спокойным, а лицо под его доспехом было лишено эмоций. Все его внимание было сосредоточено на этих кровавых линиях в глубине ливня.

Это красное свечение должно быть граница ста ли. Я должен добраться туда как можно быстрее!

Разум Ван Чуна был в волнении, и каждый миг пролетало бесчисленное количество мыслей.

Дождь падал на его доспехи, как железные бусы, но Ван Чуну было все равно. Он уже напряг Ореол Сумеречного Жеребца до предела, два стальных ореола, один внутри и один снаружи, гудели в воздухе и отражали дождь. \*Хуах\* Ван Чун уговорил Белокопытную Тень развернуться.

«Маленькая Тень, сможем ли мы избежать этой катастрофы, все будет зависеть от тебя!» — прошептал своей лошади Ван Чун, слегка погладив ее по спине. Безграничный дождь поверг все в туман. Хотя Ван Чун мог видеть красный свет границы, он не мог судить о расстоянии. Он мог только возлагать все свои надежды на Белокопытную Тень.

Бриии!

Лошадь вздрогнула, ее решительность была твердой, как камень или металл. Белокопытная Тень, казалось, понимала, что имел в виду Ван Чун, и все ее мышцы и сухожилия напряглись. В состоянии максимальной скорости ей каким-то образом удалось стать еще быстрее, как будто она каким-то образом стимулировала свой скрытый потенциал.

Бум!

Копыта летели по воздуху, разбрасывая грязь и дождь. На спине лошади Ван Чун ясно чувствовал, что Белокопытная Тень делает все возможное, высвобождая энергию в каждом мускуле и кости, но опасность, нависшая над Ван Чуном, все еще остается.

«15,14,13,12......»

«15, 14, 13, 12…»

Голос продолжился, и дождь вместо того, чтобы уменьшиться, стал еще более интенсивным. Первоначально Ван Чун мог видеть на расстоянии до десяти метров, но теперь даже предметы на расстоянии четырех метров начинали расплываться. Этот редкий ливень был намного сильнее, чем кто-либо мог себе представить. В такой ситуации ум Ван Чуна был в полном беспорядке.

Без достаточных контрольных объектов Ван Чун даже не мог определить, идет ли он на восток или на запад. Но в одном можно было быть уверенным, что красная дуга света становилась все гуще и гуще. Было ясно, что он приближается.

Ван Чун протянул свое тело к уху Белокрылой Тени и прошептал: «Маленькая Тень, я могу зависеть только от тебя!»

Больше он ничего не мог сделать в этот момент. Даже если он внезапно поднимется на несколько уровней совершенствования, он не сможет бежать быстрее божественного коня, такого как Белокопытная Тень.

«7, 6, 5, 4…»

Эти короткие моменты, казалось, растягивались бесконечно, каждая секунда разделялась и растягивалась на бесчисленные промежутки времени. Ван Чун наконец увидел эту гигантскую дугу красного света, каждый луч которой был сосредоточен до крайности. Но он чувствовал, что расстояние было не менее пятидесяти метров.

«Слишком поздно!»

Ван Чун стиснул зубы. Пятьдесят метров не было длинным расстоянием, но в этот момент оно было роковым. Пятьдесят метров заставили Ван Чуна очень нервничать. Белокопытная Тень уже довела свою скорость до абсолютного максимума, и она не могла двигаться быстрее.

«Уничтожение пользователя через 3, 2, 1…»

Впервые с тех пор, как он получил Камень Судьбы, Ван Чун, наконец, почувствовал силу его ограничений. Хотя это дало ему возможность реинкарнировать, это была также веревка, плотно обернутая вокруг его шеи.

«Маленькая Тень, нам придется сыграть на этом наш успех!»

Менее чем за секунду Ван Чун немедленно принял решение влить всю свою энергию в Белокопытную Тень.

Бум!

Белокопытная Тень, казалось, что-то почувствовала, и когда Камень Судьбы достиг последнего числа отсчета, Белокопытная Тень прыгнула в воздух, как пушечное ядро, стреляющее в пустоту.

Игогоооооооо!

Клич боевого коня отозвался эхом в темном небе, и, когда конь начал спускаться, с его спины спрыгнула фигура.

Ван Чун вложил все свои силы в последний момент.

Жизнь и смерть будут решены прямо сейчас!

Кулаки Ван Чуна были сжаты, и пространство и время, казалось, замерли.

«Поздравляем пользователя со своевременным прибытием в указанное место. Награда в размере 200 единиц энергии Судьбы за завершение первого этапа миссии будет выплачена после ее завершения!»

Казалось, прошли бесчисленные эпохи. Наконец в его голове зазвучал голос Камня Судьбы, совершенно чуждо в ушах Ван Чуна. С грохотом время снова начало свой бег, и Ван Чун бросился в воздух и приземлился на свою лошадь.

«Слишком близко!»

Ван Чун выдохнул, его сердце быстро забилось. Никто, кроме него самого, не знал, насколько близко он был к когтям бога смерти.

«Молодой мастер!»

Позади него раздался знакомый голос, разбитый дождем. Старый Орел, едущий на высокогорном коне, подъехал к Ван Чуну со странным взглядом в глазах. Хотя ситуация действительно была срочной, вид Ван Чуна сейчас был слишком странным. Даже если он спешил, это было далеко от нормы.

И казалось, что-то случилось, хотя он не знал, что именно.

«Молодой мастер, ты в порядке?» — медленно сказал Старый Орел, проявляя нерешительность в своих словах.

Ван Чун покачал головой и уже собирался ответить, когда его прервал резкий визг.

Старый Орел поднял ухо к небу и сказал: «Милорд, впереди враги…» Но прежде чем он успел закончить, раздался громкий стук барабанов. Бах Бах бах! Каждый удар барабана чувствовался так, как будто он бьется в их сердцах. Прорвался шторм, уносящий дождь и несущий слабые звуки борьбы. Это был не звук сражения одного или двух человек, а звук сражения тысяч людей.

Ван Чун и Старый Орел мгновенно побледнели. Больше не нужно было ничего говорить.

«Следуй за мной!»

Ван Чун махнул рукой и немедленно повел элиту Старого Орла и Бандитов Черного Дракона Ли Сие сквозь дождь, скача к отдаленным звукам сражений.

Бууум!

Когда они поспешили, они услышали громкие звуки рогов яка. Несколько дюжин рогов яка, звучащие в унисон, были звуком, который не мог перекрыть даже проливной дождь!

Это была тибетская кавалерия!

Во всем мире только тибетцы будут так широко использовать рога яка в качестве сигналов к 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 523. Хаос! Армия в опасности!**

Бум бум бум!

Быстрый удар военных барабанов отразился по всему миру. Даже шторм не смог помешать их звукам путешествовать сотнями ли. На этой огромной земле в настоящее время идет ожесточенная битва вокруг зеленовато-черной горной цепи. Одна сторона была огромным морем пехоты, в то время как другая была жестокой кавалерией!

Удары военных барабанов, звуки боевых действий, ржание боевых лошадей и столкновения металла смешались в единый шумный гул. Сила одного человека была ограничена, но тысячи солдат, сражающихся и кричащих, издавали звук, который не мог заглушить даже гром и ливень.

«Окружите их! Не позволяйте ни одному убежать!»

......

Под густым дождем усатый тибетский командир развернул коня и сурово закричал. Вокруг него тибетская формация была в полном хаосе. Грязная земля и завесы дождя подорвали способность тибетской кавалерии разворачивать свои мощные формирования.

Но даже в этом случае тибетский командующий все же приказал своей армии совершить полномасштабный штурм.

Тибетцы страдали от дождя, но это не означало, что солдаты Великого Тана не страдали. По крайней мере, формирование армии протектората Аннана не было непробиваемым. Несмотря ни на что, это была лучшая возможность уничтожить своих смертельных врагов, армию протектората Аннана!

«Вперед, вперед, вперед! Разбейте центр их армии и пробейте их формирование. Единственное, что ждет Тан, — это смерть!»

Тибетский командующий продолжал командовать своими воинами, продолжая призывать их атаковать. Однако даже он не осознавал, что в месте, не очень далеко от него, несколько фигур ползали по низким холмам. Густые кустарники, распространенные на юго-западе, сумели скрыть их.

Впервые с начала их путешествия на юг, войска Ван Чуна пережили битву такого масштаба. Хотя тибетская армия вокруг горного хребта была несколько беспорядочной, неспособной использовать свою обычную силу, она была невероятно большой. Саван дождя и их плотные ряды делали невозможным точный подсчет.

Но была одна вещь, в которой Ван Чун мог быть уверен: эта армия была намного больше, чем он предполагал.

Если бы десять тысяч солдат Ван Чуна встретили эту силу, они были бы обречены.

Но сейчас все тибетцы были сосредоточены на армии протектората Аннана на вершине горного хребта. Никто из них не думал, что кто-то будет действовать у них в тылу, а проливной дождь служил лучшим плащом для сил Ван Чуна.

Старый Орел подполз к Ван Чуну и с тревогой спросил: «Милорд, что нам делать?»

Они прибыли на юг, чтобы укрепить армию протектората Аннана в городе Льве, но сейчас армия протектората Аннана находилась на горном хребте перед ними, с огромной человеческой стеной тибетцев между ними. И все же эта человеческая стена была как непреодолимая крепость.

Ван Чун махнул рукой и прошептал: «Не паникуйте!» Его орлиный взгляд прошел сквозь отверстия в кустах и осмотрел тибетскую армию. Занимать и защищать возвышенность, перекрывать слои защиты, атаковать, чтобы защищаться, даже используя гибкую Формирующуюся Змею — это был стиль его старшего брата, Ван Фу.

Его отец никогда не был таким гибким, а Сяньюй Чжунтун был генералом, который специализировался на защите городов.

Ван Чун был очень хорошо знаком с членами своей семьи.

«Армия протектората Аннана отличается от солдат-резервистов во главе с Ли Чжэнъи. Все это элитные воины империи, расположенные на юго-западе. Хотя они и пехота, их сила намного превосходит силы обычных солдат. Более того, те, кто выжил во всех этих последовательных сражениях, являются элитой среди элит. Они будут в порядке», — строго сказал Ван Чун.

Чжанчжоу Цзяньцзуна не хвалили как Тигра Империи без всякой причины. Важно отметить, что Сяньюй Чжунтун был генералом, специализировавшимся на обороне городов, а не тем, кто умел переходить в наступление. На равнинах Эрхай не было города, который можно было защищать, и сражаться с 300 000 солдат армии Мэнше Чжао было совершенно не в его стиле. Даже в этих условиях армии протектората Аннана удалось сохранить немало своих сил.

Эти солдаты были последней надеждой для империи и силой, вокруг которой развернулась юго-западная война.

Если бы эти солдаты не могли быть спасены, Протекторат Аннана стал бы первым протекторатом в истории империи, который был бы распущен в связи с его потерей на поле битвы. Что еще более важно, это заставило бы другие иностранные государства начать смотреть на Великий Тан и Центральные равнины жадными взглядами!

Ван Чун не мог принять такой результат!

Я нашел это!

Глаза Ван Чуна внезапно просветлели, его взгляд пронзил дождь и остановился на большом знамени на вершине горы. Хотя его зрение было размытым, Ван Чун все еще мог сказать, что это было знамя его брата Ван Фу!

Замечательно!

Ван Чун сжал кулаки, его разум был в смятении.

У братьев клана Ван был довольно большой разрыв в возрасте, и когда Ван Чун был еще очень молод, его старший брат Ван Фу уже вступил в армию. У Ван Чуна всегда было хорошее впечатление о Ван Фу. В отличие от Ван Бэя, Ван Фу был образцовым старшим братом, всегда очень хорошо относился к нему и его сестре Сяояо.

Не так давно Ван Чун думал о встрече со своим старшим братом на поле битвы и сражении бок о бок с ним. Он не ожидал, что его мечты будут реализованы.

Отец искусен в обороне, и прорваться через его линии не так просто. Но Большой Брат квалифицирован в нападении и в защите посредством нападения. С точки зрения стратегии он даже выше отца. Когда эти двое работают вместе, один нападает, а другой защищается, работая в согласии друг с другом, даже со всеми своими солдатами тибетцы не могут легко одержать победу!

Ван Чун поднял взгляд на вершину, его разум несколько успокоился.

Война на юго-западе была первым сокрушительным поражением, которое пережили Центральные равнины, и потеря 180 000 солдат армии протектората Аннана станет неописуемой раной для империи. Таким образом, Ван Чун пораньше перевел Ван Яна и Ван Фу в место возле юго-западной границы. Теперь это действие показывало результаты. Талант лидера, проявленный его отцом и братом в сочетании с помощью Сяньюй Чжунтуна и генералов юго-запада, не позволял даже Хуошу Хуйцану и Далун Руоцзаню быстро избавиться от них.

Когда взгляд Ван Чуна остановился на ожесточенном поле битвы, он внезапно заговорил, даже не поворачивая головы. «Пойдем! Старый Орел, давай достанем себе несколько тибетских доспехов».

«Да, молодой мастер!»

Старый Орел почти подсознательно ответил, но как только он начал двигаться, раздался свист. Куст перед ним покачнулся, брызнула вода, и Ван Чун исчез.

Молодой мастер!

Старый Орел потерял голос, а лицо побледнело. Только теперь он понял, что, когда Ван Чун приказал ему добыть несколько доспехов, он разговаривал не с ним. Он собирался сам добыть доспехи. Через долю секунды Старый Орел увидел низкую фигуру, скользящую по земле, словно питон, пробивающую туман и исчезающую из виду.

Эта проворная внешность казалась совершенно бесчеловечной и произвела глубокое впечатление на Старого Орла.

«Когда молодой мастер освоил этот навык?»

Старый Орел был ошеломлен. Даже со своим навыком он не мог использовать такую технику движения. Но не было времени думать. Тело Старого Орла бросилось вперед, быстро покидая прикрытие холмов и исчезая вдали.

Тумптумп!

Слабые звуки можно было услышать под дождем, но они были почти незаметны среди боя барабанов и треска грома. Ван Чуну и Старому Орлу потребовалось всего несколько минут, чтобы вернуться с несколькими экземплярами тибетских доспехов. Его группа быстро сменила снаряжение, чтобы замаскироваться под тибетскую конницу.

Когда группа Ван Чуна поскакала сквозь дождь с опущенными головами, они не подняли тревоги.

Всего несколько мгновений спустя Ван Чун получил четкое представление о местности вокруг горного хребта.

Здесь определенно нет 200 000 тибетских кавалеристов. Тут, вероятно, 70000 или 80000! Я не чувствовал энергию царства Святого Бойца, поэтому Хуошу Хуэйцан и Далун Руозан, вероятно, не здесь. Это только авангард тибетской армии!

Ван Чун казался спокойным, но в его голове текли бесчисленные мысли.

Хуошу Хуйцан и Далун Руозан из королевской линии У-Цан Нгари имели громадную репутацию в Центральных Равнинах. Они двое в одиночку подпирали всю королевскую родословную Нгари и вынудили даже Тигра Империи, Чжанчжоу Цзяньцюна, принять оборонительную стратегию. Эти двое, несомненно, были одними из самых выдающихся существ, живущих на границе с Великим Таном.

Но Ван Чун никогда не встречал их раньше, ни в этой жизни, ни в прошлой.

Когда-то он представлял, как сражается с ними на поле битвы, но для Ван Чуна и армии протектората Аннана их отсутствие было лучшей новостью.

У Хошу Хуйцана и Далуна Руозана нет причин не быть здесь, чтобы уничтожить армию протектората Аннана. Они должны быть здесь или уйти в шторм из-за плохой видимости. Независимо от того, что это, текущая ситуация не будет длиться долго. Я должен принять решение как можно быстрее, чтобы переломить ситуацию! — тихо сказал себе Ван Чун.

Бум!

Пока он думал, он внезапно услышал беспокойные окрики. Формирование на северо-восточной стороне горной цепи внезапно погрузилось в хаос. Кавалерия у подножия гор заметила перемены и сразу же начала атаковать. Хотя атака была быстро отбита, оборонительный круг вокруг вершины действительно был под чрезвычайной опасностью!

«Это меня напугало! К счастью, им удалось продержаться!» — сказал один из элитных бойцов Бандитов Черного Дракона.

Взлет и падение страны волновали всех, и в этом потрясении на юго-западе не было ни наемных экспертов, ни бандитов Черного Дракона, а только чистокровные танцы. Хотя все рядом с Ван Чуном вздохнули с облегчением, Ван Чун не испытал подобного чувства. Его жгучий взгляд уставился на фигуры на вершине и мерцающий свет их щитов, его бровь беспокойно нахмурилась.

Нехорошо!

Намек на дисгармонию явно появился на северо-восточной стороне горного хребта, и беспорядок в формации не только не рассеивался, но и продолжал увеличиваться. Это было не из-за проблем с солдатами, и, конечно, не потому, что тибетское наступление было слишком агрессивным. Что-то явно пошло не так с командиром. И хотя можно было не обращать внимания на все остальное, проблема с командиром была смертельной.

Знамя его старшего брата Ван Фу все еще развевалось над вершиной, и его обязанностью была защита северо-восточной области. Если была проблема с командующим на северо-востоке, не значит ли это…

Ужасное беспокойство охватило сердце 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 524. Хаос! Армия в опасности! (II)**

Я надеюсь, что я думаю правильно, я надеюсь, что я думаю правильно…

Ван Чун уставился на вершину, его брови поднялись, в надежде на то, что он слишком обеспокоен.

Пожалуйста, остановись!

Если хаос на горе перестанет распространяться, это будет означать, что его догадка ошибочна. Возможно, это было только мгновенное явление.

Одна секунда, две секунды, три секунды…

Хотя формация на северо-восточной стороне сохранила свою основную структуру, она продолжала приходить в беспорядок. Разрыв в формации становился все больше и больше.

Бум бум бум!

Барабаны выбивали быструю дробь, и северо-восточная линия была разорвана, продолжая отступать. Один танский солдат за другим падал, и северо-восточная оборонительная линия отступала намного быстрее, чем где-либо еще.

«Это не хорошо!»

Даже Старый Орел теперь хмурился. Хотя он не был таким проницательным, как Ван Чун, он мог определить, что в цепи командования была проблема, и смог определить, что северо-восточная оборонительная линия больше не может удерживаться, и это вскоре начнет влиять на остальную оборонительную линию. Тибетская кавалерия сможет прорваться через разрыв на северо-востоке и быстро уничтожить остальную часть армии протектората Аннана.

Бууум!

Пролетели секунды, рога У-Цана начали пронзать завесу дождя, и наступление Тибета быстро начало меняться. Подобно бурным волнам, кавалерия начала двигаться на северо-восток, и набегало все больше и больше людей.

«Нехорошо!»

Ван Чун побледнел от изменений в тибетской формации. Командир противника был намного умнее, чем он ожидал. Он ясно заметил изменение на северо-востоке и приказал трубить в рога атаку, чтобы армия могла ворваться. Как только тибетцы закончат собираться, оборонительная линия на северо-востоке полностью разрушится.

Бум!

Не было времени колебаться. В тот момент, когда рога заревели, Ван Чун убедил свою лошадь броситься вперед.

«Старый Орел, направь орла-гида к Сюй Шипину и Сюй Андуну с просьбой добраться сюда как можно быстрее. Не забудь напомнить, чтобы они оставались скрытыми и не торопились. Им нужно дождаться моего приказа! Все остальные, пойдемте со мной!»

Прежде чем его голос угас, Ван Чун и его силы исчезли во мраке.

......

В этой интенсивной и масштабной битве, в которой участвовали десятки тысяч солдат, битва в одной зоне казалась ничем не примечательной и неважной.

«Aaааах!»

Под проливным дождем солдат Тан закричал, когда его пронзило копье. В то же время, КланКланКлан! Три солдата-щитоносца, которые были вынуждены отступить, столкнулись друг с другом. Оружие и щиты всех троих столкнулись, и они потеряли равновесие.

Такая ошибка была фатальной на поле боя.

В воздухе раздавались крики, и тибетские ятаганы рубили, как клыки. Три танских солдата успели лишь закричать, прежде чем их разрубили на части.

Линия обороны начала изгибаться, формирования начали деформироваться. Топоры не могли найти своих позиций, а солдаты щитоносцы не чувствовали поддержки товарищей с флангов.

Армия начала терять форму.

Все больше солдат умирало с каждым мгновением.

«Держать!»

«Несмотря ни на что, мы не можем позволить им прорваться через оборонительную линию!»

«А как же Милорд? Милорд? Почему Милорд не отдал приказ?!»

«Держите линию! Наши 80 000 братьев позади нас! Если мы позволим тибетцам прорваться сюда, вся армия будет уничтожена, и мы совершим преступление против армии протектората Аннана!»

«Гонец, пожалуйста, отправьте сообщение Милорду!»

......

Ореолы войны отражали дождь, и на горе командир династии Тан взревел изо всех сил, и его глаза покраснели от жажды крови. Он лично вошел в рукопашный бой и убил двух тибетских кавалеристов, но это было бессмысленно в битве десятков тысяч солдат.

Армия вот-вот будет разгромлена, и ее поражение было не за горами!

Подумав об этом, командир династии Тан почувствовал себя настолько нервным, что думал, что его грудь взорвется. За последние несколько дней он видел, как умирало слишком много его братьев. Элитные солдаты Протектората Аннана, братья на его стороне, пали один за другим. Воздух над равнинами Эрхая вонял кровью его братьев.

Слишком много уже умерло!

Больше нельзя терять никого!

Эта вера поддерживала его все это время.

Но он не мог понять, что произошло на вершине. Оглядываясь назад, он все еще мог видеть, как развевалось на ветру массивное знамя, а под этим знаменем сидела фигура в золотых доспехах одного из лидеров молодого поколения Великого Тана, уступая только Ли Чжэнъюю. Он стоял на коленях на земле, склонив голову, казалось бы, в глубокой задумчивости.

«Милорд, отдай приказ!» — закричал командир династии Тан. Но с раскатом грома его голос мгновенно потерялся в грохоте. Во время этого ливня все звуки рассеивались и не могли раздаваться слишком далеко.

Бузз!

Беспорядки в рядах становились все больше, и тибетцы удваивали свое наступление, все больше и больше устремляясь к этой области. Спустя несколько десятков чжан от командира, другая позиция была прорвана тибетцами. Отчаяние мгновенно начало появляться в глазах командира.

Было слишком поздно!

Поздно!

После всех их попыток вырваться, после того, как настолько долго они держались, вся их армия все равно будет разбита?

......

В тот момент, когда командир почувствовал себя подавленным и беспомощным, почти собираясь сдаться, он услышал ржание лошади возле своего уха. Бум! Белый конь прыгнул в его поле зрения, пролетая над ним, словно радуга.

«Асемен, атакуй! Правое крыло, сделайте пятьдесят шагов вперед и нанесите удар! Защитите солдат, отступите и примите Формирование Панциря Черепахи! Пикинеры, работайте с ними в тылу! Стрелки, нацеливайтесь на врагов и работайте топорами!

Молодой и яркий голос прозвучал над головой, наделенный успокаивающей силой.

«Осторожно, это тибетец!» — закричал вдруг кто-то.

«Ублюдок! Тибетцы знают, как говорить на танском? И похожи на нас?» — резко упрекнул командир династии Тан.

Хотя эта фигура прибыла слишком внезапно для командира, чтобы понять, кто он, в одном он был уверен. Этим человеком мог быть кто угодно, но он точно не был тибетцем.

Немногие тибетцы знали, как говорить на языке Центральных Равнин, и, если бы они его выучили, они говорили бы с сильным акцентом плато, акцентом, который было невозможно скрыть.

Кроме того, этот белый конь явно не был высокогорным конем У-Цана.

Галоп!

Всадник пришел в движение, и быстро исчез под дождем.

Кто этот человек?

Мысль мелькнула в голове командира, но он быстро отложил вопрос в сторону.

«Аксемен, атакуйте! Правое крыло, сделайте пятьдесят шагов вперед и нанесите удар! Защитите солдат, отступите и примите Формирование Панциря Черепахи! Пикинеры, работайте с ними в тылу! Стрелки, нацеливайтесь на врагов и работайте вместе с топорами!»

Вскоре после исчезновения Ван Чуна командир дословно повторил его приказ. В нынешних обстоятельствах у командира было мало вариантов, поэтому он мог только попробовать.

Бум!

Топоры атаковали, солдаты из щита отступили и приняли формирование панциря черепахи, а лучники открыли огонь!

Все было завершено в короткие сроки. Беспорядочная и испуганная армия быстро успокоилась. Солдаты считали своим долгом выполнять приказы, а командование войсками не было чем-то, с чем могли бы баловаться обычные солдаты, и не было их опытом. Когда ситуация была неблагоприятной и не было отдано никаких приказов, солдаты паниковали.

Но как только будет отдан приказ, солдаты объединятся и начнут работать как точная машина, направленная на достижение цели.

Армия была временно вне опасности, и противоборствующая тибетская армия начала демонстрировать небольшое смятение.

Несколько тысяч топоров ударили именно там, где тибетские ряды были самыми рассеянными, а их защита — самой слабой!

Командир династии Тан посмотрел эту сцену и в шоке удивился: «кто же этот парень»

......

Боевой конь все скакал. Белокопытная Тень была божественным скакуном, его скорость и способность к прыжкам намного превосходили способности обычных боевых лошадей. Когда его копыта проехали по земле, Ван Чун немедленно снял все тибетские доспехи, которые он носил. Больше не было причин скрывать себя. Наоборот, это принесет ему только ненужные неприятности.

«Прочь, дайте пройти! Я несу военные приказы! Все, в сторону!»

Ван Чун был мокрый сверху донизу, его волосы скользили по лбу. Дождь стекал ручьями по его лбу и по носу, губам и подбородку, и в конце концов попадал на Белокопытную Тень и оттуда на землю. Ван Чун поднял жетон Короля Суна, золотого дракона, обнаженного во всем его ослепительном сиянии, и бросился к знамени на вершине.

План Ван Чуна показал свою эффективность. Дракон на жетоне заставил всех уступить дорогу и открыть путь для Ван Чуна.

Тактика, которую я сейчас применил, может лишь временно удержать передовую линию. У тибетцев все еще есть по крайней мере 160 000 солдат, которых здесь нет. Времени мало. Я должен решить эту проблему как можно быстрее!

Нервы Ван Чуна были напряжены, его разум был полон глубокой тревоги.

У силы одного человека были свои пределы, но, поскольку он уже вступил в эту битву, он однажды мечтал принять в ней участие. Так как небеса уже дали ему шанс изменить судьбу империи, он не мог упустить эту возможность!

Хуах

Глаза Ван Чуна были нацелены вверх, когда его лошадь перепрыгнула через большой камень и продолжила стремительно приближаться к вершине.

«Кто там? Стой!»

Как раз, когда Ван Чун уже почти добрался до палатки командира на вершине, он услышал громовой голос. В какой-то момент высокая и крепкая человеческая гора, одетая в доспехи, вытащила свою сияющую саблю и направила ее на Ван Чуна.

Несмотря на то, что дул сильный ветер и шел дождь, все это было выполнено, прежде чем он смог приблизиться к нему.

Ван Чун чувствовал аномально сильную ауру от тела этого человека!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 525. Кризис! Ван Фу без сознания!**

Ван Чун никогда не чувствовал такой свирепой энергии. Энергия человека с саблей была густой и безграничной, как катящийся снежный ком, но все это было сдержано, собрано в одной точке.

В этот момент у Ван Чуна возникло ощущение, что, если его ответ не удовлетворит этого человека, он будет немедленно разделен на две части.

Какой пугающий эксперт!

Сердце Ван Чуна дрогнуло, когда он собирался заявить о своей личности. Но затем он услышал совершенно другой тон, полный удивления.

«Молодой мастер Чун! Как так? Как ты сюда попал?»

Дзинь! Прежде чем Ван Чун успел среагировать, раздался металлический свист, и эксперт с саблей развернул свою саблю и положил ее обратно в ножны.

«Вы?»

Пока Ван Чун смотрел в недоумении, высокий мускулистый мужчина снял шлем и покачал головой, обнажив бородатое лицо с острыми глазами.

«Дядя Чэнь!»

Сердцебиение Ван Чуна ускорилось, когда он внезапно узнал этого человека.

Этот бородатый мужчина был одним из старых подчиненных отца, Чэнь Шусунем. Храбрый и мудрый, он был одним из доверенных помощников его отца и, очевидно, был его последователем с самого начала своей военной карьеры. Отец Ван Чуна всегда был очень суровым и требовательным человеком. Обычно он очень редко привозил своих подчиненных в столицу.

Все охранники клана Ван были солдатами, чьи ранения на поле боя делали их неспособными участвовать в любых дальнейших войнах. В результате Ван Ян вербовал их себе в усадьбу, чтобы они могли зарабатывать на жизнь. Но другие люди даже не могли мечтать о встрече с людьми из клана Ван.

Что касается этого Чэнь Шусуня, то Ван Чун встречал его однажды, когда был еще ребенком. Это было только один раз, но у Ван Чуна всегда было очень хорошее впечатление о старых подчиненных отца. Чэнь Шусунь даже однажды подарил ему подарок. Тогда его отец был очень резким и не позволял ему иметь какие-либо игрушки. Таким образом, Чэнь Шусунь использовал свою саблю, чтобы вырезать летающую птицу в качестве подарка для него. Это была первая игрушка Ван Чуна, поэтому она оставила на него очень глубокое впечатление.

Конечно, самым важным здесь было то, что Ван Чун ясно помнил, что много лет назад его отец направил этого старого подчиненного к его старшему брату Ван Фу. Его отец не сделал этого, чтобы продвинуть его, как большинство людей вообразили бы. Вместо этого его отец беспокоился о том, что его старший брат использует имя клана и свое собственное влияние, чтобы творить что захочет в армии, поэтому Чэнь Шусунь был назначен начальником.

Конечно, его старший брат использовал свои силы, чтобы проявить себя, чтобы доказать, что ему не нужно полагаться на ресурсы и влияние клана, чтобы создать себе хорошее имя. Таким образом, дядя Шу стал сквозным подчиненным его старшего брата.

«Молодой мастер Чун, разве вы не были в столице? Как вы сюда попали?»

Чэнь Шусунь обнял Ван Чуна. Когда он осмотрел его, его лицо было одновременно нервным и обеспокоенным.

«Это не игра, и, конечно, вам незачем приходить сюда. Почему вы пришли сюда? Вы с ума сошли?»

Это было просто слишком удивительно!

Это больше не было приятным сюрпризом, но стало большой тревогой! Юго-западное поле битвы уже было землей верной смерти. Он даже не мог вспомнить, сколько солдат армии протектората Аннана погибло здесь, и даже несколько его товарищей погибли. 300 000 солдат Мэнше Чжао и 200 000 солдат У-Цана оказывали удушающее давление.

Каждый день они жили на краю пропасти, никто из них не знал, смогут ли они продержаться чуть дольше, и никто из них не знал, когда умрет.

Ситуация уже была достаточно ужасной отметки, но Чэнь Шусунь никогда не ожидал, что Ван Чун прибудет в это время и этим способом.

«Молодой мастер, вы поступили слишком импульсивно!» — сказал с раздражением Чэнь Шусунь.

«Дядя Чэнь, нет времени говорить об этом. Почему Большой Брат не командует армией? Что с ним случилось?»

Ван Чун оттолкнул руки Чэнь Шусуня и начал шагать к фигуре в золотых доспехах под знаменем. Это знамя было эмблемой Ван Фу, поэтому не было никаких сомнений, что его старший брат командовал армией на этой горе.

«Старший брат…»

Массивное знамя трепетало во время шторма, развеваясь под ветром и дождем, но фигура в золотых доспехах, сидевшая под знаменем, не двигалась, видимо, не подозревая, что за ней происходит шум. Ван Чун подошел и обошел вокруг фигуры, но, проходя мимо плеча этого человека, слова на губах Ван Чуна замерли, и он в оцепенении уставился на человека.

Фигура под доспехами была очень молодой, конечно, младше двадцати лет, но, хотя челвоек выглядел очень похожим на его старшего брата, Ван Чун был уверен, что это был не Ван Фу.

«Ты не мой старший брат. Кто ты? Где мой старший брат?»

После нескольких минут молчания Ван Чун неожиданно протянул руку и схватил одежду этого человека.

Очевидно, это была армия его старшего брата, и его знамя было тем, которое подняли, но тем, кто руководил, был не его старший брат. В течение нескольких мгновений разум Ван Чуна был совершенно пуст, и он изо всех сил пытался понять, что произошло. На секунду разум Ван Чуна даже подумал о самом плохом.

Осада города Льва длилась почти месяц. Случилось ли что-то за этот длительный период времени? Или его старшему брату на самом деле не удалось вырваться из Города Льва вместе с остальной армией… В его голове пролетело бесчисленное множество идей. Хотя Ван Чун делал все возможное, чтобы сохранять спокойствие, его бледный цвет лица передал его истинные эмоции.

«Со старшим молодым мастером все в порядке, молодой мастер Чун. Не усложняйте ему дело. Именно я заставил его одеть доспехи старшего мастера!»

Голос Чэнь Шусуна донесся сзади, когда старый офицер подошел с мрачным выражением лица.

«Молодой мастер Чун, мои извинения. По правде говоря, я тоже не хотел этого делать».

Молодой офицер заговорил вскоре после того, как Чэнь Шусунь закончил говорить, выражение его лица было немного нервным и смущенным, хотя оно быстро пришло в норму. Но все еще можно было сказать, что он боролся за то, должен ли он уйти или остаться.

«Чжан Ци, ты пока сиди здесь. Не двигайся! Мораль все еще неустойчива, поэтому без моего приказа тебе не позволено делать что-либо безрассудное».

Чэнь Шусунь, казалось, понял, о чем думает молодой человек, и сразу же остановил эту идею.

«Да, Милорд.»

Молодой человек послушно сел обратно.

«Дядя Чэнь, что же случилось?»

Торжественный взгляд Ван Чуна остановился на Чэнь Шусуне.

«Ах, молодой мастер Чун, следуй за мной!»

Чэнь Шусунь вздохнул и жестом указал Ван Чуну следовать за ним. Ван Чун последовал за ним к белой палатке командира на вершине горы. Это была единственная такая палатка на вершине, и дождь стучал по ее белым стенам.

Однако холст был покрыт слоем жира, поэтому вода не могла проникнуть внутрь.

Внутри палатки высокий и худой молодой человек, одетый исподнюю одежду, лежал на кровати. У него была довольно пышная борода и красивое лицо, а его сжатые губы были пронизаны холодом, настойчивостью и решительностью. Его глаза были закрыты, и он не двигался. Несколько телохранителей следили за ним, их глаза были наполнены беспокойством.

«Старший брат!»

В тот момент, когда Ван Чун вошел в палатку и увидел холодного и красивого юношу, он вздрогнул и поспешил к нему.

«Как это могло случиться? Что здесь происходит?»

Ван Чун сжал руки своего старшего брата, и повернулся к Чэнь Шусуню.

По мнению Ван Чуна, его старший брат Ван Фу всегда был настойчивым, решительным и чрезвычайно стойким человеком. Он никогда не колебался и не медлил, и казалось, что в этом мире нет ничего, что могло бы его удержать. В результате Ван Чун с самого раннего возраста поклонялся своему старшему брату.

Даже мятежный второй брат Ван Чуна Ван Бэй будет более послушно вести себя возле Ван Фу.

Обычно говорили, что старший сын похож на отца, и Ван Чун всегда считал, что его старший брат почти идеально подходит к этой фразе.

Но в этот раз все было по-другому.

Ван Чун никогда не видел своего старшего брата таким. Его ладони были ледяными в руках Ван Чуна, а цвет его лица был белым, как бумага. Он выдыхал больше, чем вдыхал, и еще более пугающим для ума Ван Чуна было то, что часть его груди явно прогнулась.

Это было определенно не нормально!

«Да!»

Чэнь Шусунь вздохнул, посмотрел на навес палатки, и начал вспоминать.

«В таком состоянии мне не нужно ничего скрывать от вас. Как видите, старший молодой мастер получил травму и в настоящее время находится в бессознательном состоянии. В этой армии нет военных врачей, и военный врач не будет в состоянии вылечить его болезнь. В результате мы не знаем, что делать!»

«Какому человеку удалось ранить Большого Брата?»

Ван Чун сжал кулаки, до треска суставов, и его глаза стали алыми, а слова ледяными.

Братья были объединены в сердце. В этом мире самыми близкими и любимыми ему были его родители, два старших брата, его младшая сестра и другие родственники клана Ван. Несмотря ни на что, он никогда не позволил бы близким пострадать.

«Это был генерал при Хуошу Хуйцане: Зверь-меч-клык Цзяосилуо, генерал второго ранга королевской линии Нгари в У-Цане! Старшего Мастера преследовал Цзяосилу во время прорыва из города Льва, и он был ранен при попытке укрыться в остальной части армии.»

Чэнь Шусунь остановился, взглянув на вбитую грудь Ван Фу, затем продолжил: «Тем не менее, истинным человеком, который ранил Старшего Мастера, был Хуошу Хуйцан! Во время защиты Города Льва в течение этих десяти с лишним дней Старший Мастер был тяжело ранен Хуошу Хуйцаном, но он все это время скрывал свои раны. В противном случае Старейший Молодой Мастер не был бы ранен, сражаясь с Цзяосилу. Старший Молодой Мастер сумел продержаться более часа, прежде чем его раны наконец-то вспыхнули, и он потерял сознание. Поэтому я взял дело в свои руки, чтобы не допустить падения морали. Я нашел солдата, который был похож на Старшего Молодого Мастера, и заставил его одеть доспехи Старшего Молодого Мастера и сидеть под знаменем.

«Пока присутствует Старший Мастер, мораль будет поддерживаться. Иначе обязательно произойдет катастрофа!» — глубокомысленно сказал Чэнь Шусунь.

Только те люди, которые держали форт в городе Льва, которые продвигались и отступали, сражались и погибли вместе с армией, могли понять, какое значение Ван Фу имел для этой осажденной армии. Объединенные армии Мэнше Чжао и У-Цана были во много раз больше армии Великого Тана. В этой ситуации стойкая и пассивная защита была практически единственным выбором, но единственным конечным результатом была смерть.

Было много раз, когда удручающее настроение вызывало крах армии до того, как битва вошла в полную силу.

Единственная причина, по которой Город Льва не пал, но сохранился до сих пор и был способен поддерживать энергичный боевой дух против нескольких человек, был его Старший молодой Мастер, Ван Фу.

В отличие от Сяньюй Чжунтуна и других генералов протектората Аннана, Ван Фу был единственным командующим во всей армии, который решил атаковать, защищая город. Когда он командует обороной, армия никогда не будет пассивно защищаться, ожидая атаки врага. Через определенные промежутки времени он вылетал и убивал солдат Мэнше Чжао и У-Цана.

Именно благодаря существованию Ван Фу армия в Городе Льва не пассивно воспринимала избиение, она всегда была в состоянии поддерживать свой моральный дух и волю к борьбе. У-Цан и Мэнше Чжао тоже стали его опасаться, не решаясь действовать слишком опрометчиво!

Сяньюй Чжунтун не мог этого сделать, и даже отец Ван Фу, Ван Ян, не смог бы сделать этого.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 526. Стабилизирующий дух!**

Ван Чун ничего не сказал. Все его внимание было сосредоточено на теле Ван Фу. Хотя он не был квалифицирован в медицине, Ван Чун все еще имел богатый опыт в боевых искусствах.

Его меридианы в хаосе, а его внутренние органы повреждены. Три важных акупунктурных точки, Тянчи, Цуцзин и Шанфу, повреждены. Что касается его груди, то это только поверхностная рана, и не очень серьезная! Важной вещью является звездная энергия, которую Хуошу Хуйцан оставил в его теле.

Разум Ван Чуна дрогнул, и в его глазах появился намек на беспокойство.

В теле Ван Фу было две инородных Звездных Энергии. Одна принадлежала Хуошу Хуйцану, а другая, естественно, принадлежала Цзяосилу.

Звездная Энергия Цзяосилу была тиранической и жестокой, но ее все еще не хватало по сравнению с Великим Генералом, таким как Хуошу Хуйцан. Его старшему брату определенно не повезло столкнуться с Хуошу Хуйцаном, хоть он и смог сбежать, на самом деле он был довольно прилично ранен.

«Хуошу Хуйцан, Хуошу Хуйцан…»

Ван Чун пробормотал про себя, и его сердце наполнилось беспокойством.

Ситуация с его старшим братом была не очень оптимистичной. Он был поражен высшей техникой из священного храма Великой Снежной Горы У-Цан, техникой, совершенно чуждой традициям Центральных Равнин. Если эта инородная Звездная Энергия не будет изгнана, судьба его старшего брата решена. Вероятно, даже Чэнь Шусунь не понял этого.

Трудно было сказать, сколько генералов империи убил Хуошу Хуйцан, используя эту тираническую звездную энергию. Эта техника сейчас была не очень известна, но она не будет секретом в будущем.

Есть способ, должен быть способ…

Ван Чун поднял голову, его разум пробежал по бесчисленным идеям. Чтобы изгнать инородную Звездную Энергию из Священного Храма Великой Снежной Горы, нужно было знать пути, по которым прошла эта Звездная Энергия. Но расстояние между двумя землями означало, что мало кто на Центральных Равнинах знал об этом. Ван Чун, однако, был исключением.

Это верно, Саньцзян, Люцюань, Цилин…

Внезапно Ван Чун понял и начал двигаться.

СвушСвушСвуш!

Не долго думая, Ван Чун, держа свои пальцы, как меч, стал посылать сквозь них тонкие нити Ци Меча. Как молния, он наносил удары по акупунктурным точкам Ван Фу Саньцзан, Люцюань и Цзылин. У него не было иголок, поэтому Ван Чуну пришлось использовать тонкие нити Ци Меча в качестве замены. После этих трех ударов из тела Ван Фу немедленно вырвались три струи крови.

«Молодой мастер!»

Внезапные движения Ван Чуна ошеломили Чэнь Шусуна.

«Есть ли вода? Принеси немного».

Ван Чун проигнорировал Чэнь Шусуна, даже не удосужившись повернуть голову.

Хотя сначала Чэнь Шусунь был поражен, выражение его лица постепенно смягчилось. Первоначально он хотел остановить Ван Чуна, но по какой-то причине он решил поступить иначе, услышав твердый голос Ван Чуна.

«Принеси немного воды!»

В такой дождливый день не было недостатка в воде. Чаша использовалась для сбора дождевой воды, в то время как Ван Чун взял две таблетки размером с большой палец из парчового кармана на своей груди. Используя воду, он помог Ван Фу проглотить таблетки.

Успех будет зависеть от этих двух таблеток, — сказал себе Ван Чун, глядя на бледное лицо Ван Фу.

Травмы, нанесенные в битве между экспертами, не были чем-то, что могло бы вылечить обычное лекарство от ран, и даже некоторые лекарства более высокого уровня были бессильны. Две таблетки, которые вынул Ван Чун, были лекарствами высочайшего класса, изготовленными алхимиками дворца. Такие таблетки обычно предназначались для детей Императора, а также для супругов и наложниц.

Такие предметы даже не видели снаружи, а тем более продавались. Даже императорские принцы не могли наслаждаться этим удовольствием.

Ван Чун рискнул купить эти таблетки у алхимиков дворца. Все это были божественные лекарства, которые могли спасти человеку жизнь, даже более эффективные, чем таблетки, которые он дал Старику-Демоническому Императору во время их первой встречи. Ван Чун хранил их для себя, но он не мог сейчас думать об этом.

Дыхание Ван Фу заметно улучшилось после приема двух таблеток, и кровь постепенно начала возвращаться к его бледному лицу. При этом виде Чэнь Шусунь немедленно забыл все, что планировал сказать. Каким бы тугодумом он ни был, даже он мог сказать, что методы Ван Чуна сработали.

«Оставь двух человек здесь, чтобы позаботиться о Большом Брате!»

Ван Чун, взмахнув рукавом, встал и вышел из палатки.

Его старший брат уже принял божественное лекарство из дворца, поэтому он был вне опасности на данный момент. Его неотложной задачей было решить кризис армии.

Свист!

Дождь все еще шел, не показывая никаких признаков ослабления.

Взгляд Ван Чуна скользнул по полю битвы, как орел. Он совершенно не осознавал, что его тело источало пугающую ауру, заставляя всех посланников и охранников в этом районе непреднамеренно опускать головы, в их сознании возникало необъяснимое уважение.

Услышав шаги за спиной, Ван Чун, не поворачивая головы, спросил: «Дядя Чэнь, отец знает, что Большой Брат потерял сознание?»

«Нет.» Чэнь Шусунь покачал головой. «Наша армия представляет собой смесь пехоты и кавалерии, и она не способна убежать от тибетцев. Учитывая, что тибетская армия наступала нам на пятки, Мастер и Старейший Молодой Мастер решили установить оборонительную линию в этих горах, как только они их увидели и начали сражение с тибетцами. Эти горы простирались на слишком большое расстояние, поэтому Учитель взял на себя ответственность за восточную оборонительную линию, в то время как Старший Молодой Мастер взял на себя ответственность здесь…»

«Чем же занимаются генерал-протектор Сяньюй и другие генералы на юго-западе?» Спросил Ван Чун.

«Это… мы не видели лорда Сяньюй Чжунтуна. Дождь настолько сильный, что даже тибетцы потеряли немало своих людей во время шторма, и мы тоже. Я боюсь, что мы временно потеряли связь с лордом Сяньюй Чжунтуном», — строго сказал Чэнь Шусунь.

Их прорыв в этом ливне не пришел без соответствующей цены. Многим людям было нелегко убежать упорядоченным образом.

Как и ожидалось!

Ван Чун не мог не нахмуриться, услышав о том, что случилось с Сянью Чжунтуном, но быстро восстановил самообладание.

Ван Чун перевел взгляд на соседнего солдата, который заменял его старшего брата, и неожиданно приказал: «Сними свою броню и отдай ее мне. С этого момента эта армия под моим командованием!»

«Молодой мастер…»

«Сейчас не время спорить!»

Ван Чун махнул рукой и вынул золотой жетон короля Суна. Подняв его высоко в воздухе, он заговорил голосом, который не возражал. «Это знак короля Суна. Учитывая характер короля Сона, вы думаете, что он даст мне свой знак по прихоти? Более того, с севера на юг тибетская кавалерия полностью покрыла юго-запад. Дядя Чэнь, вы думаете, почему я отправился сюда? Из отваги? Я знаю, что у тебя есть сомнения, но сейчас не время говорить об этом».

Чэнь Шусунь на мгновение потерял дар речи.

Это был действительно тигренок генерала. Несмотря на то, что Ван Чун был еще молод, он все еще был потомком клана генералов и министров, поэтому у него было хоть какое-то понимание стратегии. Более того, все, что сказал Ван Чун, было правильным. Король Сун всегда проводил четкое различие между государственным и частным, когда дело касалось военных дел. Если он дал Ван Чуну свой знак и позволил ему отправиться на юг, у него должны были быть причины.

Он также, должно быть, чувствовал, что Ван Чун подходит для этой работы, и это суждение не было запятнано его дружбой с кланом Ван.

Чэнь Шусунь внезапно указал на молодого солдата и приказал: «Разве ты не слышал? Сними эту броню!»

Я надеюсь, что молодой мастер прав! — сказал себе Чэнь Шусунь.

Это был отчаянный шаг. В этой армии было мало людей, которые понимали стратегию поля битвы, и никто не мог достичь уровня Ван Фу. В противном случае он был бы единственным, кто сидел там, и ему не понадобился бы кто-то, чтобы вести себя как Старший Молодой Мастер.

Ван Чун ничего не сказал, и его голова не была отвлечена такими мыслями, как у Чэнь Шусуна. Актуальной задачей было быстро взять под контроль эту битву.

«Сколько людей у нас есть?» — спросил Ван Чун, быстро одев броню.

«Нет никакой оценки, поскольку мы потеряли довольно много людей в шторме. Но это должно быть сорок или пятьдесят тысяч, и некоторые солдаты должны быть с лордом Сянью Чжунтуном», — сказал Чэнь Шусунь.

«Сколько людей у тибетцев? И Мэнше Чжао послал каких-нибудь солдат?» Спросил Ван Чун.

«Это около семидесяти или восьмидесяти тысяч», сразу же сказал Чэнь Шусунь с опущенной головой. «На данный момент мы не видели никого из Мэнше Чжао. Армия Мэнше Чжао состоит в основном из пехоты, и их обучение недостаточно по сравнению с нашим. Для 300 000 солдат Мэнше Чжао преследовать в этом проливном дожде, все еще поддерживая приказ просто невозможно. Именно поэтому Старший Молодой Мастер сказал, что в настоящее время мы сталкиваемся только с тибетцами. Однако наследный принц Мэнше Чжао, Фэнцзяи, ведет несколько тысяч кавалеристов в погоне за нашей армией!» Даже он не осознавал, что уже принял роль Ван Чуна в качестве командующего всей армией вместо своего Старшего Молодого Мастера.

«Фэнцзяйи…»

Ван Чун прищурился и начал излучать холодный свет.

Процветание Мэнше Чжао было просто несопоставимо с Великим Таном. Оно не может быть похоже на Великий Тан, способный создать так много протекторатов и иметь дело с таким количеством врагов одновременно. Даже сейчас Мэнше Чжао имел дело только с императорским протекторатом на юго-западном углу империи.

И если целое королевство сражается только с углом другой страны, было ясно, кто сильнее.

Более того, выдающиеся генералы в Великом Тане намного превосходили генералов Мэнше Чжао, и их было также больше. Но Фэндзиайи был одним из выдающихся генералов Мэнше Чжао.

Фэндзиайи был не посредственным и некомпетентным наследным принцем какого-то маленького государства, но доблестным наследным принцем, редко встречающимся в истории Мэнше Чжао. Более того, он был и смелым, и мудрым. Кроме того, Мэнше Чжао, как вассал Великого Тана, имел обыкновение посылать своего наследного принца в Императорский Двор в качестве заложника, хотя Великий Тан не называл их заложниками.

Любой нормальный королевский потомок или наследный принц не желал бы быть заложником, но Фенцзиайи был другим. Он вызвался добровольцем, выразив желание отправиться в Великий Тан. Он с детства мечтал отправиться в Великую Династию Тан, но его стремления имели совершенно иную цель, чем представляли многие.

Будучи наследным принцем иностранного королевства, Фенцзиайи был на удивление старательным. Фенцзиайи имел сильное любопытство ко всему: стратегии, тактике, боевым искусствам, императорскому дому, простым людям. В то время как он был заложником в императорской столице, даже его учителя восхваляли его усердие и талант, даже представляя петицию Императору Мудрецу с просьбой сделать Фенцзиайи чиновником, чтобы он мог остаться в Великом Тане и войти во двор.

Этот обычай стал настоящим достижением для Фенцзиайи.

Но Фэндзиайи строго отказался от этого жеста.

Мужество Фенцзиайи было известно во всей столице, а его талант хвалили как лучшего из лучших. Он происходил из королевского рода Мэнше Чжао, и теперь у него было благословение Императора Мудреца, поэтому он смог выучить множество боевых искусств. У него также был доступ ко многим ресурсам, которые ни один нормальный человек никогда не мог получить, поэтому он рос с удивительной скоростью.

В столице даже опекун наследного принца Ван Чжунси был полон похвалы, приветствуя его как отличного ученого и генерала, потенциального великого генерала. Отсюда легко представить, насколько тот талантлив.

Но Фенцзиайи имел в виду цель, которая была ясна для него, хотя, возможно, не для Тана.

Он хотел использовать то, чему он научился в Великом Тане, для укрепления Мэнше Чжао.

И по сравнению с его отцом, Гелуофэном, Фенцзиайи был еще более амбициозным. Он был молод и полон энергии и таланта. Он изучал тексты стратегий, которые преподавал Ван Чжунси, получал руководства по боевым искусствам императорского дома Великого Тана и имел доступ к бесчисленным ресурсам. Фенцзиайи хотел использовать все это, чтобы укрепить Мэнше Чжао и достичь цели полного освобождения от Великого Тана.

В нападении на Великий Тан Фэндзиайи командовал авангардом союзной армии. Он и великий генерал Мэнше Чжао Дуань Гэцюань были двумя острыми кинжалами, которые Мэнше Чжао планировал вонзить в сердце юго-запада Великого Тана.

Наследный принц иностранного королевства, которого воспитал Великий Тан, теперь стал его величайшим врагом, звоня в колокол его кончины!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 527. Принятие командования армией! Удивительное отступление!**

Фенцзиайи, хм, он, вероятно, уже должен был достичь Царства Глубокого Бойца, возможно, даже выше! — тихо сказал себе Ван Чун.

Прошло много лет с тех пор, как Фенцзиайи был заложником в столице. Нынешний Фэндзиайи, вероятно, уже достиг уровня Великого Имперского Генерала или, по крайней мере, уровня, очень близкого к нему. Однако войны никогда не решались чистой силой. В противном случае Су Чжэнчжэнь единолично объединил бы все иностранные королевства своей эпохи.

Ван Чун махнул рукой и решительно приказал: «Пока не обращайте внимания на вопрос Фэнцзиайи. Прислушайтесь к моим приказам и соберите всю нашу кавалерию!»

«Но вся наша кавалерия уже вступила в бой. Если мы вызовем их всех, линия фронта окажется в еще большей опасности!» — сказал с удивлением Чэнь Шусунь.

«Не беспокойся об этом. Просто делай, как я говорю!» — твердо заявил Ван Чун.

«Это… да!» Чэнь Шусунь опустил голову. Он никогда не был таким послушным со Старшим Молодым Мастером, но, когда он был с Ван Чуном, он, казалось, находился под влиянием его спокойного и уверенного тона. Бессознательно, Чэнь Шусунь начал следовать образу мышления Ван Чуна.

«Кроме того, переведи сюда всех лучников, готовых принять мои приказы!» — продолжил Ван Чун.

Его сверкающий взгляд, казалось, смотрел в глубины пространства-времени, ничем не защищенный даже от дождя. В военном искусстве тактика для ста человек будет отличаться от тактики для тысячи, а для тысячи будет отличаться от десяти тысяч, десять тысяч — от сорока тысяч или пятидесяти тысяч.

Армия протектората Аннана была элитной армией империи, а те, кто смог пережить этот переворот, были элитой элиты. Ван Чуну уже было достаточно от пятидесяти до пятидесяти тысяч человек, чтобы продемонстрировать свою тактику.

70000 тибетской кавалерии? Ха, до сих пор не установлено, кто здесь нападающий и защитник! Мы скоро увидим, кто кого преследует!

Когда взгляд Ван Чуна осматривал горы и удивительные ряды тибетской армии, он мысленно усмехнулся.

Ореол Крепости начального уровня, Ореол Крепости среднего уровня и Ореол Крепости высокого уровня, сформированный десятью тысячами солдат или более, в сочетании с доспехами тибетского плато, несомненно, уничтожили бы силу Ван Чуна в десять тысяч человек. В конце концов, принципом сражения всегда было то, что армия становилась сильнее по мере того, как увеличивалось число ее солдат.

Тем не менее, когда он стоял на вершине этой горы, Ван Чун не чувствовал, что у этой тибетской армии есть какое-то преимущество.

Будь то Ореол Крепости начального, среднего или высокого уровня, ни один из них не был очень полезен перед армией протектората Аннана. Куда бы ни смотрел Ван Чун, он видел ореолы разных генералов, сияющих среди солдат. Эти ослепительные ореолы постоянно излучали рябь, окутывающую всю армию.

У тибетцев было довольно много доблестных генералов, а у армии протектората Аннана было еще больше.

За десятилетия войны на юго-западе армии обеих сторон стали чрезвычайно знакомыми со стратегиями, тактикой и военными ореолами противоборствующей стороны. Когда элитная имперская армия превысила десять тысяч солдат, она могла сформировать крупный и масштабный военный ореол. Высокоуровневый Ореол Крепости, используемый тибетцами, был в этом классе.

И как смертельные враги тибетцев, армия протектората Аннана имела свой собственный ореол.

Однако, в то время как тибетцы выбрали Ореол Крепости, армия Протектората Аннана выбрала чисто наступательный «Сокрушающий Ореол» высокого уровня. Армия протектората Аннана пошла по совершенно иному пути сражения, в отличие от тибетцев, начиная от наступательного ореола начального уровня до самого сокрушительного ореола высокого уровня.

И в отличие от Тибетского Ореола Крепости, Сокрушающий Ореол требовал более высокого числа рабочей силы. Но для армии в десятки тысяч, это требование не было проблемой.

Ореол Крепости и Сокрушающий Ореол были двумя военными ореолами совершенно противоположной природы. Именно благодаря сильному Сокрушающему Ореолу армия протектората Аннана смогла запугать тибетцев и помешать им делать то, что им хотелось.

С момента своего возрождения Ван Чун мечтал создать и командовать такой огромной армией. И теперь его мечта сбылась.

Мощный полководец наконец объединился с мощной армией!

Ван Чун наконец достиг места, которого он надеялся достичь в своем путешествии на юг.

Это моя битва…

Под смущенным взглядом Чэнь Шусуна Ван Чун закрыл глаза, медленно раскрыл руки и обнял всю битву. В его теле просыпалось желание сражаться, и он чувствовал, как его зовет изнутри…

Румбл!

Кавалерия и главные лучники собрались быстрее, чем предполагал Ван Чун. Чэнь Шусуню потребовалось всего несколько минут, чтобы мобилизовать войска, о которых просил Ван Чун.

Разница между элитными войсками и резервными войсками была очевидна.

«Молодой мастер, что делать дальше?» спросил Чэнь Шусунь, кланяясь.

Ван Чун ничего не сказал, а его глаза осмотрели этих солдат. Хотя армия протектората Аннана была пехотной армией, военные правила Великой династии постановили, что любой протекторат должен содержать определенное количество кавалерии. Хотя значительная часть кавалерии была потеряна в битве на равнинах Эрхай, на этой вершине все еще было четыре или пять тысяч кавалеристов.

И к огромному удовлетворению Ван Чуна, все эти кавалеристы смотрели острыми глазами и были полны энергии. Все они казались чрезвычайно грозными, и даже последовательные битвы не могли вызвать в них ни малейшего изнеможения. Кроме того, Ван Чун мог видеть большие Ореолы Шипов, почти твердые, щетинистые под их ногами, каждый из которых издавал металлический грохот, который рассеивал окружающий дождь.

Ван Чун сосчитал и отметил, что каждый из этих кавалеристов имел по пять или шесть ореолов вокруг себя, что означало, что все они были на уровне Истинного Бойца Уровня 5 или 6. Это уже было на том же уровне, что и эксперты, которых Ван Чун набрал из великих кланов!

Они действительно элитные воины. Их будет достаточно! — тихо сказал себе Ван Чун.

Обычная кавалерия не могла достичь высокого уровня совершенствования, но об этой войне нельзя было судить исходя из здравого смысла. Все, кто мог дожить до этого момента, были элитными воинами, а те, кому не хватало силы, уже погибли в первой битве. Но Ван Чун обнаружил, что больше всего удовлетворен тем, что от тел кавалеристов поднимались смертельные намерения.

Этот отряд из четырех-пяти тысяч кавалеристов даже немного исказил воздух вокруг них.

Это была элитная группа кавалерии, которая действительно была выкована в огне и крови, и именно эта кавалерия была именно тем, что было необходимо Ван Чуну для достижения его цели.

Разъяренные солдаты обязательно победят! И эта кавалерия — именно то, что в текстах стратегии подразумевается под «разъяренными солдатами»!»

Ван Чун мысленно вздохнул.

Вероятно, даже сами эти кавалеристы не понимали, на какую силу они способны. «Яростные солдаты» могли быть сделаны только на поле битвы, а не специально обучены, и только 100 000 смертей в армии Протектората Аннана создали этих яростных солдат.

Пока разум Ван Чуна размышлял над этими мыслями, он быстро повернулся к главным лучникам.

… На самом деле их более двух тысяч!

Ван Чун внутренне обрадовался.

Другое преимущество пограничных протекторатов перед внутренними запасными армиями заключалось в том, что у них всех была группа главных лучников. Все эти лучники были вооружены луками с силой натяжения в несколько тысяч цзин, и лучшим признаком их личности были темные кольца для большого пальца на их правой руке.

«Слушайте мой приказ. Все войска, ждите моего сигнала!»

Разум Ван Чуна взволновался, он посмотрел вниз с горы, и с изменением взгляда Ван Чуна атмосфера стала немного более напряженной.

Цзяосилу был необычным генералом, и никто не мог смотреть свысока на командиров под его крылом. Недостаток, возникший после того, как старший брат Ван Чуна потерял сознание, был немедленно увиден острым восприятием Цзяосилу, и большое количество тибетской конницы стремительно приближалось к этому району. Несмотря на то, что Ван Чун отдал приказы некоторое время назад, линии на северо-востоке все еще начинали колебаться под огромным давлением.

По правде говоря, тибетская армия всегда имела огромное преимущество. Великий Тан всегда был под давлением.

Но сейчас все изменится!

Глаза Ван Чуна засияли ярким светом, и выражение его лица быстро замерло, становясь твердым, как камень.

«Сообщите генералам Чжэн Гаоняню, Чжан Чжи и Фену Луну на северной стороне, чтобы они были в режиме ожидания. Как только они получат мой приказ, они должны немедленно покинуть строй и как можно быстрее продвигаться к правому флангу!»

«Да, Милорд!»

«Сообщите генералам Чжао Цяню, Хуанхэ и Фу Луну с западной стороны, чтобы они подготовились. Как только они получат мой приказ, они должны принять форму однолинейной змеи 1!»

«Ах!»

Чэнь Шусунь, с готовностью согласившийся на последние несколько приказов, поднял голову и уставился на Ван Чуна. В их нынешнем окружении использование Однолинейной Формы Змеи рассеяло бы их рабочую силу и было равносильно самоубийству. Кроме того, даже в обычных битвах однолинейная форма змеи редко использовалась регулярными армиями.

«Выполняйте мои приказы. Покажите им этот знак. Если Чжао Цянь, Хуанхэ или Фу Лун осмелятся отказаться, обращайтесь с ними в соответствии с военным законодательством!»

Ван Чун выложил жетон Короля Суна на ладонь и продолжил: «Я знаю, что вы думаете. Что касается того, почему я использую однолинейную формацию змеи, вы поймете, когда придет время».

Ван Чун не дал никаких дальнейших объяснений. Сказав эти слова, он пристально посмотрел на северо-восточный регион поля битвы. Это была область поля битвы, за которую отвечал его старший брат, и куда пришел Ван Чун.

Есть только один шанс переломить ситуацию!

Ван Чун не действовал опрометчиво, не спеша отдавать новые приказы. Возможности были мимолетны на поле битвы, и чтобы победить тибетцев и открыть поле битвы, Ван Чуну пришлось ждать подходящего момента.

На линии фронта оказывалось все больше давления, и формации становились все более и более неустойчивыми. Казалось, что они могут сломаться в любое время.

Тибетцы стекались в этот район. Не было никаких сомнений, что это был переломный момент в битве.

«Молодой мастер!»

Чэнь Шусунь начал потеть, уставившись на неподвижную спину Ван Чуна. Было много раз, когда он хотел убедить Ван Чуна действовать, но ему каждый раз удавалось проглотить свои слова. Старший Молодой Мастер был без сознания, другие генералы были вовлечены в ожесточенную битву и не могли уйти, а остальные были совершенно не осведомлены о стратегии и формированиях.

Из всех, кто остался, только Ван Чун имел некоторое понимание этих предметов.

Другого выбора не было.

Я надеюсь, что мое решение было правильным! Чэнь Шусунь подумал про себя, его разум был полон беспокойства.

Это была не простая игра, и не борьба между несколькими людьми, и, конечно, это не была кровавая битва между мастерами боевых искусств. Это была битва, в которой участвовали десятки тысяч солдат и вся организационная структура юго-запада. Никакая небрежность не могла быть допущена. Но прямо сейчас стрела уже была возведена. У них не было пути назад.

«Десять, девять, восемь, семь…»

Спокойный взгляд Ван Чуна был устремлен на поле битвы, все его тело уже находилось в состоянии полного самообладания. Но это не было состоянием полной забывчивости. Наоборот, все, что происходило, отражалось, как зеркало, в сознании Ван Чуна.

«Четыре, три, два, один…»

Пока Ван Чун считал, тибетская кавалерия собрала удивительные силы на северо-востоке, их силы там намного превосходили те, которые они разместили в другом месте.

«Передайте мой приказ! Северо-восточный регион должен отказаться от любого сопротивления и отступить на полной скорости! Все солдаты должны отступить на вершину!»

«Молодой мастер?!»

Чэнь Шусунь побледнел от шока. Все солдаты использовали все свои силы, чтобы остановить тибетский штурм, но теперь Ван Чун приказал им сдаться и отступить! Разве это не вызовет панику и не заставит их потерять все, ради чего они работали?

«Спешите! Делайте, как я говорю!» — холодно приказал Ван Чун, его тон означал, что он не примет никаких возражений. Праведники не хватаются за прибыль, а торгаши не командуют солдатами. Командир больше всего боялся сомнений и неуверенности. Кроме того, у Ван Чуна просто не было времени, чтобы объяснять свои действия Чэнь Шусуню, и не было необходимости объяснять.

«Кавалерия, главные лучники, будьте готовы! Ждите моего сигнала!»

«Да!»

Чэнь Шусунь уставился на холодную спину Ван Чуна, топнул ногой и, наконец, укрепил свою решимость, вызвав посыльного. «Хуах» Посланник поскакал на коне, чтобы доставить сообщение.

Бум!

Когда поступил приказ Ван Чуна, линия фронта погрузилась в хаос.

«В чем дело?»

«Почему мы должны отступить?»

«Если мы отступим, разве наши братья не будут в опасности? Почему Милорд хочет сделать это?»

«Дурак! Ты сомневаешься в Милорде? Не забывай, Милорд сражался бок о бок со всеми в Городе Льва!»

«Но почему мы должны отступить прямо сейчас?»

......

Такой приказ в такое время был тяжелым ударом для всех этих солдат. Они только что заплатили такую огромную цену, потеряли так много братьев, так почему они вдруг отступают? Разве их братья умерли напрасно? В одно мгновение все посмотрели на своего командира.

Их командир был бледен, его разум был занят борьбой.

«Приказ похож на гору, и все вы знаете, что такое генерал! Любой, кто осмелится ослушаться генерала на этом этапе, является моим врагом. Хотя я не знаю, почему генерал делает это, у него должна быть причина!»

Командир ожесточил свое сердце и, наконец, принял решение.

«Передайте приказ! Выполняя приказ генерала, вся армия отступает!»

Румбл! Солдаты северо-восточной области, которые держались так долго, внезапно потерпели поражение. Все солдаты, включая солдат-щитоносцев, начали отступать.

Хотя этот приказ вызвал некоторую борьбу, сомнения и шок в солдатах, все солдаты города Льва были абсолютно уверены в Ван Фу. Но лишь немногие знали, что человек, который стоял на вершине под знаменем и отдавал приказы, был не Ван Фу, а кто-то другой!

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

1. Однолинейная формация змеи — это формация, в которой армия растягивается в длинную и гибкую линию.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 528. Поворотный момент! Контр-атака!**

«Хороший шанс! Атакуем! Эти парни больше не могут держаться!»

«Оооо! Убей их всех! Не дай ни одному убежать!»

«Генерал приказал, чтобы каждое убийство было вознаграждено десятью головами овец или крупного рогатого скота!»

«Смыть их! Армия протектората Аннана не может больше держаться!»

«Атакуем!»

......

Тибетцы безумно завыли. Армия протектората Аннана умудрилась продержаться так долго, что ее защита практически непроницаема.

Но это ожесточенное сопротивление только стимулировало убийственные намерения тибетцев. Тибетцы славились своей свирепостью и смелостью, а более сильный противник только усиливал их желание подчинить их. Более того, они сражались против старых соперников, смертельных врагов. Не было лучшего шанса уничтожить армию протектората Аннана.

Бум!

Заказа не было необходимости, поскольку тысячи тибетцев ворвались в ущелье, словно вода, затопившая шлюзовые ворота. Они могли видеть вершину на расстоянии, палатку командира династии Тан. Если они смогут срубить знамя, армия рухнет.

«Убееей!»

В небе прозвучали дерзкие крики на тибетском языке, смешивающиеся со стуком копыт и брызгами дождя. Лес тибетских ятаганов мерцал кровавым светом в воздухе.

«Иди, поторопись!»

Местный командир призвал свои войска, его глаза налились кровью от беспокойства. Как две ноги могли опередить четыре? Если бы не тот факт, что кавалерия на фронте уже понизила скорость, потому что они находились в середине битвы, и кавалерия заряжалась в гору, все солдаты Тана были бы уже убиты.

Но даже в этом случае это полное отступление, вероятно, приведет к жертвам среди многих солдат.

«Милорд, я надеюсь, что ваше решение верное!»

Офицер посмотрел на вершину, его сердце кровоточило от тревоги. Сражения требовали жертв, и не было никаких сомнений, что его солдаты теперь стали этой жертвой. Но такова была природа войны. Неважно, что было правдой, он никого не обвинял.

Он мог только надеяться, что это стоило того.

«Мастера-лучники, впереди, пятьсот-шестьсот шагов, рассеянный огонь!»

Ван Чун безэмоционально смотрел на рушащийся строй на северо-востоке.

Твантвантвантван!

Залп стрел пролетел по небу, словно облако саранчи. Лошади ржали, когда один тибетец за другим падали на землю со своими лошадьми.

Несколько сотен тибетских кавалеристов, разбросанных по большой территории, падали на землю, в результате чего внезапно замедлился кавалерийская атака. И в тот момент, когда они замедлились, отступающая армия Тана почувствовала, что с их плеч снято большое давление, что появился шанс на выживание.

Все торопливо пробрались на вершину.

«Приготовься!»

Лицо Ван Чуна было ледяным, а его взгляд был устремлен на основание горы. Все отражалось в его сознании, как цветок в зеркале, луна в воде. Ни одна деталь не могла ускользнуть от его глаз.

Приливная волна тибетцев устремилась в бухту, как река против карпа, все ближе и ближе к вершине. На таком расстоянии Ван Чун мог видеть даже вены на лбу, но он оставался неподвижным.

Знамя над его головой безумно хлопало под дождем, но сердце Ван Чуна было спокойным озером.

Время пролетало, словно секунды были бесконечными часами. На вершине неожиданно начался чрезвычайно холодный отсчет.

«Три!»

«Два!»

«Один!»

Когда он сказал «один», золотая броня правой руки Ван Чуна опустилась вниз.

«Сообщите генералам Чжэн Гаоняню, Чжан Чжи и Фэн Луну выйти из строя и начать атаковать правый фланг!»

«Сообщите Чжао Цяню, Хуанхэ и Фу Луну, чтобы они занялись однолинейным формированием змей!»

«Вперед!»

......

Посланник за посланником поскакал прочь.

Бум!

В следующий момент, когда высокомерные и злобные тибетцы собирались достичь вершины, ситуация изменилась. Беспорядочная и пассивная армия на севере внезапно ожила.

Тысячи солдат в квадратной формации начали двигаться вперед, как шлифовальные шестерни.

Изменения начались с конца оборонительной линии. Без предупреждения пехотный квадрат внезапно изменил направление, погрузившись в поток тибетской кавалерии, как острый нож, разрезая его надвое.

И в то же время, на вершине холма, сотни массивных баллист внезапно выдвинулись вперед.

«Не хорошо — это засада!»

«Ловушка! Это ловушка!»

«Как подло! Убей их всех!»

......

Боевые кони зазвенели, когда первая волна баллистических болтов пронеслась через сотни тибетских кавалеристов. За пределами формирования тибетские силы были слишком разбросаны, и баллисты не могли продемонстрировать свою полную силу.

Но Ван Чун преднамеренно оставил этот пробел, узкий коридор, через который тибетцы преследовали «бегущих солдат» и пытались сломить формирование армии протектората Аннана. Когда они атаковали вершину, их армия стала чрезвычайно компактной.

Более того, в то же время тибетцы были вытеснены солдатами слева и справа.

Первоначально тибетцы имели преимущество в количестве, но в этот момент нарушение, которое установил Ван Чун, позволило ему добиться местного превосходства. Десятки тысяч солдат из армии протектората Аннана смогли окружить от восьми до девяти тысяч солдат тибетской кавалерии.

«Быстро, отступайте! Откройте пробел, чтобы мы могли вернуться в основную армию!»

«Не дай им разделить нас!»

«Все, следуйте за мной!»

......

Грозный тибетский командир в проломе заметил, что что-то не так, и начал поворачиваться, направляясь к «открытию». Если он сможет расширить это открытие и встретиться с остальной армией, ловушка развалится.

Кроме того, если они смогут соединиться с основной армией, армия Тана была бы поймана в своей собственной ловушке, вырыла бы свои собственные могилы.

«Убить их всех!»

«Вы куча мусора, поторопитесь! Не позволяйте им объединиться!»

«Быстро!»

......

Тысячи тибетских кавалеристов наполнились яростью. Никто не ожидал, что это произойдет. Это была тактика, которую Великий Тан никогда не использовал прежде.

Но они не успели среагировать.

Крах! Змея внезапно ударила в середину армии. В этот критический момент Чжао Цянь, Хуанхэ и Фу Лун завершили формирование линии змеи.

Две армии наслоились друг на друга, образуя обоюдоострый меч. Один был направлен внутрь, чтобы запереть тибетцев в кармане, а другой был направлен наружу, чтобы не дать остальным тибетцам напасть.

Рев!

Бонгбонгбонг!

Бууум!

Ситуация на северо-востоке внезапно обострилась. Одна сторона хотела спасти от восьми до девяти тысяч пойманных в ловушку конниц, а другая сторона делала все возможное, чтобы остановить их. Обе стороны отдавали все свои силы, сияли ятаганы и сверкали мечи, ржали лошади и кричали люди, а дождь лил, заглушая все вокруг.

И сдвиг на северо-востоке имел побочные эффекты. Когда тибетцы увидели, насколько отчаянным стал северо-восток, все они начали перебрасывать свои силы туда, чтобы предложить свою помощь.

«Убей их!»

«Мы не можем позволить им преуспеть!»

......

Конные тибетские командиры прижимали свои тела к лошадям, бросаясь в зону бедствия, их глаза были красными от жажды крови.

Эта армия, которая нашла и преследовала танскую армию, была всего лишь авангардом в 70 000 человек. Если Тан успешно использует этот метод для уничтожения одной седьмой их армии, это будет тяжелым ударом для остальных сил.

И никто не знал, какое наказание назначат великий генерал и великий министр.

«Поехали! Давайте укрепим свою позицию!»

Ситуация была срочной, и на вершине Чэнь Шусунь нервничал. Тактика Ван Чуна была совершенно нетрадиционной. В местах, которые другие могли бы защищать до смерти, он сдавался, не задумываясь.

В местах, где другие сдались бы, он твердо настаивал на защите.

Хотя это чувство было немного трудно принять, Чэнь Шусунь был вынужден признать, что уловки Ван Чуна были чрезвычайно эффективными. Если бы они могли истребить этих восемь тысяч тибетских солдат, они могли бы нанести массированный удар по своему врагу.

Они могли, по крайней мере, снизить моральный дух своих противников, одновременно повышая свой собственный.

«Подожди минутку!»

Как раз, когда Чэнь Шусунь готовился лично принять участие в сражении, Ван Чун велел ему остановиться.

«Подожди минутку. Сейчас не время для тебя!» — спокойно сказал Ван Чун, хотя его взгляд ни разу не взглянул в сторону Чэнь Шусуна.

«Но в нынешней ситуации мы должны как можно быстрее уничтожить эти восемь тысяч тибетцев. В противном случае у нас возникнет катастрофа!» — воскликнул с тревогой Чэнь Шусунь.

Кома Старшего Молодого Мастера сделала северо-восточный регион слабым звеном в обороне армии, но теперь Ван Чуну удалось полностью переломить ситуацию. Слабое место стало преимуществом, и, если его правильно эксплуатировать, тибетцы потеряют восемь или девять тысяч своих солдат.

Хотя это не было раной для армии из 200 000 человек Королевской Линии Нгари, это также не было маленькой ранкой. По крайней мере, даже Хуошу Хуйцан или Далун Руозан не смогли бы проигнорировать такую потерю.

«Хммм, не торопись. Настоящая битва даже не началась!» — мягко сказал Ван Чун, даже немного смеясь, но в его напряженном голосе не было тепла, только ощущение невероятного веса. Когда Чэнь Шусунь услышал слова Ван Чуна, его глаза сузились.

«Даже не началась…»

Чэнь Шусунь посмотрел на сражение, происходящее внизу, и сравнил его с насмешкой на губах Ван Чуна. Внезапно в его голове всплыла непреодолимая идея, заставившая его сердце безумно биться. Разве восемь или девять тысяч тибетских кавалеристов не были победой в глазах Ван Чуна?

Мог ли он действительно иметь какие-то другие планы?

Несмотря на то, что он следил за двумя поколениями клана Ван и знал о них, как о тыльной стороне ладони, даже обнимал Ван Чуна в детстве, Чэнь Шусунь внезапно почувствовал, что разговаривает с незнакомцем.

Он также слышал много слухов о Ван Чуне, что он был невежественным ленивцем в столице, но неожиданно стал заметным в инциденте с региональными командирами, а также во многом другом.

Как будто он был двумя разными людьми.

Но что бы ни говорил внешний мир о Ван Чуне, Чэнь Шусунь всегда помнил ребенка Ван Чуна. Он не был ни хорошим, ни плохим, и, возможно, он не был настолько ослепительным, как утверждали сказки, но он, конечно, не был каким-то невежественным бездельником.

Но этот Ван Чун внушал Чэнь Шусуню как знакомое, так и незнакомое чувство.

Была ли это версия, рассказанная в рассказах из столицы, или сохранившаяся в его собственном уме, ни одна из них не соответствовала стоящему перед ним Ван Чуну.

Эта непринужденная и сложная аура не была чем-то, что мог иметь подросток. Нет! Это было не все. Он также мог видеть дальновидность и стратегический ум, которым не могли обладать даже офицеры-ветераны, десятилетиями служившие в армии.

И эта фраза «Истинная битва даже не началась» заставило Чэнь Шусуна почувствовать, что этот подросток внезапно окутан густым и непостижимым туманом. Он провел десятилетия в армии, участвовал во многих сражениях и познакомился со многими известными генералами, такими как Ван Янь и Старший молодой мастер, но он все еще не мог определить, что замышлял Ван Чун.

Если истинной целью Ван Чуна было не окружить эти восемь-девять тысяч тибетских кавалеристов, то что? У него была другая цель?

Что задумал Молодой Мастер?

Взгляд Чэнь Шусуна скользнул по полю битвы, но он все еще не мог разглядеть намерения Ван Чуна.

............

Ван Чун не обращал на него внимания, и ему было бы все равно, что думает Чэнь Шусунь, даже если бы он это заметил. Сейчас все его внимание было сосредоточено на поле битвы. Гром гремел над головой, молния пронзала облака, и весь мир был окутан ливневым дождем.

В таком шторме легко погибнет один человек, но не десятки тысяч солдат. Это было похоже на то, как черная точка размером с пылинку могла остаться незамеченной на белом листе бумаги.

Но тысячи таких черных точек, собранные в густую каплю чернил, не могли быть проигнорированы.

Пора начинать!

Тибетская кавалерия продолжала наступать, пока Ван Чун наблюдал за битвой, и все они безумно пытались спасти окруженных восемь или девять тысяч солдат. Даже кавалерия из других областей была втянута в битву.

Как будто область Ван Чуна стала роковым магнитом.

Губы Ван Чуна изогнулись в холодной улыбке. Верховный генерал сломал планы врага, в то время как младший генерал сломил солдат противника. Для тибетцев достичь этого уровня, несмотря на отсутствие понимания стратегии, было вполне прилично, но искусство войны никогда не было таким простым.

«Приготовься!» — неожиданно заявил Ван Чун. Это простое слово было похоже на раскат грома. Чэнь Шусунь и все остальные офицеры на вершине почувствовали, как по их телам пробежала дрожь.

После долгого времени Ван Чун отдал второй приказ.

«Мастера-лучники, цельтесь на восток, три тысячи пятьсот чжан. Сконцентрированный огонь в круге с радиусом тридцать чжан!»

Бум бум бум!

После приказа Ван Чуна вершина загудела от спускающейся тетивы, когда все главные лучники выпустили свои стрелы. Бах Бах бах! Когда мастера-лучники выпустили свой плотный залп по направлению к этому отдаленному месту, несколько тысяч кавалеристов прошли через него и пришли на помощь своим собратьям-тибетцам.

Ржание!

Лошади ржали, человек и лошадь падали на землю, их тела разбивались и скользили сквозь ливень. Этот внезапный дождь стрел застал их врасплох.

Кавалерия позади них двигалась слишком быстро, чтобы увернуться, и была сбита телами своих товарищей и сброшена с лошадей. Тыл армии быстро впал в хаос.

Но это был еще не конец!

Место, которое выбрал Ван Чун, предназначалось не только для авангарда одной армии. Скорее, эта область была узлом, вокруг которого текла тибетская армия. Когда одна армия впадет в хаос, это также помешает другим усилить свои ряды.

Ржание!

Горные скакуны начали подниматься на дыбы, в то время как все больше и больше кавалеристов сталкивались друг с другом. Земля была настолько скользкой от дождя, что даже натянутые поводья не могли остановить лошадей.

Потребовалось всего лишь мгновение, чтобы расширить хаос из нескольких сотен человек до нескольких тысяч, и масштабы продолжали увеличиваться.

У конницы в тылу не было другого выбора, кроме как замедлиться. Но без скоростной атаки кавалерия была гораздо менее мощной. Что еще более важно, от пяти до шести тысяч человек в хаосе станут величайшей слабостью армии.

«Это, как это возможно!»

На вершине Чэнь Шусунь почувствовал, что в его голове гудят колокола, его глаза широко открылись, и волны пронзили его разум.

Он был ветераном многих сражений, поэтому он знал, что площадь покрытия мастера-лучника была основной частью армии. Любая армия из десятков тысяч человек имеет отряд лучников.

В основном они использовались для нападения на противника до столкновения двух армий, уменьшая численность противника и минимизируя потери со своей стороны.

Но несмотря на все битвы, которые он пережил, Чэнь Шусунь никогда не сталкивался с генералом, который использовал так мастеров лучников, как сейчас. Один залп бросил большую часть противостоящей армии в хаос.

Это больше не был вопросом о том, сколько людей убили мастера-лучники. Это был тактический ход.

Одним ударом Ван Чун помешал десяткам тысяч вражеских солдат. На тактическом уровне этого было достаточно, чтобы повлиять на все поле битвы.

«Прикажите Семнадцатому и Восемнадцатому Квадратам, генералам Чжан Вею и Цзян Туну, отказаться от обороны и начать полномасштабный штурм!»

Как и ожидалось, в качестве своего следующего хода Ван Чун приказал солдатам на юго-восточном фланге перейти в наступление.

Румбл!

Вниз по склону горы десятки тысяч тибетцев пытались отступить, но было уже слишком поздно. Солдаты Великой династии Тан на юго-восточном фланге погрузились в их армию, что привело тибетцев в полное расстройство.

И в отличие от тибетцев в кармане, тибетская армия в узле не могла ни атаковать, ни отступать. Они были так запутаны друг с другом, что ничего не могли поделать.

Кавалерия без скорости была просто пехотой!

И не было ни одной страны в мире, которая могла бы сравниться с пехотой Великого Тана.

Всплеск!

Сквозь ледяной дождь эхом раздались брызги крови и звуки предметов, падающих на землю. После стольких лет битвы армия протектората Аннана разработала набор очень эффективных методов борьбы с толстыми тибетскими латными доспехами.

Массивные топоры мерцали в воздухе в танце смерти, в то время как пики пронзали, как гадюки, незащищенные глаза высокогорных скакунов. Одного удара было достаточно, чтобы пробить глаз и мозг.

У знаменитых горных скакунов даже не было времени заржать, прежде чем упасть в грязь.

Достаточно. Теперь моя очередь!

Свирепствовал ветер и шел дождь, Ван Чун медленно поднял голову к темным облакам. Затем он сделал шаг вперед.

Бум!

Этот шаг потряс горы, и этим шагом Ван Чун, наконец, выпустил «Ореол поля битвы». С Ван Чуном в центре, рябь начала пронзать поле битвы.

Битва достигла своей самой критической точки, и теперь настало время положить конец тому, что может решить победу и 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 529. Поворотный момент! Контр-атака! (II)**

Румбл!

Невидимая рябь распространилась во всех направлениях, охватывая всю армию. К настоящему моменту Ореол Поля Битвы Ван Чуна смог покрыть чрезвычайно удивительную область. Более того, география гор означала, что солдаты были плотно собраны вместе, увеличивая эффективность ореола.

«Обратите внимание! Ореол был активирован! Начиная с этого момента, смерть каждого вражеского солдата в пределах ореола усилит ореол пользователя!»

Знакомый голос зазвучал в его ухе.

Слабая улыбка закралась на губах Ван Чуна, и на его лице не было видно никакого удивления. В этот период Ван Чун понял определенное правило. Если он хотел стать сильнее посредством битвы, он должен был стать высшим командующим конкретной армии, и это должна была быть армия, которая полностью принадлежала ему.

Другим методом было расширить свой ореол. Ослабление врагов в границах ореола было равносильно тому, что он лично принимал участие в битве, что позволило бы ему увеличить свою силу в битве.

Бузз!

Хотя ни один из танских солдат ничего не почувствовал, тибетцы сразу заметили, что что-то не так.

«Что случилось? Почему мой ореол стал таким слабым?!»

«Черт, почему я так медленно сейчас двигаюсь!»

«Что здесь происходит? Я чувствую себя намного слабее!»

......

Тибетцы уже были в хаосе, и это внезапное снижение силы, скорости и ловкости привело их в абсолютную панику. То, чего боялись люди больше всего, не было грозным противником и не превосходящим противником по численности. То, чего они боялись, было неизвестной силой.

Ореол Поля Битвы Ван Чуна не увеличивал силу его собственной армии, поэтому солдаты Тана ничего не чувствовали. Но его способность ослаблять силу его врагов, не наблюдалось ни в одном другом ореоле.

По крайней мере, такого ореола не было ни во всем Великом Тане, ни в окружающих его зарубежных странах.

Никто даже не мог себе представить такой эффект.

И ореол Ван Чуна также был уникальным в том смысле, что у него не было каких-либо особых проявлений, и его было очень трудно обнаружить. Ливень сделал такую задачу еще более невозможной.

Румбл!

Не было времени думать. Когда армия Протектората Аннана начала атаковать, поле битвы претерпело неожиданную трансформацию. Впервые в этой битве армия протектората Аннана стала обладать абсолютным преимуществом.

Крах! Солдаты рухнули, как сваливающаяся гора. Если взглянуть вниз с вершины этого горного хребта, можно было бы легко понять, что тибетцы были разделены на две части, с обнаженным животом и спиной.

В кармане, который создал Ван Чун, находилось около восьми тысяч вражеских солдат, а на главном поле боя Ван Чун вонзил нож в узел, вокруг которого пересекались тибетские подкрепления. Самым фатальным из всего этого было то, что залп стрел, который Ван Чун приказал совершить главным лучникам, одновременно заставил узел впасть в хаос и остановил продвижение большого количества солдат.

Таким образом, даже несмотря на то, что у тибетцев было удивительное количество войск, им было запрещено приводить их в действие из-за предстоящей им блокады.

Ржание!

Горные скакуны ржали, падая на землю. Солдатам Топора Тана часто требовался только один удар топором, чтобы зарубить этих лошадей. В то время как другой тибетец может попытаться взломать их своим ятаганом, там будет отдельный солдат тана, чтобы отбить атаку нападающего одним ударом.

С точки зрения индивидуальной силы, танских солдат стало невозможно остановить, и тибетцы даже не смогли продержаться ни одного раунда. По какой-то необъяснимой причине мужественные и жестокие тибетцы внезапно стали намного слабее.

«Я не могу в это поверить! Когда я стал таким сильным!»

Солдат изумленно посмотрел на свой кулак. За все время, что он защищал Город Льва, он никогда не мог спешить тибетского всадника одним ударом.

«Хахаха, это все, что могут тибетцы?!»

Копейщик взволнованно вонзил свое копье сквозь голову лошади противника, сквозь щель в доспехах всадника в его шею. Он также не понимал, что произошло, но он знал, что быстрые и ловкие тибетцы внезапно стали намного медленнее.

Копейщик с широко раскрытыми глазами наблюдал, как ятаган противника прошел мимо, позволяя ему прикончить своего врага.

Что бы ни случилось, не было никаких сомнений, что он преуспел.

Подобные вещи происходили по всему полю битвы.

Сила солдат протектората Аннана и тибетцев вначале была почти одинаковой, но теперь армия протектората Аннана явно имела преимущество, подавляя своих противников.

«Хахаха, братья, убейте! Пришло время армии протектората Аннана отомстить!»

«Убейтеее!»

......

Крики резни раздались в небе, когда сплотилась армия протектората Аннана. Вся мрачность, накопленная за эту долгую кампанию, была мгновенно сметена, и все солдаты — защитники, сабли, топоры и копейщики — сделали полный шаг вперед.

«Что-то не так!»

Танские солдаты не заметили ничего плохого, но тибетские командиры заметили сразу, что что-то не так. Среди огромного моря тибетской кавалерии, особенно могущественный тибетский генерал поднял брови, подсознательно переведя свои яркие глаза на вершину.

Ореол Поля Битвы Ван Чуна затронул не только северо-восточный регион, но и все поле битвы.

Всего несколько минут назад он ясно почувствовал, как подчиненные вокруг него ослабевают. Тем не менее, Ореол Поля Битвы Ван Чуна никак не повлиял на генералов, поэтому он понятия не имел, что произошло.

«Что это? Что здесь происходит?»

Яркие глаза генерала осматривали поле битвы, быстро оседая в северо-восточном регионе. Логически говоря, количество войск, собранных вокруг северо-восточных гор, должно было дать им абсолютное преимущество, но в действительности преимущество имела армия Тана.

В этой ситуации не было ничего нормального!

«Хуах»

Холодный свет вспыхнул в его глазах, и тибетский генерал внезапно развернул лошадь и направился к северо-востоку.

......

«Северо-восточный регион, левое крыло, четыре тысячи пятьсот метров! Правое крыло, тысяча восемьсот метров! Огонь!»

В то же время на вершине горы, возвышающейся над северо-восточным регионом, Ван Чун в золотых доспехах стоял под развевающимся знаменем, его голос был холодным и ровным. Твантвантван! По приказу Ван Чуна два залпа стрел пролетели в воздухе, как глаза бога смерти, приземлившись отдельно на левом крыле на расстоянии 4500 метров и правом крыле на расстоянии 1800 метров.

Крах! Когда лошади падали на землю, тибетцы, которые только что были на пороге восстановления порядка, мгновенно снова погрузились в хаос.

Ван Чун стоял на вершине и наблюдал за всем, как орел высоко в небе. Ни одно движение не могло избежать его взгляда.

Главные лучники, выделенные каждой большой армии, были стратегическим активом в его руках.

На этом этапе количество жертв, нанесенных лучниками, перестало быть важным. Ван Чун использовал их для своего тактического преимущества, разрушая любую область, которая выглядела так, как будто создавала угрозу.

По сути, искусство войны заключалось в том, чтобы разрушать, вводить в заблуждение и ослаблять своего противника, а также делать все возможное для создания численного преимущества.

В настоящее время армия Тана во всем северо-восточном регионе находилась в этом состоянии.

Тибетцы явно обладали численным преимуществом, но в этот момент они внезапно стали слабым звеном. Ван Чун использовал свой внутренний хаос для строительства невидимых стен в армии, которые мешали им помогать друг другу.

Тибетцы закричали, падая на сабли и топоры армии Тана. Тем временем бесчисленные сообщения эхом звучали в голове Ван Чуна.

«Поздравляем пользователя с убийством 182 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 342 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 687 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 1344 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 1788солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 2576 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 3936 солдат тибетской кавалерии!»

......

«Поздравляем пользователя с убийством 5722 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 7549 солдат тибетской кавалерии!»

......

Поток голосов в его голове постоянно сообщал ему о тибетских жертвах. Это число не росло с постоянной скоростью, а росло как на дрожжах. В несколько коротких мгновений потери тибетцев выросли с ужасающей скоростью.

Ветры пронеслись через вершину, энергия, которую нес каждый мертвый тибетский воин, текла по воздуху, чтобы проникнуть в тело Ван Чуна. Ван Чун ранее достиг Истинного Боевого Уровня 9, и теперь он демонстрировал признаки достижения вершины Уровня 9.

И если он пойдет еще дальше, все его ореолы слились бы в один массивный Ореол Шипов, и он бы поднялся до 1-го уровня Царства Глубокого Бойца.

«Это невозможно, невозможно!»

Чэнь Шусунь и другие офицеры были ошеломлены этим зрелищем, их разум был в смятении.

Хотя у них не было мгновенного знания о тибетских жертвах, которые получил Ван Чун, они могли с их точки зрения определить, что происходит на поле битвы.

Тибетцы разваливались!

Хотя тибетцы превзошли численностью солдат тана, они больше не могли соперничать с армией протектората Аннана. В том кармане, где Ван Чун поймал тибетцев в ловушку, большое количество тибетцев было вырублено, как стебли пшеницы.

На другом поле битвы армия протектората Аннана походила на острый меч, вонзившийся в сердце врага, а их противник был совершенно неспособен оказать какое-либо сопротивление.

Если тибетцы были морем, то танская армия была камнем в этом море. Хотя она казалась более слабой стороной на поверхности, по правде говоря, она обладала полным преимуществом.

«Замечательно, замечательно!»

Чэнь Шусунь сжал кулаки, его лицо было красным от волнения.

Даже другие охранники и офицеры вокруг знамени теперь смотрели на Ван Чуна по-другому. Когда Ван Чун впервые принял командование армией, все сомневались в нем, включая Чэнь Шусуна.

Но теперь, когда они смотрели на поле битвы внизу, у них не осталось ни капли сомнения.

Я действительно не думал, что самый молодой мастер достигнет такого высокого уровня в военном искусстве. Даже если бы Старший Молодой Мастер не был без сознания и все еще был здесь, он не смог бы с ним сравниться. У армии еще есть надежда!

Чэнь Шусунь был внутренне в восторге.

Развернувшаяся перед ним картина не была тем, что любой из офицеров мог вообразить в своих самых смелых снах. Отряд лучников и простой приказ к отступлению полностью изменили ландшафт поля битвы. Это было похоже на работу бога.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 530. Поворотный момент! Контр-атака! (III)**

«Кавалерия, будьте готовы!»

Ван Чун даже не заметил, что происходит позади него. Его разум находился в состоянии полного спокойствия и рациональности. Битва уже достигла критического момента. В настоящее время армия протектората Аннана имела преимущество и инициативу, и Ван Чун использовал главных лучников, чтобы контролировать ситуацию.

Но тибетцы не сдавались.

Если Ван Чун сможет сломить это последнее сопротивление, 70 000 тибетцев будут полностью разгромлены, а вся армия развалится на части.

Ржание!

Вся кавалерия устремилась к Ван Чуну, все они смотрели вниз с горы, их тела излучали сильное желание сражаться. В этой войне участвовали три великие империи и почти миллион солдат. Впервые они увидели свет надежды.

После многих дней жестокой битвы этот крошечный кусочек надежды был чрезвычайно важен для истощенной армии.

Вершина была тихой, без звука, кроме дождя и звука развевающегося знамени. Это ужасное молчание царило потому что все ждали приказа Ван Чуна.

Никто не понимал, что их первоначальное сомнение и беспокойство уже превратились в абсолютное доверие к Ван Чуну.

Выходи! Я не верю, что ты ничего не сделаешь! — подумал Ван Чун, глядя вниз с горы.

Зверь с клыками-мечами, Цзяосилуо, был одним из пяти генералов-тигров Королевской Линии Нгари, а также там был наследный принц Мэнше Чжао Фэнцзяи. Оба они были блестящими людьми, которых нельзя недооценивать. Возможно, они не были такими ослепительными, как Далун Руозан, Хуошу Хуйцан или Гелуофэн, но у них все еще были чрезвычайно важные роли.

Можно сказать, что горькое поражение армии протектората Аннана имело прямое отношение к ним.

Ван Чун не верил, что Фенцзиайи и Цзяосилуо просто станут сидеть и смотреть, как он толкает тибетцев на северо-востоке на грань поражения. Генерал всегда должен был удерживать свое внимание на всем поле боя. Если Фэндзиайи и Цзяосилуо не могли этого сделать, то Ван Чун их переоценил.

Все, что осталось, это подождать и посмотреть, когда вы двое отреагируете, — подумал Ван Чун.

Ван Чуну не пришлось долго ждать. Раздался раскат грома, и земля на юго-востоке внезапно начала дрожать, громовая поступь лошадей даже заглушала дождь. Горным скакунам удалось продвинуться далеко, несмотря на дождь и гром.

«Убьюююююю!»

Практически оглушительные крики раздались издалека. В мгновение ока армия солдат тибетской кавалерии показалась вдали, их удивительный импульс, их аура и энергия намного превосходили силы обычных солдат тибетской кавалерии.

«Генерал приказал, чтобы те, кто убивает танских солдат, жили, а те, кто отступают, были казнены!»

Жестокий посыльный держал в воздухе свой ятаган, сверкающий от дождя, как белый луч света, его голос был беспощаден.

«Королевские гвардейцы, получите этот приказ! Любой, кто отступит, должен быть казнен!»

Рев!

Реакцией на слова этого посланника был потрясающий рев жестокости. Мускулистые и внушительные тибетские королевские гвардейцы внезапно спешились, обнажили свои яркие скимитары и встали в ряд, все оружие было нацелено на вершину.

Для всех этих тибетцев, которые превосходили своего врага в числе, но находились в таком хаосе, все они, как бесцельные мухи отчаянно пытавшиеся отступить, были полным позором для поклоняющихся силе тибетцев.

Когда королевские гвардейцы спешились, новая волна тысяч тибетских подкреплений превратилась в наводнение, которое с максимальной скоростью обрушилось на вершину.

«Нехорошо! Это опасно!»

На вершине под огромным знаменем Чэнь Шусунь занервничал.

Хотя его понимание искусства войны было хуже, чем у Ван Чуна, Чэнь Шусунь все еще был ветераном-офицером. Хотя армия Тана удерживала инициативу, это было результатом тактики и формирований, которые использовал Ван Чун.

Но даже самые сильные тактики и формирования имели предел. Не было никаких сомнений в том, что формирования на площади Тана, которые пошли в атаку, достигли своих верхних границ. Если прибудет другая волна из восьми или девяти тысяч элитных солдат, их линии могут рухнуть от давления.

«Не нужно беспокоиться!»

Ван Чун безразлично махнул рукой. «Пусть они едут».

«Но, Милорд, мы не сможем вытерпеть!» — с тревогой сказали несколько офицеров династии Тан. Ван Чун не был знаком ни с кем из них, но он знал, что они были телохранителями его старшего брата.

«Не нужно беспокоиться! Все будет хорошо, если строй не будет немедленно разрушаться», — спокойно сказал Ван Чун.

Ван Чун не пытался перехватить эту волну. Как и ожидалось, произошла сцена, о которой больше всего беспокоились офицеры на вершине.

Румбл! Подобно внезапному наводнению, грандиозная волна тибетского подкрепления врезалась в формирование Тана, вызвав массовый переворот и крики, доносящиеся в воздухе.

Вне кармана, который сформировал Ван Чун, два подразделения армии Тана, которые пошли в наступление, показали признаки разрушения строя.

Десять!

Девять!

Восемь!

......

Ван Чун спокойно посмотрел вниз с горы, мысленно отсчитывая. С высоты земли Ван Чун мог ясно сказать, что в ходе битвы тибетские подкрепления полностью сместили свое внимание на два наступательных танских формирования.

Они были так сосредоточены на том, чтобы продвинуться вперед, что больше не обращали особого внимания на войска на вершине. Более того, по мере того как битва становилась все более интенсивной, такая тенденция только усиливаласьсь.

Четыре!

Три!

Два!

Один!

......

Когда его счет достиг «единицы», в тибетских подкреплениях внезапно возникла рябь. Эта рябь была незаметной, похожей на вихрь пены в потоке, но для Ван Чуна этого было достаточно.

«На юго-восток! Вся кавалерия, в атаку!»

Вскоре Ван Чун наконец-то отправил свою драгоценную конницу.

Раздался потрясающий грохот. Кавалерия слишком долго ждала этого приказа, и теперь, когда он был дан, все они стремились, желая быть первыми. Как могучий водопад, они поскакали вниз по вершине.

Нееееееей!

Крики лошадей смешались с грохотом металла. Через несколько коротких мгновений кавалерия достигла ужасающей скорости. Когда кавалерия атаковала, никто не заметил, как Ван Чун сделал шаг вперед из-под развевающегося знамени, и его глаза вспыхнули.

Бум!

Глубокий рёв лошади появился из глубин пространства-времени, в то время как неясная фигура массивного божественного боевого коня появилась позади Ван Чуна. В то же время из-под ног Ван Чуна вспыхнул пылающий ореол и распространился на всю кавалерию.

Кавалерия Протектората Аннана уже достигла ужасающей скорости, спускаясь с горы, и теперь, с внезапным эффектом от Ореола Сумеречного Жеребца, они мгновенно стали еще быстрее.

Румбл!

Четыре тысячи кавалеристов затопили гору потоком, который сметал все перед собой.

«Нехорошо!»

«На вершине были танские солдаты! Примите формирование, примите формирование!»

«Это кавалерия: будьте осторожны с их атакой!»

......

Атака с вершины встревожила подкрепление, и все они в шоке подняли глаза на солдат, яростно бросающихся к ним. Безграничный дождь очень затруднял наблюдение за тем, что происходит на вершине со дна горы.

Никто не ожидал, что армия Протектората Аннана все еще будет держать солдат в резерве на этом этапе битвы. И это была кавалерия, сила которой только усиливалась в подобном месте.

Четыре тысячи кавалеристов против восьми или девяти тысяч тибетских подкреплений… этой силы уже было достаточно, чтобы изменить ход этой битвы!

«Примите формирование! Примите формирование!»

Тибетский офицер бешено пинал и избивал окружающих солдат, чтобы вернуть их в строй, но было уже слишком поздно. Эти солдаты сосредоточили все свое внимание на том, чтобы прорвать перед собой танских солдат, надеясь разбить их как можно быстрее. Это означало, что они уже потеряли способность быстро принять формирование.

Бум!

Прежде чем кто-либо успел среагировать, четыре тысячи кавалеристов прошли сквозь армейские щели, словно вода через шлюзовые ворота, и вонзились в тибетские подкрепления.

Никто не мог противостоять такому ужасающему столкновению. Танские солдаты, которые выжили до этого момента, были элитой элиты, и в сочетании с силой кавалерийского удара каждый кавалерист Великого Тана обладал силой эксперта Истинного Бойца Уровня 7.

Эта сила не была чем-то, что обычный тибетский кавалерист мог легко остановить!

Кавалерия была важной силой на поле битвы из-за силы, исходящей от объединения человека и лошади. В руках Ван Чуна сила этого удара была доведена до нелепого уровня.

«Ааааах!»

Крик разнесся по воздуху, и тибетец и его лошадь были отброшены в результате удара на нескольких десятков чжан. Его товарищи были не лучше. Бах Бах бах! В одно мгновение сотни тибетских кавалеристов были отброшены в воздух.

Звуки разрывающихся мышц, переломанных костей, жалобного ржания, грохота металла, резонирующих ореолов и мощных ударов… все это смешалось в один шумный гул.

«Убьюююю!»

Громкий крик эхом отразился в облаках, и вся кавалерия Великого Тана показала злое намерение убить. В этой жестокой схватке вновь прибывшие тибетские подкрепления оказались в полном хаосе.

«Aaааах!»

«Останови их! Останови их!»

«Мы не можем держаться, мы не можем!»

«У них слишком много людей!»

«О, нет, Милорд был убит!»

......

Контратака, которую тибетцам едва удалось создать, мгновенно захлебнулась. Даже линии Тана, которые были на грани разрыва, теперь полностью восстановились.

В этот момент тибетцы погрязли в беспрецедентной жопе. Силы, застрявшие в кармане, были отрезаны от подкрепления, и их линии провалились в трех местах. Эти солдаты первоначально преследовали бегущих солдат тана, но прежде чем они даже смогли приблизиться к выполнению своей миссии, они потеряли почти десять тысяч человек и оказались в тяжелом положении.

«Черт возьми, что здесь происходит? Этот человек определенно не Ван Фу!»

На полпути к горе тибетский офицер пристально посмотрел на развевающееся знамя на вершине, его глаза покраснели от ярости, когда он заревел.

Во всей юго-западной армии Тана, включая армию протектората Аннана, единственным человеком, который представлял какую-либо угрозу тибетцам, был Ван Фу из клана Ван. Талант этого человека был чем-то, что восхваляли даже Хуошу Хуйцан и Далун Руозан.

Но даже Ван Фу не мог обладать такой ужасающей способностью командовать и руководить!

Потребовалось всего несколько минут, чтобы изменить ход событий на поле битвы. Этот подвиг был настолько беспрецедентным, что его можно назвать чудом. По крайней мере, никто на тибетской стороне никогда не думал, что это возможно.

И если учесть тот факт, что тибетцы имели численное преимущество, принять это было еще труднее.

Но независимо от того, хотели ли тибетцы принять это или нет, сценарий, разыгрываемый на северо-востоке и юго-востоке, был полным провалом тибетской армии, и этот распад медленно распространялся на другие области поля битвы.

«Поздравляем пользователя с убийством 13961 тибетца!»

«Поздравляем пользователя с убийством 16733 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 19927 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 21966 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 23459 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 26796 тибетцев!»

......

Ван Чун неподвижно стоял на вершине, а в его мозгу бежала строка сообщений. Сила и дальность действия Ореола Поля Битвы Ван Чуна непрерывно увеличивалась, и без того мощная сила Ван Чуна продолжала расти, так как все больше тибетцев погибало.

Поле битвы было лучшей кузницей и лучшим местом для увеличения силы.

По крайней мере, для Ван Чуна это было так.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Сила его ореолов кипела в его теле, начиная проявлять признаки слияния. У Ван Чуна появилось странное чувство, будто он касался таинственной и неописуемой силы, исходящей из глубин пространства-времени.

Это чувство было и странным, и знакомым.

Это была сила 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 531. Клыкастый зверь, Цзяосилу!**

Когда волна за волной энергия пронзила его тело, Ван Чун почувствовал беспрецедентное удовольствие. Это была война. Камень Судьбы, возможно, не смог сразу дать ему власть, но казалось, что он был создан для войны.

Он все еще был Святым Войны!

И только война может дать ему эту могущественную силу.

В этот момент разум Ван Чуна был кристально чист.

«Все силы, вперед!»

Увидев тибетскую армию в хаосе, Ван Чун отложил в сторону тактику и стратегию, отдав приказ о полном штурме. Тибетцы уже падают, а армия в смятении не может представлять угрозы для Великого Тана. Все, что делал Ван Чун, — это готовился к полному наступлению, оказывая огромное давление на вражескую армию.

Он хотел, чтобы их армия была полностью уничтожена и разбита.

Румбл! Как только Ван Чун издал свой приказ, две армии на северо-востоке и юго-востоке превратились в лавину, отказавшуюся от всей обороны и начавшую всеобщую атаку. Солдаты щита, топорщики, копейщики и все остальные солдаты устремились вперед.

«Aaааах!»

Крики наполнили воздух, лошади падали на землю. И на северо-востоке, и на юго-востоке тибетцы действительно попали в полный разгром.

«Поздравляем пользователя с убийством 31977 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 33455 тибетцев!»

«Поздравляем пользователя с убийством 36703 тибетцев!»

......

«Поздравляем пользователя с убийством 39911 тибетцев!»

......

Через несколько коротких мгновений в мозгу Ван Чуна зародилась цепочка сообщений, словно катящийся снежный ком. Теперь, когда Ван Чун передал всей армии протектората Аннана свой Ореол Поля Битвы, тибетская армия действительно была разбита, и их потери быстро росли.

Тонкие потоки энергии, столь же многочисленные, как волоски быка, полетели в пространстве-времени к вершине.

«Успех!»

Ван Чун сжал кулаки, разводя руки в стороны, его разум бушевал от эмоций. Тибетская армия насчитывала от семидесяти до восьмидесяти тысяч человек. С количеством солдат, которых он сокрушил на северо-востоке и юго-востоке, их армия больше не могла представлять ему угрозу.

«Черт!»

Внезапно яростный рев, наполненный убийственным намерением, взорвался над вершиной, как раскат грома. Этот голос явно донесся издалека, но звучал так же, как будто он был рядом с его ухом. Ван Чун съежился, но прежде чем успел среагировать, он услышал мощный гул с горы внизу.

«Aaааах!»

Раздался сильный взрыв, который послал волны энергии во всех направлениях. На полпути вверх по горе, где атака армии протектората Аннана была наиболее интенсивной, а также там, где тибетские потери были самыми большими, разразилась огромная энергия. Несколько десятков атакующих танских кавалеристов закричали, когда их отправили летать со своими лошадьми.

В одно мгновение в плотных рядах армии протектората Аннана была открыта огромная брешь.

«Это…!»

Глаза Ван Чуна расширились, когда он сразу увидел мускулистую фигуру, стоящую в этом промежутке и уставившуюся на него издали. Этот взгляд был настолько холодным и смертоносным, что заставил Ван Чуна замерзнуть до костей.

Но это было только на мгновение, поскольку эта фигура исчезла. Это было так быстро, что казалось иллюзией.

Рев!

Внезапно завыл ветер, и в ушах каждого раздался потрясающий рев тигра. Пространство начало скручиваться в этом промежутке в рядах, когда проявился образ белого тигра размером с небольшую гору. Примитивная, древняя, безжалостная и свирепая энергия рвалась туда, куда ей было угодно.

Нет!

Это был не просто образ!

Взрыв! Четыре когтя ударили, и в центре армии Аннана появился массивный белый тигр, высотой более трех чжан и длиной около семи чжан. Мышцы этого белого тигра работали с разрушительной энергией.

Под ногами белого тигра сверкал массивный Ореол Шипов, совершенный и нетронутый, прекрасно дополняющий металлические тотемы и таинственные татуировки на его спине. Тигр излучал ауру таинственности, уходящую в далекую эпоху.

Рев!

Его холодный взгляд остановился на вершине, белый тигр полоснул когтями, посылая пять или шесть кавалеристов Великого Тана в полет, как будто они были просто камешками. И от случайного взмаха его хвоста все формирование рухнуло.

«Не хорошо — это Клыкастый зверь, Цзяосилуо!» Чэнь Шусунь сказал серьезным голосом, когда он вытащил свою саблю и подошел к Ван Чуну.

Клан! Клан! Клан!

Почти в то же самое время телохранители на вершине горы вытащили свои собственные сабли и мечи и сформировали ряды, выстроившись с торжественными выражениями лица перед Ван Чуном.

Задача телохранителей состояла в том, чтобы защищать генерала, поэтому они не участвовали в битве.

Безопасность главнокомандующего намного превышала потерю одного солдата!

Роооооар!

Рев, как звон колоколов, резонировал над вершиной, рассеивая туманный дождь. Весь горный хребет дрожал перед ревом тигра, бесчисленные куски гравия и камня катились по склонам.

«Убьюююююю!»

«Милорд здесь!»

«Следуй за генералом!»

«Убьююююю!»

......

На полпути к горе присутствие Цзяосилуо немедленно оказало влияние. Мораль тибетцев уже достигла своего предела, и география была для них крайне невыгодна. Но теперь, похоже, им дали немного марихуаны. Все они сплотились, взревели и последовали за Цзяосилу в контратаке против армии Тана.

Трудно было понять силу специалиста Глубокого Бойца, и белый тигр, который был преобразованным Цзяосилу, бросился прямо к вершине, сметая все перед собой. Следом за ним тибетская кавалерия продолжала усиливать его результаты. Разрыв шириной всего четыре или пять чжан внезапно стал роковым разрывом в формированиях на северо-востоке и юго-востоке.

Ситуация внезапно стала мрачной для армии Тана.

«Милорд, что нам делать?»

«Если это продолжится, вся наша армия будет разгромлена, и победа станет поражением!»

«Сначала нужно подумать о безопасности Милорда! Цзяосилу движется слишком быстро!»

«Он идет за Милордом. Если что-то случится с Милордом, моральное состояние армии рухнет, и наше поражение будет гарантировано!»

......

Земля грохотала без остановки, массивный белый тигр двигался слишком быстро, чтобы остановиться. Всего за несколько мгновений несколько сотен солдат Тана были отправлены в полёт, либо убиты, либо тяжело ранены. Даже люди на вершине, которые только наблюдали, были ошеломлены.

Еще хуже было то, что цель Цзяосилу была явно там, где были они, на вершине!

Все чувствовали опасность, запах смерти.

Молодой мастер?

Чэнь Шусунь ничего не сказал, но вопросительно посмотрел на Ван Чуна. С точки зрения генерала, Ван Чун, естественно, не мог отступить. Если главнокомандующий отступит, армия немедленно рухнет без вмешательства Цзяосилу. Но если Ван Чун останется на вершине, он будет в большой опасности. Более того, будучи подчиненным двум поколениям клана Ван, Чэнь Шусунь испытывал глубокую привязанность к нему и ко всему, что с ним связано, поэтому он не хотел, чтобы что-то случилось с Ван Чуном.

«Не нужно!»

Ван Чун пристально посмотрел вокруг, но он очень быстро отмахнулся от их мольб.

«Если армия будет разгромлена, единственной вещью, которая нас ожидает, будет смерть. Более того, даже если мы не сможем убить его, это не значит, что мы должны поставить все на карту. Это не то, о чем сейчас я волнуюсь. Все, следите за обстановкой. С тех пор, как появился Цзяосилу, Фенцзиайи не сильно отстает! Вот человек, с которым нам нужно вести себя осторожно».

Эти слова немедленно вызвали изменение выражения лиц окружающих солдат, и Чэнь Шусунь почувствовал, как у него упало сердце.

С одним Цзяосилу было уже достаточно сложно справиться. А если он станет работать с Фенцзиайи, кто будет для них соперником? Изначально Чэнь Шусунь хотел защищаться, но сейчас он начал склоняться к отступлению. Это был уже не вопросом защиты, а того, хотели ли они дождаться своей смерти или нет.

«Молодой Мастер, если это так, нам, возможно, придется отступить!» — сказал с гримасой Чэнь Шусунь.

«Ха-ха, в этом сейчас нет необходимости. Не забывайте, что Джаосилуо и Фенцзиайи изначально находились в районе моего отца? Отец не ни за что не пропустил бы внезапного исчезновения Цзяосилу! Дядя Чэнь, пусть барабанщики отправят сигнал. Кроме того, отправь баллисты! Ван Чун махнул рукой и сказал уверенным тоном.»

Баллисты были практически бесполезны после столкновения войск, но они все еще могут быть эффективными против такого сильного противника, как Цзяосилу. Кроме того, белый тигр был массивной целью.

Это заняло всего несколько минут!

Как говорил Ван Чун, битва в горах внизу достигла критического момента.

Бум бум бум!

Цзяосилуо бросил в хаос северо-восточные рубежи, но все также заметили, какова была цель Цзяосилу. В конце концов, он не делал никаких попыток скрыть свою цель, двигаясь вперед по прямой линии, сбивая всех танских солдат, которые осмелились встать у него на пути.

«Защитим Милорда!»

«Даже если мы умрем, мы не сможем позволить ему приблизиться к вершине!»

«Все, слушайте мой приказ! Любой, кто отступит, умрет!»

......

В армии все офицеры очень нервничали, их глаза становились налитыми кровью. Если главнокомандующий будет убит, а знамя срублено, армия полностью разрушится. Это больше не было проблемой защиты Ван Чуна как такового. Учитывая нынешнее состояние армии протектората Аннана, если такое действительно произойдет, выжить не будет никаких шансов.

Земля юго-запада станет их последней могилой!

«Формирование Шестой и Седьмой Площади, отступите и примите Формирование Панциря Черепахи! Пассивная защита!»

«Мастера лучники, свободный огонь! После трех залпов все лучники должны уйти на юго-запад!» — вдруг сказал Ван Чун.

Мастера-лучники были не очень сильны в ближнем бою. Если бы Цзяосилуо добрался до вершины, главные лучники действительно были бы просто ягнятами, ожидающими, пока их убьют.

Бах Бах бах!

Густые залпы стрел засвистели вниз. Даже в этом хаотичном сражении главные лучники не были затронуты, все их стрелы летели к своим целям. Но к их удивлению, когда эти стрелы были еще в нескольких шагах от массивного тигра, они были остановлены в воздухе, словно наткнувшись на невидимую стену.

«Хахаха, мне все равно, вы Ван Фу или кто-то еще, но вы слишком наивны, если думаете, что такой метод может сработать против меня!»

Насмешливый смех прогремел, как гром в небе. Даже на таком расстоянии Ван Чун все еще мог видеть этот насмешливый взгляд в глазах белого тигра. В тот момент у него было очень плохое предчувствие.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 532. Скрытая опасность! Фенцзиайи!**

Бузз! Прежде чем кто-то успел среагировать, белый тигр сотряс свое тело. Бэнбэнбэн! Тысячи стрел внезапно вылетели наружу, как ежиные иголки.

«Нехорошо!»

Сердце Ван Чуна подпрыгнуло, но прежде чем он успел среагировать, он услышал гул и хор криков. Вся пехота в нескольких десятках шагов от Цзяосилу скакала под густым дождем стрел. Хотя они имели защиту своих доспехов, они все еще становились мертвыми или ранеными.

Плотный залп стрел стал для Цзяосилу лучшим инструментом для демонстрации своей силы.

«Разойдись! Мастер лучники, немедленно уйдите!»

С серьезным выражением лица Ван Чун махнул левой ладонью и немедленно приказал главным лучникам отступить.

Главные лучники могли быть полезны против обычных тибетских солдат, но им не хватало сил против жестокого тибетского генерала, такого как Цзяосилу. И только увидев это Ван Чун, наконец, почувствовал, что «Звездная энергия» Цзяосилуо была даже более сильной, чем у его коллеги-генерал Тигра Бачичэна. Он был гораздо более злобным и грозным, а его энергия была настолько густой, что могла отражать дождь стрел.

Это не было чем-то, что мог бы сделать любой обычный эксперт по Царства Полного Бойца.

Цзяосилуо был неспроста вторым из пяти генералов тигров.

Рев!

С этим диким звуком массивный белый тигр встретился взглядом с Ван Чуном на вершине — со слабой насмешкой внутри. Взрыв! Его четыре лапы упали на землю, тигр прыгнул вперед.

Бум!

Солдаты вокруг Ван Чуна сразу же взбесились от этого взгляда. Независимо от того, насколько медленными они были, они могли сказать, что белый тигр пытался доставить неприятности Ван Чуну.

«Защитим Милорда!»

В то время как люди кричали вокруг него, Ван Чун оставался единственным человеком, который сохранял спокойствие.

«Хммм!»

Ван Чун махнул правой рукой, немедленно приказав атаковать прыгающего белого тигра.

«Атака!»

Бум бум бум!

По приказу Ван Чуна баллисты немедленно выпустили свои болты. Прыгнув в воздух, Цзяосилу предложил лучшую возможность для стрельбы баллистами. Независимо от того, насколько сильным был Цзяосилу, ему все равно было бы трудно увернуться в этих обстоятельствах.

Ван Чун не мог упустить такой шанс.

Как глупо! Ван Чун мысленно усмехнулся. В этом широкомасштабном сражении, в котором участвовали десятки тысяч солдат, можно было найти способ справиться даже с самыми могущественными воинами. Цзяосилуо переоценил себя.

Бузз!

Воздух взорвался со звуковыми волнами, когда двадцать-тридцать баллистических болтов полетели в Цзяосилу. Эти хорошо обученные выжившие из армии Протектората Аннана не имели проблем с углом или точностью своих выстрелов. Даже Цзяосилуо должен был слегка побледнеть от мерцающих кончиков баллистических болтов и ужасной энергии внутри них.

В одно мгновение из тела Цзяосилуо вырвался величественный барьер звездной энергии толщиной семь или восемь чжан, окутавший огромного белого тигра. Сразу после того, как он завершил этот процесс, тридцать баллистических болтов почти одновременно ударили его.

Рев!

Гигантское тело белого тигра упало, посылая грязь и камни в небо, разбившись о землю.

«Ублюдок, я недооценил тебя!»

Этот громкий голос теперь стал более торжественным и менее презрительным. Не было никаких сомнений в том, что Цзяосилуо плохо справился с этой атакой. Свист! Массивные когти сгребли землю, шевеля грязью и гравием, чтобы скрыть свои следы, и затем тигр прыгнул еще раз.

На этот раз белый тигр не решил прыгать прямо вперед. Вместо этого он прыгал влево и вправо, выбрав атаку зигзагообразным узором.

СвушСвушСвуш!

Баллисты все время пролетали мимо него. Хотя он выбрал зигзагообразный путь, скорость Цзяосилу не упала. Через несколько мгновений он был всего в тридцати ли от вершины. Учитывая скорость Цзяосилу, он теперь мог запрыгнуть прямо на вершину.

Даже Ван Чуну пришлось слегка побледнеть в этот момент.

Когда эксперт Царства Глубокого Бойца станет серьезным, с ним станет очень трудно иметь дело. Более того, Цзяосилуо явно использовал секретную технику из Святого Храма Великой Снежной Горы.

«Дядя Чэнь, я буду полагаться на тебя!» — холодно сказал Ван Чун.

В конце концов, битва между мастерами боевых искусств не имела ничего общего с тактикой или стратегией. В своем нынешнем состоянии у Ван Чуна не было хороших методов борьбы с таким экспертом, как Цзяосилу. Единственный человек на вершине, который мог иметь с ним дело, был Чэнь Шусунь. Будучи ветераном армии, Чэнь Шусунь обладал силой, в которой нельзя было сомневаться.

«Защитим Милорда!»

Сабля гудела в воздухе, и, хотя дождь продолжал стекать по его волосам и лбу, Чэнь Шусунь казался неподвижным. Бум! После некоторой паузы Чэнь Шусунь соединился со своей саблей и превратился в белый луч света, который прорвался сквозь завесы дождя, и ударил в Цзяосилу.

«Защитим Милорда!»

В то же время все остальные телохранители на вершине обнажили свои сабли и последовали за Чэнь Шусунем.

Их обязанностью было защитить главнокомандующего армией, и это был как раз тот момент, которого они ждали.

Бум бум бум!

Страшные взрывы послышались с вершины горы, когда Чэнь Шусунь и Цзяосилу начали сражаться. Оба они были экспертами Царства Глубокого Бойца, и высвобождали мощные энергии с каждым движением. Такова была их сила, что проливной ливень не мог проникнуть в семь или восемь чжан места их сражения, а вместо этого застывал в ряби, которая была отброшена наружу.

«Цзяосилу слишком силен!»

Когда это заметил Ван Чун с вершины, его брови нахмурились. Хотя Чэнь Шусунь уже сражался с ним, этого было достаточно, чтобы едва остановить Цзяосилу. Он даже не помог телохранителям Ван Фу подойти к Цзяосилу, и Цзяосилу явно их подавлял.

По крайней мере, так видел Ван Чун.

Боевые искусства Святого Храма Великой Снежной Горы действительно сильны. Хотя тело Цзяосилуо стало больше, что делает его более восприимчивым к нападению со всех сторон, этот белый тигр, в которого он превратился, почти не подвержен ударам сабель и копий. Его сила огромна и, кажется, не зависит от скорости его передвижения. В конце концов, дядя Чэнь не знает об этих обстоятельствах, поэтому он не может остановить Цзяосилуо!

В настоящее время разум Ван Чуна был в смятении.

За короткое время тело Чэнь Шусуна уже было покрыто несколькими кровоточащими ранами, все они были царапинами от когтей тигра. Ван Чун никогда не знал много о Святом Храме Великой Снежной Горы, поэтому у него не было много хороших идей.

Он внезапно услышал знакомый голос за ухом. «Милорд, почему бы мне и моим братьям не пойти на помощь. Иначе он не сможет долго выжить!» Старый Орел смотрел вниз с вершины, его голос звучал с беспокойством.

Старый Орел прибыл на вершину несколько позже, чем Ван Чун. В отличие от Ван Чуна, Старый Орел помогал укрепить оборонительные рубежи и предотвратить тибетцев, потратив на это немало времени. Что касается того, когда он прибыл на вершину… Старый Орел прекрасно знал, что он ничего не понимает в стратегии и военном искусстве, поэтому решил возглавить элиту Бандитов Черного Дракона и спокойно стоять на страже, ничего не говоря.

«Не нужно!»

Ван Чун поднял руку и слегка сказал: «На этот раз угроза не ограничивается Цзяосилу. С Цзяосилу легко справиться. В конце концов, все его способности раскрыты. Но это не относится к другому человеку!»

«Милорд говорит о Фенцзиайи?» — сказал Старый Орел.

Он немного слышал, стоя на страже, и раньше он также немного слышал о Фенцзиайи в столице, хотя в то время он не обращал на это особого внимания.

«Хммм!»

Ван Чун недоуменно кивнул.

«Искусство войны — это искусство обмана. Фенцзиайи очень долго провел в Великом Тане, и он узнал довольно много об этом принципе: «Вся война основана на обмане». Битва продолжается очень долго, Я не верю, что он не появится!

«Все войны основаны на обмане?»

В глазах Старого Орла появился удивленный взгляд. Он действительно не очень разбирался в военном искусстве.

Ван Чун только улыбнулся в ответ.

Ван Чун только лишь слышал о репутации наследного принца Мэнше Чжао, но никогда не встречал его лично. Он также ничего не знал о том, каким был этот человек на самом деле. Тем не менее, постоянное отсутствие Фенцзиайи позволило Ван Чуну понять одну вещь о нем: с Фенцзиайи было нелегко иметь дело.

Это был человек спокойного и терпеливого характера, и всякий раз, когда он решал нанести удар, это был смертельный удар. Это действительно мешало сражаться с ним. Более того, как наследный принц, он смог мобилизовать большое количество ресурсов, но при этом он не имел надменного вида наследного принца.

Ван Чун чувствовал, что это один из тех людей, которые будут использовать любые методы для достижения своей цели.

Сравнивая Фэндзиайи с этим доблестным и непреодолимым Цзяосилу, скачущим к вершине, чтобы забрать жизнь Ван Чуна, Ван Чун на самом деле почувствовал, что Фэнцзиайи был более серьезной угрозой Великому Тану.

«Милорд, если он не появится, мы просто будем продолжать стоять здесь? Нынешняя ситуация не в наших интересах!» — сказал смуглый элитный Бандит Черного Дракона.

Ли Сие приказал им оставаться рядом с Ван Чуном, и хотя они не уважали Ван Чуна так сильно, как Ли Сие, они все же уважали его. По их мнению, Ван Чун действительно не должен был приказывать Ли Сие уехать. Если бы Ли Сие был здесь, все еще был бы шанс остановить Цзяосилу.

Они также, вероятно, могли бы лучше адаптироваться к меняющейся ситуации.

«Правильно, Милорд. Если Цзяосилу удастся добраться сюда, и Фенцзиайи приедет работать с ним, мы не сможем их остановить. В конце концов, пока мы на свету, один из наших врагов прячется в тени!» — сказал другой бандит Черного Дракона, его голос был полон беспокойства.

Ван Чун удивленно повернул голову и увидел, что оратор — это худой элитный Бандит Черного Дракона. Его глаза казались намного умнее, чем у его соотечественников.

Так это он.

Мысль пришла в голову Ван Чуну. У него было некоторое представление о том, кем был этот человек. Ли Сие упоминал ранее, что этот человек был советником на полставки у Бандитов Черного Дракона. Хотя он не был настоящим военным стратегом, он все же был довольно умен.

«Расслабься, у него не будет такого шанса! Я сам заставлю его выйти», — равнодушно сказал Ван Чун с естественной уверенностью в голосе.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 533. Наследный принц Мэнше Чжао! Ореол Металла Гэн!**

Хотя Фенцзиайи еще не появился, была одна вещь, в которой элита Бандитов Черного Дракона была права. Фенцзиайи все еще не появился именно потому, что собирался атаковать после Цзяосилу. Ван Чун мог даже гарантировать, что Фенцзиайи прячется в кругу солдат тибетской кавалерии за Цзяосилу.

«Молодой Мастер, вы имеете в виду?»

Старый Орел показал намек на удивление в его глазах. Этот Фенцзиайи был известен как невероятный человек, даже в таком месте, как столица. Если он не захочет выходить, никто не сможет его выманить. Старый Орел действительно не мог представить, как Ван Чун мог заставить его выйти.

Ван Чун ничего не сказал, используя свои действия, чтобы дать ответ.

Крэк!

Древесина раскололась, когда Ван Чун внезапно выхватил меч и срубил массивное знамя перед ошеломленными взглядами людей. Никто этого не ожидал, и даже тело Старого Орла задрожало от удивления. Каким бы невежественным он ни был, как мало он ни разбирался в военном искусстве, он все же знал, что это знамя символизирует мораль армии, поддерживает армию, пока стоит на вершине.

Если знамя было срублено, это означало, что враги достигли центра армии. Это был разрушительный удар по ее моральному духу!

Ни в одном из их самых смелых снов никто бы не поверил, что Ван Чун сделает такую вещь.

«Молодой мастер?!!!»

Старый Орел уставился на него, его сердце было ледяной скалой.

Слишком удивительно!

Слишком внезапно!

В течение нескольких мгновений разум Старого Орла был совершенно пустым.

Тем не менее, действия Ван Чуна никогда не было так легко понять. Взрыв! Молодая рука крепко ухватилась за массивное знамя, не давая ему упасть.

«Все, слушайте мой приказ! Вершина больше не может удерживаться. Знамя имеет решающее значение, поэтому в настоящее время мы возьмем это знамя и отступим в другое место!» — громко заявил Ван Чун.

Еще до того, как он закончил говорить, Ван Чун уже начал двигаться в тыл, разбрызгивая грязь, отступая.

«Хммм! У тебя довольно радужные сны. Если ты хочешь убрать знамя, сначала оставь свою жизнь здесь!»

В тот момент, когда Ван Чун готовился к стратегическому отступлению, из толпы послышался ледяной и чистый голос, словно источавший ауру журавля, надменно стоящего над другими птицами. Прежде чем кто-то смог отреагировать, бум! Туман внезапно пронесся к вершине, полностью скрывая из виду Ван Чуна, Старого Орла и других.

Клан!

В тумане можно было услышать почти неслышный гул меча, словно дракон, вылезающий из пропасти. В этот момент Ван Чун, Старый Орел, элита Бандитов Черного Дракона и все остальные люди на вершине почувствовали, что им грозит страшная опасность. Это было похоже на какой-то острый меч, предназначенный для того, чтобы пожинать души, издалека нанизывая их на него.

«Фенцзиайи!»

Без каких-либо доказательств, даже не увидев нападавшего, все явно почувствовали, что человеком, который, казалось, остановил их, был наследный принц Мэнше Чжао, Фэнцзиайи.

Клан!

Яростная Ци Меча атаковала позицию Ван Чуна, рассекая даже воздух. И все же этот решительный удар не ударил ничего, кроме воздуха.

«Фенцзиайи!»

Около шести чжан Ван Чун уставился на этого «Великого солдата Тан», который внезапно появился там, где первоначально стоял он сам, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Человек возле него был явно одет в униформу протектората Аннана, и его внешность и поведение были такими же, как у человека из Центральных Равнин. Но Ван Чун был уверен, что этот человек был наследным принцем Мэнше Чжао, Фэнцзайи, которого он так долго ждал.

Я недооценил его!

Эта мысль пронзила разум Ван Чуна.

Ван Чун первоначально полагал, что позднее появление Фенцзиайи означало, что он, вероятно, скрывался у тибетцев за Цзяосилу и что он придет вместе с Цзяосилу. Но Фенцзиайи был еще хитрее, чем он предполагал. Он на самом деле переоделся в доспехи армии протектората Аннана и беспрепятственно подошел к вершине.

Фенцзиайи долго учился в Великом Тане, в самой его столице. Таким образом, его акцент, когда он говорил на языке Центральных Равнин, ничем не отличался от людей Великой династии Тан, как и его поведение и аура. На его теле не было ни малейшего следа человека Мэнше Чжао.

Если бы Ван Чун не знал, что он мог появиться, и не сделал вид, что взял знамя и отступил, Фенцзиайи, возможно, никогда бы и не появился.

Этот человек обязательно станет большой проблемой для Великого Тана. Даже без инцидента с Чжан Цзяньцюо Мэнше Чжао и Великий Тан неизбежно начали бы войну!

В сердце Ван Чуна внезапно вспыхнуло убийственное намерение.

Гелуофэн и Фенцзиайи были амбициозными государями, и ни один из них не желал покорно принимать жизнь вассала. Увы, узкая кровать не позволяла спать на ней более чем одному человеку, так что этот отец и сын всегда могли только быть в ссоре с Великим Таном.

Хотя потребовалось много времени, чтобы выразить эти мысли, в сознании Ван Чуна они промелькнули в течение доли секунды. Вскоре Ван Чун услышал несколько знакомых и яростных голосов.

«Защитим Милорда!»

«Это наследный принц Мэнше Чжао, Фэнцзайи! Все, будьте осторожны!»

«Молодой Мастер, быстро, уходите!»

......

Ситуация на поле боя всегда была нестабильной, и Старый Орел все это время был начеку. В тот момент, когда появился Фенцзиайи, Старый Орел достал свой меч и присоединился к элите Бандитов Черного Дракона, окружив Фенцзиайи и напав на него со всех сторон. Но приступ панических криков вскоре наполнил воздух.

«Ах!»

Перед Ван Чуном происходило странное и страшное зрелище.

В тот момент, когда элитные Бандиты Черного Дракона и Старый Орел были в нескольких чжан от Фэнцзиайи, их доспехи и сапоги внезапно начали извиваться, как будто живые. Металл доспехов быстро деформировался и сплавлялся, превращаясь в фигуры в форме человека. И пока эти фигуры в форме людей все еще формировались, они использовали свои металлические руки, чтобы нанести удар по Старому Орлу и Бандитам Черного Дракона.

Это стало причиной тех панических криков.

«Осторожно, с этим парнем творится что-то странное!» крикнул один из элитных бандитов. Эта ситуация превзошла все их ожидания.

Тумптумптумп!

Изогнутый металл упал на землю, где он быстро превратился в черных железных людей, которые начали атаковать Старого Орла и Бандитов Черного Дракона. Опасность была так близко, что даже Старый Орел был застигнут врасплох, и меч Фенцзиайи оставил рану на его талии.

«Великий Ореол Металла Гэн!»

В это время единственным человеком, который сохранял спокойствие, был Ван Чун. Фэндзиайи явно достиг Царства Глубокого Бойца очень высокого уровня. Большой Ореол Шипов под его ногами оказался самым сложным из всех ореолов Пяти Элементов, ореолом Металла Гэн 1. Культивируя этот ореол, можно быстро призвать окружающий металл и превратить его в големов.

С дальнейшим прогрессом можно даже превратить все свое тело в массивную металлическую броню, покрытую саблями и мечами!

Было очень трудно бороться с людьми, которые культивировали этот тип Ореола Шипов, потому что никто не мог бороться с ними металлическим оружием. Во время боя голыми руками любой воин обнаруживал, что его сила значительно уменьшалась.

Бум!

Не было времени думать. Почти инстинктивно, Ван Чун использовал Односимвольный последовательный слэш, чтобы отпрянуть назад. В то же самое время Ван Чун выбросил знамя, бросив его в землю на расстоянии десяти с лишним чжан. Едва после того, как Ван Чун закончил все это, произошел удар и вспышка света. Вдруг Фенцзиайи появился там, где несколько минут назад стоял Ван Чун, проделав гигантскую дыру в земле.

Видя, что он снова не попал, Фенцзиайи не смог сдержать удивление в своих глазах. Ван Чун явно уступал ему в совершенствовании, поэтому его побег можно объяснить только его боевой интуицией и восприятием. Но как мог эксперт Царства Истинного Бойца обладать лучшей интуицией и чувством, чем один из таких, как он?

Впервые Фенцзиайи почувствовал, что просчитался.

Бум!

Но в его движениях не было медлительности. Его глаза похолодели, Фенджиаи топнул ногой и тут же исчез. Несмотря ни на что, Ван Чун должен был умереть. Великому главнокомандующему династии Тан, который мог заставить армию Тан демонстрировать ненормальную силу, кто мог использовать стратегии и тактику, чтобы полностью подавить тибетцев, должен был умереть!

Вот почему Фэнцзиайи оставил поле битвы и науськал Цзяосилу к полномасштабному наступлению.

«Хо! Ты думаешь, что можешь уйти?»

Раздался яростный рев, и вспыхнул золотой свет. Как только Фенцзиайи начал двигаться, он был перехвачен черной фигурой. Два эксперта быстро вошли в жестокую схватку.

«Шестиструкий Страж Кшитигарбха Ваджра?! Это высшая техника Бутунлу! Тебе действительно удалось его убить!» — прозвучал в небе разъяренный голос Фэндзиайи

.

Шестирукий Страж Кшитигарбха Ваджра было типичной высочайшей техникой Святого Храма Великой Снежной Горы, способной стимулировать внутренний потенциал человека до поразительных уровней. Старый Орел только что ворвался в Царство Глубокого Бойца и изначально даже не заслуживал упоминания. Но высшая техника Святого Храма Великой Снежной Горы внезапно подтолкнула его к уровню, способному противостоять эксперту уровня Фэндзиайи.

«Хорошо! Я посмотрю, как долго ты сможешь меня задержать!»

Бум бум бум!

Меч Ци наполнил воздух, и они начали сражаться.

Ситуация нехорошая!

Ван Чун наблюдал, как пара сражалась за небо и землю, его разум был в смятении. Даже при том, что Старый Орел использовал технику Стража Кшитигарбхи Ваджры, он все еще был побежден в своей схватке с Фенцзиайи. Возможно, он мог бы справиться, если бы был в металлическом доспехе из метеоритного металла, но для того, чтобы войти в тибетские ряды, Ван Чун, Старый Орел и все остальные схоронили свое снаряжение на холмах за горным хребтом, что привело к текущей ситуации.

«Защитим Милорда!»

Хор криков внезапно вырвался из дождя. Шум на вершине встревожил окружающих танских солдат, и несколько десятков элитных солдат армии протектората Аннана быстро продвигались к вершине, чтобы напасть на Фенцзиайи.

«Нехорошо!»

Сердце Ван Чуна сжалось, но у него было время сказать: «Осторожно», прежде чем произошло то, о чем он беспокоился больше всего. Бузз! Прежде чем армейские элитные солдаты Протектората Аннана смогли приблизиться, их броня вырвалась из них, превратилась в металлических людей и напала на своих бывших носителей. В одно мгновение на вершине появилось тридцать человек из металла.

И даже сабли, мечи и алебарды солдат превратились в металлических людей. Все солдаты были безоружны и беззащитны, и их можно было только убить.

«Ха-ха, так как вы хотите опробовать тактику человеческих волн, я позволю всем вам испытать, что такое настоящая тактика человеческих волн!»

Ледяной и гордый голос Фенцзиайи вышел из пустоты. Даже в битве у него все еще был разум наблюдать за окружающим. Бум! Удар ладонью оттолкнул Старого Орла, и Фенцзиайи упал на землю. Крах! Пять пальцев его правой руки спустились, как когти орла, и ударились о землю.

Как будто прорезанная невидимым ножом, земля разорвалась, выбрасывая грязь и гравий, которые начали застывать в воздухе и принимать форму. Бум бум бум! В мгновение ока еще несколько десятков металлических солдат появились на вершине.

Ливневый дождь падал на тела металлических людей. У этих фигур не было ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа, ни признаков жизни, ни ряби эмоций. Они внушали ледянящее чувство.

И в этот момент атмосфера на вершине внезапно стала мрачной и холодной.

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

1. Гэн является седьмым из десяти небесных стеблей и принадлежит к элементу металла, представляющему Ян. Пять Элементов — Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода, и каждый элемент имеет два из десяти Небесных Стеблей, связанных с ним.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 534. Управление полем битвы! Ван Ян Появляется!**

Ван Чун, Старый Орел, элитный Бандит Черного Дракона и другие солдаты Протектората Аннана… их оппонент был явно одинок, но именно он имел полную инициативу. Тем временем, вниз по склону горы, Цзяосилуо, превратившийся в гигантского белого тигра с использованием секретной техники Великой Снежной Горы, готовился прорваться к вершине и убивал всех на своем пути.

Все танские солдаты вокруг него были сметены в сторону.

За это короткое время Цзяосилуо и Фэнцзиайи удалось убить не менее пятисот солдат Тана. Такая боевая сила граничила с абсурдом.

А за спиной Цзяосилу еще больше тибетцев расширяли пробел, который он сделал. В этой битве тибетцы не только собирались вырвать победу из челюстей поражения, но и начали показывать признаки того, что собираются нанести смертельный удар.

Слишком поздно! Никто не может остановить этих двоих. И как только эти двое объединятся, линии на северо-востоке и юго-востоке полностью разрушатся!

Ван Чун быстро работал.

Он уже приложил все силы, которые мог, на вершине, но даже в этом случае он едва мог отбиться от врага. Более того, его силы служили только боксерскими грушами, не в силах им противостоять. С двумя выдающимися иностранными генералами юго-западной кампании определенно было нелегко иметь дело.

Поскольку мы не можем победить их, я могу использовать только этот план!

Быстро подумав, Ван Чун быстро принял решение. Взрыв! Его нога топнула по земле, и он прыгнул вперед. Прежде чем Фэндзиайи успел среагировать, Ван Чун схватил знамя, которое он отбросил несколько мгновений назад.

«Не боритесь с этими металлическими воинами! Они не могут умереть. Гено-металлический ореол не воздействует на мечи из Стали Вутц, так что используйте их против него!» — приказал Ван Чун, убегая со знаменем.

«Кроме того, передайте мой приказ! Двадцать седьмая и двадцать восьмая квадратные формации должны перехватить личную охрану Цзяосилу. Передняя часть уже сломлена, так что игнорируйте его!

«Восемнадцатая формация должна продвинуться на шестнадцать шагов влево и начать тотальную атаку!

Приказываю квадрату главных лучников, нацелиться на шестнадцать сотен шагов на восток, по кругу диаметром тридцать чжан, а затем стрелять!

«Скажите генералу Чжан Мэну, чтобы его топорщики отказались от обороны и перешли в атаку! Не давайте им шанс!»

......

Череда приказов была выпущенных из уст Ван Чуна. Эффективность армии протектората Аннана нельзя сравнивать с запасными солдатами или другими подчиненными армиями. Для передачи распоряжений Ван Чуна потребовалось всего несколько коротких минут. Бузз! Танские линии первоначально уже разваливались, цепная реакция, начатая Цзяосилу, позволяла тибетцам прорвать свои линии в других местах.

Но эти приказы от Ван Чуна потребовались только для того, чтобы линии стабилизировались и снова начали оказывать давление на тибетцев.

Зверь с когтями и Фэнцзиайи предоставили Мэнше-тибетской армии шанс, но Ван Чуну потребовалось всего несколько минут, чтобы устранить эту возможность.

«Черт возьми, этот паршивец!»

Почувствовав перемены на поле битвы, Цзяосилуо и Фэнцзиайи начали излучать мощные намерения убийства, их глаза стали холодными.

Бум бум!

Двое металлических солдата проигнорировали остальных на вершине и начали атаковать Ван Чуна яростными потоками Ци Меча. В то же время, массивный белый тигр бросил большой надписанный щит и послал его со свистом в воздух, и тот, вращаясь, летел к Ван Чуну.

Взрывы сотрясали воздух, когда столкнулись Ци Меча с большим щитом. Грязь и гравий разлетелись повсюду, но Ван Чуну удалось убежать. Бум бум! Несколько более жестоких потоков Ци Меча, а также топоров, копий, кусков доспехов и даже трупов начали лететь к Ван Чуну, но он сумел увернуться от них всех.

В первый раз Ван Чуну было немного тяжело, но он с относительной легкостью уклонился от остальных атак.

«Откуда этот придурок?»

Даже зверь Цзяосилуо был поражен этим зрелищем.

Ван Чун слишком легко избегал этих атак для эксперта Царства Истинного Бойца. Надо было знать, что даже эксперт Царства Глубокого Бойца не смог бы двигаться так свободно.

«Когда армия протектората Аннана приобрела такого грозного командира? Почему он никогда не появлялся ни разу во время долгой осады города Льва?!»

На секунду массивный белый тигр обменялся взглядами с Фенцзиайи, они оба чувствовали сильные намерения убивать. Когда армия протектората Аннана потеряла грозного Чжанчжоу Цзяньцюна, Сянью Чжунтуна и оставшихся офицеров даже не стоило упоминать.

Но когда прибыли пара отец-сын Клана Ван, Ван Ян и Ван Фу, Город Льва внезапно стало необычайно трудно взять. И теперь появился кто-то еще более грозный. Хотя они не знали, откуда он приехал, он определенно препятствовал делу У-Цана и Мэнше Чжао.

Все началось гладко, с большой победы Эрхая, но теперь битва стала необычайно трудной. Прямо сейчас даже Фенцзиайи почувствовал дурное предчувствие и уже не мог ясно видеть, как будет развиваться ситуация на юго-западе.

«Хммм, даже если мы не сможем сегодня прикончить армию протектората Аннана, мы должны убить этого парня! В противном случае, учитывая проявленный им талант к стратегии, он определенно станет огромной проблемой для Мэнше Чжао!»

В темных грозовых тучах вспыхнула молния, и никто не заметил смертоносный блеск в глазах наследного принца Мэнше Чжао!

Взрыв!

В воздухе замерцала молочно-белая Ци Меча, взорвавшаяся из тела Фенцзиайи. Взрыв! Фенцзиайи использовал стену Звездной Энергии, чтобы сбить Стража Ваджры Старого Орла. Затем он использовал удивительную технику движения, чтобы вырваться из окружения и броситься к Ван Чуну.

Бузз! Ему предшествовала мощная и всеобъемлющая Ци Меча, и начали собираться бесчисленные частицы металла, некоторые из которых даже были извлечены из глубокого подполья. Эта металлическая пыль превратилась в летающие мечи, которые сопровождали Фенцзиайи, когда он летел по воздуху. Аура, излучаемая Фенцзиайи, казалось, была готова поглотить мир. Он был способен даже разбить гору на куски, а тем более тело из плоти и крови.

Ван Чун был уверен, что, если он попытается принять в лоб этот мощный удар от Фэнцзиайи, единственной вещью, которая ожидает его, будет смерть.

«Ублюдок, я не знаю, кто ты, но просто прими свою судьбу!»

Холодный и гордый голос Фэндзиайи звучал как голос призрака в ухе Ван Чуна. Воздух был наполнен напряжением и запахом смерти.

«Хахаха!»

К удивлению Фенцзиайи. Ван Чун отступил на два шага и внезапно остановился. Он уставился на атакующего Фэндзиайи, не намереваясь увернуться.

«Фенцзиайи, это не я не хочу принять свою судьбу, но боюсь, что это у тебя нет возможности убить меня!»

«Что ты сказал? Чтобы бесстыдно хвастаться у порога смерти…»

Глаза Фенцзиайи были как ледяные глыбы. Эксперты Царства Глубокого Бойца обладали невероятной скоростью, и Ван Чжунси даже признал Фэнцзиайи как человека, обладающего потенциалом стать великим генералом. Фенцзиайи понадобилось всего мгновение, чтобы быстро преодолеть расстояние между собой и Ван Чуном.

Три чжана!

Два чжана!

Один чжан!

На месте!

......

На таком расстоянии Ван Чун мог ясно видеть потоки воздуха, текущие вокруг кончика меча Фенцзиайи. Он даже мог видеть отражение молнии на поверхности доспехов Фенцзиайи и усиливающуюся усмешку на губах Фенцзиайи, когда он все ближе и ближе подходил.

На уровне силы Ван Чуна этот удар был бы верной смертью, но все, что сделал Ван Чун, это издал холодный смех.

«Ха, Фенцзиайи, ты ничего не забыл?»

Ван Чун сделал шаг назад и в сторону. Румбл! Вспышка света, и, прежде чем Фенцзиайи успел среагировать, в него врезался черный силуэт.

«Ван Ян!»

Фэндзиайи заревел, когда его отбросили сквозь дождь и ударили о землю, вбив огромную яму на вершине.

«Фенцзиайи, ты думал, что твоя уловка «Цикада проливает свою раковину» может сработать на мне?»

Ледяной и достойный голос, слегка окрашенный, зазвучал вокруг.

Почти в тот же момент, Бумбоумбум! Клыкастый Цзяосилуо также был отправлен в полет. Мощные энергии внезапно появились из ниоткуда и окутали вершину.

«Цзяосилуо, даже для тебя, этот метод слишком бесстыдный!»

Офицеры и генералы армии протектората Аннана начали появляться вокруг вершины, все они были крепкими и полными энергии, и окружили Цзяосилу.

«Черт возьми, эти ребята действительно являются помехой!»

Яркий свет засиял в глазах белого тигра. Прижав свои четыре ноги к земле, он прыгнул, взрыл землю и взлетел в воздух. Покрытый дождем и грязью, он бросился к солдатам Протектората Аннана. Через несколько минут обе стороны вступили в ожесточенную битву.

В то же время на вершине наследный принц Мэнше Чжао вступил в драку с отцом Ван Чуна.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел, как сражается его отец.

Его стиль был и нетрадиционным, и тираническим. У него не было так много проворных преобразований, но в нем была аура поля битвы, потрясающая энергия, способная проникать сквозь армии. И его энергичная Звездная Энергия, казалось, сметала в сторону дождь, взбалтывая грязь по земле с импульсом, который, казалось, хотел поглотить мир.

Тяжелый меч не имеет лезвия, величайший навык в простоте: Отец уже достиг состояния уплотнения сложного в простое. Каждый его шаг прост и все же сложен. Если кто-то не намного могущественнее него, ему даже не следует мечтать о том, чтобы иметь какое-либо преимущество над ним с точки зрения техники», — тихо сказал себе Ван Чун.

У его отца не было потенциала стать великим генералом. Ни его дед, ни придворные министры никогда не верили, что он обладает таким потенциалом. Но как военный генерал, его отец определенно был одним из лучших. Он практиковал боевые искусства так же, как командовал своими войсками: осторожно и тщательно, не оставляя противнику места для атаки.

Фенцзиайи, возможно, восхваляли как будущего великого генерала, но слабости его возраста и недостаток опыта были теперь ясно выявлены. Он был не чем иным, как боксерской грушей перед Ван Яном, неспособный контратаковать. Даже металлические големы и штурм Ци Меча, сформированные из Ореола Металла Гэн, были на грани краха против Ван Яна.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 535. Поворотный момент! Первая победа!**

«Ван Ян, это всего лишь борьба пойманного в ловушку зверя. Великий Тан больше не Великий Тан прошлого. Юго-запад — это уже мир Мэнше Чжао и У-Цана. Вы можете бороться сегодня сколько хотите, но когда придет Великий Генерал, единственное, что вас ждет, это смерть!» — раздался в небесах Голос Фенцзиайи.

Даже несмотря на совместные атаки экспертов, таких как Ван Ян и Старый Орел, Фэндзиайи мог оказывать сопротивление.

«Наследному принцу не нужно тратить свое дыхание. То, что Великий Тан — это не Великий Тан прошлого, — это не то, что может решить наследный принц Мэнше Чжао».

Голос Ван Яна был холодным, жестким и безразличным. Даже такой способный человек, как Фэндзиайи, с трудом использовал слова, чтобы создать какие-либо недостатки в защите Ван Яна.

«Хммм, все еще такой упрямый, даже когда смерть близка. Даже если вам удастся избежать сегодняшней катастрофы, ну и что? Мы всего лишь скудный авангард, даже не заслуживающий упоминания по сравнению с основной армией позади нас. Земли юго-запада довольно плоские, и в течение очень долгого времени никто из вас не сможет увидеть никаких высоких гор и больших рек. Даже если вы сбежите сейчас, сможете ли вы сбежать навсегда? Я не верю, что ваши две ноги могут бежать быстрее четырех ног!»

Меч Фенцзиайи двигался, как молния, и шторм Ци Меча все еще завывал вокруг него. Хотя последствия были невелики, Фенцзиайи явно не отказывался от умственного разгрома армии протектората Аннана.

«Так как ты так уверен, почему ты преследовал нас так упрямо? Когда кронпринц Мэнше Чжао начал сражаться своим ртом вместо боевых искусств?» — холодно усмехнулся Ван Чун.

Бузз!

Слова Ван Чуна немедленно вызвали изменение атмосферы на горе. Пара леденящих кровь глаз пронзила завесу дождя и остановилась на Ван Чуне. В какой-то момент Фэндзиайи избавился от маскировки, позволив Ван Чуну впервые увидеть истинный облик этого известного наследного принца Мэнше Чжао.

Кронпринцу было двадцать семь или двадцать восемь лет. Его лицо было чрезвычайно красивым, а кожа была удивительно белой, даже больше, чем у знати столицы, и он источал княжескую ауру из каждой поры своего тела. Однако, в отличие от принцев императорского двора, Фенцзиайи был охвачен агрессивной аурой.

Просто взглянув на истинное лицо Фенцзиайи, незащищенное доспехами, человек почувствует себя крайне неловко и не захочет подойти к нему, и это даже не учитывая остальные его качества.

Если сын такой, его отец, вероятно, такой же. Шесть Чжао в Эрхае на юго-западе, безусловно, являются серьезной проблемой для Великого Тана. Испортив ребенка, императорский двор в итоге вырастил тигра! — тихо сказал себе Ван Чун.

Признаки того, что юго-запад будет бунтовать, были очевидны в течение долгого времени, и, хотя Ван Чун не понимал, как читать лица или чувствовать кости, он мог сказать, что Фенцзиайи не был хорошим человеком.

«Ублюдок, не важно, кто ты или где ты изучил искусство войны, ты не сможешь сбежать с юго-запада живым!»

Ледяной голос Фэндзиайи грохотал, как раскаты грома, когда он объявил о судьбе Ван Чуна.

Свист!

Ци Меча пролетел по воздуху. Во время разговора Фэндзиайи удалось сделать крошечное отверстие, обмениваясь ударами с Ван Яном, через которое он послал несколько потоков Ци Меча из своих пальцев в сторону Ван Чуна. Это было так быстро, что даже Ван Ян этого не ожидал.

Было ясно, что убийственное намерение Фэндзиайи по отношению к Ван Чуну было не только в его словах.

Чисто с точки зрения того, как сильно Фэнцзиайи хотел его убить, Ван Чун был даже выше, чем его собственный отец, Ван Ян.

Тудтуд!

К удивлению Фенцзиайи, все его удары поразили только землю. Ван Чун легко избежал этих ударов, даже не используя Односимвольный Последовательный Слэш или Призрачные Шаги.

Использовать Ци Меча передо мной действительно смешно. Даже наследный принц Мэнше Чжао ничего не может сделать со мной.

Ван Чун внутренне улыбнулся.

При нынешнем уровне силы Ван Чуна в ближнем бою он даже не подходил пальцам Фенцзиайи. Но если Фэндзиайи настаивал на том, чтобы использовать Ци Меча и восприятие, опыт, чтобы сражаться с Ван Чуном… ну, честно говоря, до тех пор, пока Фенцзиайи не сражался в ближнем бою, Ван Чун действительно не думал о нем.

В боях с участием десятков тысяч солдат боевые искусства одного человека никогда не были критическими. Независимо от того, насколько могущественными были Фенцзиайи и Цзяосилуо, если они думали, что могут что-то изменить только одной своей силой, то они были слишком наивны.

Пока Фенцзиайи и Цзяосилуо играли в героев, Ван Сун играл в стратегию и тактику.

Обе стороны были на разных уровнях.

«Все генералы, слушайте мой приказ! Удерживайте Фенцзиайи и Цзяосилуо. Старый Орел, наша армия уже прибыла?»

Ван Чун соскользнул по грязи вершины, отступив на десять с небольшим чжан, чтобы создать какое-то расстояние между собой и Фэнцзиайи. В то же время он поднял жетон короля Суна в правой руке и заговорил громким голосом.

«Милорд, они здесь!»

Голос Старого Орла гудел от металлического резонанса. Превратившись в Шестирукого Стража Кшитигарбха Ваджры, казалось, даже его голос был затронут.

Бум!

«Убииить!»

Гром гремел над головой, и в то же самое время из земли донесся потрясающий вой. Хотя они не спешили, десять тысяч военнослужащих во главе с комендантами Сюй Шипином и Сюй Андуном все же прибыли вовремя. Несмотря на то, что дождь размыл вид с вершины, за тибетской армией и армией Мэнше Чжао появились новые силы.

«Осторожно! Осторожно!»

«Это еще одна армия Тана!»

«Осторожнее с тылом, ах!»

«Это не армия протектората Аннана! Почему там другая армия? Разве Великий Тан не должен был быть вне солдат?»

«Сформируйте оборонительную линию и обратите внимание на тыл!»

......

Панические тибетские голоса смешались вместе с лязгом металла и ржанием лошадей в грохоте, который сумел даже заглушить дождь. Армии во главе с Сюй Шипином и Сюй Андуном потребовалось всего несколько минут, чтобы вторгнуться в тибетскую армию.

Хотя не было Ван Чуна, Ли Сие или Старого Орла, чтобы помочь им удержать линию, Сюй Шипин и Сюй Андун все еще были старыми офицерами, которые не могли не заметить эту возможность. Тибетцы уже столкнулись с огромным давлением со стороны армии протектората Аннана, и с появлением еще одной армии танков в десять тысяч человек они мгновенно погрузились в хаос.

«Поздравляем пользователя с убийством 41344 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 43517 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 44166 солдат тибетской кавалерии!»

......

Строка сообщений пролетала и пролетала в голове Ван Чуна под ливнем. Одно столкновение сразу же нанесло тибетцам четыре тысячи потерь, и ситуация продолжала ухудшаться. В военном искусстве нападение с фронта и с тыла было одним из главных опасений армии.

Тибетцы сейчас были в полном бегстве. Битва была окончена, и даже Фенцзиайи и Цзяосилуо в своих самых могущественных силах не могли изменить результат.

«Черт бы его побрал!»

Фенцзиайи слушал крики позади себя, его глаза покраснели от безумия.

В этом преследовании под дождем участвовал не только авангард тибетской армии, но и несколько тысяч его личных солдат. Те, кто прошел через этот проливной дождь, были все элитой элиты Мэнше Чжао. Никто из них не был плохим бойцом, но даже в этом случае Фенцзиайи все еще слышал их крики.

«Этот парень, я должен убить его!»

Фенцзиайи сжал зубы так сильно, что, казалось, собирался раздавить их в пыль. Поражение его армии уже было решено, и Ван Ян и другие генералы армии протектората Аннана уже прибыли. Даже убийство Ван Чуна и уничтожение флага не сможет ничего изменить.

«Цзяосилуо, пошли! Быстро! Великий Генерал и элитные воины Мэнше Чжао все еще позади нас. Они не смогут сбежать!»

Фенцзиайи внезапно обернулся и закричал, но на удивление, он говорил по-тибетски.

Как наследный принц Мэнше Чжао, Фэндзиайи был не только опытным воином. К тому времени, когда он вошел в столицу Великого Тана, чтобы стать заложником, он уже выучил немало иностранных языков. Он изучил не только тибетский, тюркский, когурский и различные языки западных регионов, но и язык Аббасидского халифата и Харакса Спасину. Фенцзиайи был опытным во всем, что он делал, настоящий гений как кисти, так и меча.

Белый тигр открыл рот и ответил по-тибетски: «Не торопись. Подожди, пока я убью этого парня!» Цзяосилу обладал безграничной силой, бросаясь налево и направо, все глядя на Ван Чуна на вершине. Горный хребет в настоящее время был покрыт трупами тибетцев и их высокогорными скакунами, и все это из-за этого парня на вершине.

Смерть была неизбежна на поле битвы, и Цзяосилуо никогда не был сентиментален. Он даже не почувствовал бы много горя, если бы все его подчиненные умерли. Но у Цзяосилуо было сильное стремление к победе, и этот ребёнок на вершине стал камнем преткновения для тибетцев, поэтому Цзяосилуо хотел убить его.

Я должен был убить его с самого начала. Я действительно слишком сильно недооценил его! — мысленно взревел от ярости Цзяосилу.

Его ореол белого тигра Кшитигарбхи происходил из Святого Храма Великой Снежной Горы. Это было одно из высших боевых искусств, которое значительно повышало его силу. В результате он был на самом деле гораздо менее жесток, чем Фенцзиайи. Хотя в армии Протектората Аннана было много экспертов, есди он был готов заплатить цену, он все еще был способен убить паршивца.

«Цзяосилуо, не поддавайся эмоциям! Великий генерал скоро будет здесь, а это ровная земля, поэтому им некуда бежать. У нас будет много шансов убить их! Если мы сможем вытерпеть и встретиться с основной армией, их смерть гарантирована!

Фенцзиайи был проницательным человеком, поэтому он знал, что думает Цзяосилуо, и сразу же заставил его думать иначе.

Цзяосилуо был типичным жестоким полководцем, его мысли были сосредоточены только на битве, и он мало заботился о чем-то другом. Но, несмотря на то, что он не заботился о гибели солдат тибетской кавалерии, об этом заботился Фенцзиайи. У альянса между Мэнше Чжао и У-Цаном будут еще другие места, чтобы показать свою силу м. Амбиции Фенцзиайи не ограничивались юго-западным углом Великого Тана!

......

«Не дай им сбежать: держи их!»

Квадрат Мастеров лучников, слушайте мой приказ. Вперед и налево, тридцать восемьсот шагов, огонь!

«Сообщите кавалерии сделать все возможное, чтобы пробить тибетские ряды!»

Хотя Ван Чун ни разу не участвовал в жестокой битве, происходившей подле него, он отдавал приказ за приказом. Превосходящий генерал ломал планы врага, и победа в битве была гораздо важнее, чем победа над отдельным человеком.

«Поздравляем пользователя с убийством 45744 тибетских кавалеристов!»

«Поздравляем пользователя с убийством 47915 солдат тибетской кавалерии!»

«Поздравляем пользователя с убийством 48416 солдат тибетской кавалерии!»

......

Строка сообщений эхом отозвалась в голове Ван Чуна. Из почти восьмидесяти тысяч солдат тибетской кавалерии, войска Ван Чуна убили почти пятьдесят тысяч. Ржание горных скакунов и крики людей можно было услышать по всему полю битвы. С противниками как спереди, так и сзади, кавалерии больше не хватало разгона для атаки.

Прямо сейчас тибетцы были просто пехотой.

И перед ними стояла самая организованная, дисциплинированная, скоординированная и мощная пехотная сила в мире, пехота Великого Тана. Результат этого соревнования между пехотой и «пехотой» был легко вообразим!

«Мы проиграли! Слишком много танских солдат!»

«Невозможно — у нас явно было больше солдат, так как же это стало возможно!»

«Отступление, отступление! Мы не можем победить… Почему так много танских солдат?!»

«Быстро найдите Великого Генерала. Мы потеряли слишком много солдат. Только Великий Генерал может справиться с ними сейчас!»

......

Битва простиралась от основания горы до вершины, и боевой дух тибетцев достиг абсолютного минимума. Никто из них никогда не ожидал, что эта битва будет такой. Они явно пришли с бОльшим количеством солдат, чем армия протектората Аннана, но в конце концов они почувствовали, что их превосходят солдаты династии Тан.

Это было похоже на наполненным силой телом, которую не было возможности использовать.

Бузз!

Видя, что ситуация опасна, Фенцзиайи внезапно достал из груди таблетку размером с большой палец и проглотил ее. Его сила мгновенно увеличилась, и он оттолкнул Ван Яна своим мечом и отступил тем же путем, каким пришел.

«Прекратите сражаться и уходите! Если мы останемся здесь, наши силы будут полностью уничтожены!»

Фенцзиайи послал несколько жестоких потоков Ци Меча, а затем прижал правую руку к земле, вызывая еще девять бесстрашных металлических големов. Отогнав солдат тана, он остановился возле Цзяосилуо, который восстановил свою человеческую форму, и убежал прочь.

Бум бум бум!

С этими двумя жестокими генералами, делающими все возможное, чтобы вырваться, солдаты Тана не смогли остановить их. Обоим понадобилось всего несколько мгновений, чтобы пробиться сквозь линию обороны и повести свою армию вниз по горе.

«После них!»

Выражение лица Ван Чуна мерцало. Воткнув знамя обратно в землю, он прыгнул на Белокопытную Тень и начал преследование, скача с вершины вниз.

Ван Чун ни разу не участвовал в этой битве, даже когда Фэнцзиайи достиг вершины. Теперь, однако, он сразу решил атаковать и выйти на поле битвы.

«Молодой мастер Чун, осторожнее — отчаянный враг опасен…»

В армии Чэнь Шусунь поспешно кричал, опасаясь за безопасность Ван Чуна.

«Правильный генерал знает, когда преследовать бегущего врага! Дядя Чэнь, все офицеры, слушайте мой приказ! Преследуйте врага! Не дайте им сбежать!»

Ван Чун отдал приказ, преследуя тибетцев.

Тибетский боевой дух был сломлен, их командиры бежали, а их армия была в полном беспорядке. Это был лучший шанс расширить свои успехи в этой битве. Тибетцы не дадут им такой возможности снова, когда они встретятся в следующий раз на поле битвы.

На вершине Ван Ян осмотрел поле битвы глубоким и внушительным взглядом. Он размышлял всего несколько мгновений, прежде чем немедленно отдать тот же приказ, что и Ван Чун.

«Преследуем их!»

На этот раз генералы не колебались. Армия Протектората Аннана сплотилась, их крики убить сотрясали небеса, и они последовали за бегущей тибетской армией, как лавина.

«Убииить!»

Потрясающие крики перекликались со всех сторон!

Впервые в этом бедствии на юго-западе они наконец одержали победу!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 536. Аргумент! Знак Чжанчжоу Цзяньцзюня!**

«За ними!»

Танская армия пристально преследовала бегущих тибетцев. Только после того, как они преследовали их в течение десяти с лишним ли и убили еще несколько тысяч тибетцев, танская армия наконец прекратила преследование. В этот ливень зрение было ограничено, и тибетцы бежали изо всех сил, поэтому даже Ван Чун не мог полностью уничтожить их.

Но результаты этой битвы все же полностью превзошли все ожидания.

Сорок тысяч солдат армии протекторатов Аннана сражались против силы в семьдесят тысяч, в основном из солдат тибетской кавалерии, но ценой всего от пяти до шести тысяч солдат они уничтожили более пятидесяти тысяч кавалеристов. Это соотношение десяти к одному среди жертв было тем, чего никто не ожидал увидеть.

Моральный дух армии протектората Аннана был высоким, и все они стремились сражаться.

«Молодой Мастер, что нам делать дальше?»

В десяти ли от горного хребта генералы остановились и стали смотреть сквозь проливной дождь на Ван Чуна с уважением в глазах.

Ван Чун не был дворянином или чиновником, а также не был солдатом армии протектората Аннана.

Для такого человека командовать армией было немыслимо. В конце концов, Ван Чун был, вероятно, самым молодым человеком во всей армии, причем многие генералы были достаточно взрослыми, чтобы стать его отцом. И это даже не принимая во внимание тот факт, что около девяноста процентов офицерского ядра армии Аннана никогда не видели его раньше.

Но никто не будет ссориться из-за его команды сейчас.

Эти офицеры боролись с Фенцзиайи и Цзяосилуо в течение достаточно долгого времени, и они всегда были в проигрыше. Ситуация начала меняться, только когда этот юноша поднялся на вершину и взял на себя управление армией. Можно сказать, что без этого парня многие из присутствующих людей погибли бы на той горе.

Героизм не считал своего происхождения. К настоящему времени никто не обращал внимания на возраст Ван Чуна или отсутствие у него звания или титула.

Этот юноша обладал талантом командира, который намного превосходил любого другого присутствующего. Если бы был один человек, который мог бы вывести их всех из их нынешнего затруднительного положения, это должен был быть этот юноша. Это качество было гораздо важнее, чем тот факт, что он был младшим сыном Ван Яна или что он имел жетон короля Суна.

Это было мнение, которое разделяли все присутствующие солдаты армии протектората Аннана.

«На данный момент нам не нужно беспокоиться о Цзяосилуо и Фэндзиайи. Необходимо срочно найти лорда Сянью Чжунтуна и как можно быстрее присоединиться к нему», — твердо сказал Ван Чун.

Он пришел к такому выводу некоторое время назад. Солдаты армии протектората Аннана во главе с его отцом и старшим братом составляли всего сорок тысяч, только часть первоначальных восьмидесяти тысяч. Если они не найдут Сяньюй Чжунтуна как можно быстрее и не объединятся с армией, которой он командовал, они будут обречены, если столкнутся с Хуошу Хуйцаном.

«Но мы даже не знаем, где они!»

В этот момент Чэнь Шусунь ехал сзади, с потерянным выражением лица. Когда дождь смыл его доспехи, он исчез с зеленовато-серым оттенком.

«Кроме того, наша первоначальная цель состояла в том, чтобы контратаковать и уйти, делая все возможное, чтобы сохранить жизни каждого. Если мы погонимся за ними, мы пойдем на большой риск. Без защиты этого горного хребта мы будем иметь географический недостаток, и тибетцы просто переловят нас на равнине. Кроме того, Хуошу Хуйцан и большая часть тибетской армии спешат в эту область. Если мы вернемся, чтобы найти лорда Сяньюй, задержка может означать, что мы столкнемся с тибетской армией, и я не думаю, что кто-либо из нас сможет уйти от этого живым. И вся армия будет уничтожена вместе с нами! Это больше не город Льва! С того момента, как мы покинули город Льва, мы перестали иметь какие-либо стены или естественные барьеры, на которые можно было бы положиться».

Эти слова сразу же заставили других генералов задуматься.

Другой офицер армии протектората Аннана высказал свое согласие: «Правильно — с того момента, как мы покинули Города Льва, у нас больше нет возможности вернуться. Так как Фенцзиайи уже нашел нас, Хуошу Хуйцан и Гелуофэн, вероятно, уже знают, где мы находимся, и их армии, вероятно, направляются к нам прямо сейчас. Каждый момент, когда мы задерживаемся здесь, увеличивает опасность!»

«Армия протектората Аннана определенно не может быть похоронена здесь. Если армия будет уничтожена, протекторат Аннана будет существовать только как название!» — согласился другой офицер.

Еще один командир поехал на своей лошади вперед и сказал: «По правде говоря, еще до того, как мы предприняли попытку прорыва, все уже это понимали. Объединенная армия Мэнше Чжао и У-Цана сметает все перед собой, и это не то, что любой из нас может остановить. Есть только возможность думать и надеяться, что каждый сможет отступить. Есть люди, которые просто не смогут сбежать: все зависит от их собственной удачи. Вот как это происходит для нас и всех остальных. Я уверен, что Господь Сяньюй также понимает этот принцип. Каждый должен быть сам по себе, чтобы увидеть, смогут ли они убежать».

За этим последовало долгое молчание.

Единственным звуком были капли дождя, падающие на броню. Ван Чун ничего не сказал, но, когда его взгляд скользнул по окружающим генералам на юго-западе, его лоб медленно нахмурился.

Я не думал, что Сяньюй Чжунтун так быстро потеряет доверие армии протектората Аннана, тихо сказал себе Ван Чун. Когда Чжанчжоу Цзяньцзун вошел в столицу, Сяньюй Чжунтун поспешно продвинулся. Возможно, было бы хорошо, если бы у него была какая-то заслуга, чтобы восполнить свое поражение, но после поражения на юго-западе и потери более ста тысяч элитных солдат на равнинах Эрхай, вероятно, многие люди недовольны им! Они просто не говорят это прямо сейчас, вот и все.

Он никогда не понимал, что именно произошло с армией протектората Аннана, но теперь, когда он думал об этом, в армии, вероятно, было много недовольных голосов и, возможно, немало тех, кто возражал против выбора Чжанчу Цзяньцюна для продвижения по службе. Поражение в Эрхае привело к тому, что Сяньюй Чжунтун полностью потерял доверие своих солдат.

Многие люди стали выступать против решения Ван Чуна сейчас только потому, что хотели выразить свое недовольство.

Армия даже не вышла из отчаянного положения, а офицеры армии Протектората Аннана уже спорят друг с другом. Это определенно не очень хороший знак!

Мысленно вздохнул Ван Чун.

Наконец он понял, почему часть армии Протектората Аннана последовала за его старшим братом и отцом, а другая часть последовала за Сяньюй Чжунтуном. Объективно говоря, Сяньюй Чжунтун определенно нес большую ответственность за поражение на равнинах Эрхай, но также нужно было откровенно признать, что это произошло потому, что Сяньюй Чжунтун не имел таланта быть генеральным защитником.

И это было результатом эгоизма Чжанчжоу Цзяньцона. Но если отбросить это, Сяньюй Чжунтун на самом деле был довольно приличным командиром. Во время этого потрясения он ни разу не подумал о том, чтобы предоставить свою судьбу врагу. Таков был конечный результат, которого можно было ожидать, когда кто-то из недееспособных людей был повышен в должности.

Таким образом, у Ван Чуна не было слишком плохого впечатления о нем.

Бузз!

Когда эти мысли пролетели в его голове, Ван Чун быстро принял решение. Его правая рука достигла его груди, в месте, очень близком к его груди, и извлекла предмет. Это был не ослепительный жетон Короля Суна, а какой-то совершенно черный объект.

«Ах! Это… знак Генерального Протектора!»

Сначала офицеры в замешательстве рассматривали действия Ван Чуна, но когда они начали ясно различать жетон черного тигра, который Ван Чун держал высоко в воздухе, все они почувствовали дрожь в своих телах и поспешно поклонились. Офицеры, которые больше всех протестовали, даже испуганно спешились на своих лошадях и опустились на одно колено.

«Я не думал, что у молодого мастера будет знак лорда-генерального защитника. Есть ли у Милорда приказ, который он хотел бы передать?»

У всех офицеров были опущены головы, их голоса окрашены уважением, паникой и беспокойством.

Этот эффект не был тем, что Ван Чун мог произвести, используя жетон Короля Суна.

Чжанчжоу Цзяньцзюн был Генеральным Защитником юго-запада в течение нескольких десятилетий, управляя железным кулаком и получив титул Тигра Империи. Когда он стоял на страже, Мэнше Чжао и У-Цан продолжали опасаться, не решаясь действовать опрометчиво. Гелуофэн и Далун Руозань ждали, пока Чжанчжоу Цзяньцюн переедет в столицу, прежде чем начать войну.

Можно легко представить себе репутацию Чжанчжоу Цзянькина на юго-западе.

Чжанчжоу Цзяньцзюн сделал юго-запад своей территорией, что видно из сцены, происходившей перед Ван Чуном. Хотя он уже несколько месяцев был военным министром, офицеры юго-запада по-прежнему уважительно называли его «генеральным защитником», а не «министром».

Кажется, что запрос личного жетона Чжанчжоу Цзяньцона перед отъездом был правильным решением.

Ван Чун мысленно вздохнул, глядя на него.

Сяньюй Чжунтун уже потерял доверие своих войск, и злоба, которую они держали, была слишком глубокой. Другими словами, юго-запад фактически находился в состоянии ожидания лидера. Даже жетон короля Суна не мог ничего с этим поделать. Но знак Чжанчжоу Цзяньцюна… в настоящее время это был единственный способ смягчить все текущие конфликты и заставить всех офицеров юго-запада прислушаться к его приказам.

«Видеть знак — это то же самое, что видеть человека. Я предполагаю, что лорд Чжанчоу сказал вам всем об этом», — спокойно сказал Ван Чун, не зная, что слабая принудительная аура медленно поднимается из его тела.

«Перед отъездом на юго-запад я обсудил этот вопрос с лордом Чжанчжоу. Милорд сказал, что, как только я приеду сюда, все вопросы юго-запада будут переданы мне в распоряжение, и что я буду заниматься делами на его месте. Таким образом, любой, кто посмеет бросить вызов моим приказам будет казнен. Все будет выполнено от его имени и с его полного согласия. Вы понимаете?»

Голос Ван Чуна был сдержанным и суровым. В этот момент не было детского вида. Даже ветераны офицеры армии не могли с ним сейчас сравниться.

«Да!»

«Поскольку у Молодого Мастера есть жетон Лорда-Протектора, мы, естественно, непоколебимо будем следовать приказам Молодого Мастера! Мы будем в вашем распоряжении!»

......

Офицеры опустили головы, никто из них даже не осмелился дышать слишком громко.

«Молодой мастер…»

Чэнь Шусунь с удивлением наблюдал, стоя в стороне, полностью ошеломленный.

Знак короля Суна, знак Чжанчжоу Цзяньцзюна…

Эти два чрезвычайно важных символа власти были не тем, о чем могли даже мечтать простые люди, но у Ван Чуна были они оба. Чэнь Шусунь всегда верил, что Ван Чун сам сбежал на юго-запад. Однако теперь даже он не понимал, что на самом деле происходит. Молодой Мастер клана, казалось, скрывал больше секретов, чем он себе представлял.

«Нет необходимости, чтобы вы следовали моим указаниям и призывам, но есть одна вещь, которую я должен прояснить. География юго-запада относительно плоская, с несколькими горами и множеством холмов. Кто-нибудь из вас верит, что мы действительно можем бежать быстрее, чем тибетская кавалерия? С самого начала бежать на юго-запад и безопасно отступить было невозможно. У нас нет другого выбора, кроме как сражаться.»

«И если мы хотим выжить в этой войне, единственный путь для всех — оставаться едиными. Если мы объединимся, мы сможем увеличить наши шансы на выживание, но если мы пойдем своим путем, объединенная армия Мэнше Чжао и У-Цана разберется с нами по отдельности, и никто из нас не уйдет живым!»

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 537. Сяньюй Чжунтун в опасности!**

Голос Ван Чуна, похоже, разбудил офицеров. Настроение мгновенно стало более угнетающим.

Было просто невозможно сбежать с юго-запада. Все офицеры здесь некоторое время смутно понимали это, но никто из них никогда не говорил этого прямо. Все они держались за этот тонкий кусочек надежды, пока Ван Чун не разрушил их иллюзии. Можно легко представить себе мрачную реальность, которую эти люди теперь должны были заставить себя принять.

Больше ничего не поделаешь. Прекращая свои иллюзии рано, они все могут объединиться быстрее. В противном случае, если бы они все еще мечтали о выживании, все могли бы просто умереть, — тихо сказал себе Ван Чун.

Армия только что одержала крупную победу, возродив свой моральный дух, поэтому Ван Чун не должен был делать что-то подобное. Но внутренние конфликты в армии протектората Аннана сделали эту кампанию очень опасной. Только разрушив их нереалистичные надежды, Ван Чун мог подавить эти конфликты под поверхностью и объединить армию.

И только так может быть эффективна армия протектората Аннана.

Кто-то должен был сделать это!

Поскольку никто другой не хотел, Ван Чун должен был это сделать.

— Но даже если мы остаемся, придерживаясь мнения, что смерть предпочтительнее бесчестия, мы все равно не можем сравниться с объединенной армией Мэнше Чжао и У-Цана. У них слишком много людей. Сто тысяч солдат сражаются против более пятиста тысяч, и довольно большая часть из них — элитная кавалерия? Мы будем раздавлены, — сказал один из командиров с мрачным выражением лица.

— Если вы не попытаетесь, как вы можете узнать? Кроме того, наша цель состоит не в том, чтобы полностью разгромить их, а в том, чтобы задержать их до прибытия подкреплений из Императорского Двора. Разбивать их и защищаться от их атак — это две совершенно разные концепции. — Строго сказал Ван Чун, с сияющими глазами.

— Кроме того, вы забыли, в чем заключается миссия армии протектората Аннана? Если мы сбежим, что произойдет с гражданским населением на юго-западе? Единственная причина, по которой на юго-западе еще не произошло ни одного бедствия, заключается в том, что мы удерживаем армию Мэнше Чжао и У-Цана. Если они не справятся с нами, Гелуофэн и Хуошу Хуйцан не будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы атаковать другие места. Если мы отступим, что подумают о нас гражданские жители юго-запада? Что будет о нас думать Императорский Двор? Вы действительно думаете, что сохранение главной силы армии Протектората Аннана позволит вам защитить Протекторат Аннана?

— Может ли протекторатная армия, которая не может защитить юго-западную границу, по-прежнему считаться протекторатной армией? Имеет ли она смысл для своего существования? Более того, если я прав, довольно многие из вас должны быть жителями юго-запада, не так ли?

Слова Ван Чуна сразу же задушили сердца офицеров.

— Можно ли считать армию, которая не может защитить юго-западную границу, армией протектората?

Никто никогда не задавал им этот вопрос, и никто из них никогда не рассматривал его. Но в этот момент даже самые тупые из них поняли, что Ван Чун был прав.

Армия протектората Аннана, которая не могла защитить юго-западную границу, не нуждалась в существовании, даже если ей удастся выжить. Более того, если бы они действительно бросили почти миллион мирных жителей юго-запада под копыта армии Мэнше Чжао и У-Цана, то армия протектората Аннана стала бы насмешкой для всего мира.

Как это было стыдно!

В одно мгновение все офицеры армии протектората Аннана облились холодным потом.

— Напоминание молодого мастера правильное. Мы не думали об этом. Учитывая состояние этой войны, отступать некуда. Если враг не умрет, умрем мы!

Все офицеры были чрезвычайно благодарны Ван Чуну.

Великий Тан прославился своим воинственным стилем жизни. Будучи солдатами, у каждого из них была своя гордость. Это особенно относится к солдатам армии протектората Аннана, чье имя выросло на юго-западе благодаря многолетним угрозам Мэнше Чжао и У-Цана. Если бы они действительно были прокляты миром, они могли бы с тем же успехом умереть.

— Но даже если мы хотим остаться, как нам решить проблему провизии? Твердые стены города Льва изначально были лучшим укреплением на равнинах Эрхай, и мы бы никогда не решили уйти оттуда, если бы у нас все еще была провизия. Количество кормов и рационов, потребляемых десятками тысяч солдат, не маленькое. Как мы решаем эту проблему?

— Император не использует голодных солдат. Без достаточных запасов, тибетцам даже не нужно будет сражаться с нами, достаточно просто окружить нас. Если мы умрем таким образом, разве мы не пожертвуем своей жизнью напрасно? — Сказал смуглый и бородатый командир с серьезным выражением лица.

Хотя он не хотел этого говорить, провизии действительно были самой большой проблемой армии протектората Аннана. Провизия в Городе Льва была полностью уничтожена, и, если бы они не занялись этой проблемой сейчас, их нынешняя победа была бы полностью потрачена впустую.

— Хахаха, тебе не нужно беспокоиться об этой проблеме. У меня есть способ позаботиться об этом.

Ван Чун засмеялся над этим вопросом.

Прежде чем можно будет мобилизовать войска и лошадей, необходимо приготовить рационы и корма. Если бы Ван Чун не сделал подобных приготовлений, он бы никогда не приехал на юго-запад.

Офицеры удивленно посмотрели друг на друга, даже Чэнь Шусунь выглядел удивленным. Было ясно, что он также ничего не знал о мерах, предпринятых Ван Чуном.

— Поскольку дело обстоит именно так, и поскольку у молодого Мастера есть жетон лорда-покровителя, мы, естественно, будем подчиняться приказам Милорда, — говорили офицеры юго-запада с подчиненными выражениями лица.

У Ван Чуна был жетон Чжанчжоу Цзяньцзуна, что означало, что он представлял Чжанчжоу Цзяньцзуна, поэтому, естественно, никто не противился ему. Они беспокоились только о провизии, но, поскольку об этом позаботились, все остальное было в порядке.

Тыгыдык!

Пока они разговаривали, к ним быстро приближались тяжелые удары конских копыт и мощная аура. Ван Ян ехал на огромном черном жеребце, его плащ развевался на ветру с суровым выражением лица.

Хотя шел дождь, вода не могла проникнуть к нему на три чжана вокруг.

— Милорд!

Увидев Ван Яна, все проявили уважительное выражение.

— Отец!

Сердце Ван Чуна дрогнуло, когда он поспешно опустил голову.

Хотя он больше не был бесполезным подростком из прошлого, и хотя он также внес невероятный вклад на поле битвы, Ван Чун все еще инстинктивно боялся своего отца.

— Твое выступление на этот раз было довольно хорошим.

Когда взгляд Ван Яна переместился на Ван Чуна, он слегка кивнул и изрек редкий похвальный комментарий.

— Отец!

Мысли Ван Чуна дрожали. Хотя это была единственная безразличная фраза, Ван Чун знал, как много в ней содержится признания. Это была не мелочь, как послушная еда за семейным столом, и не ссора с Яо Фэном в павильоне Огромного Журавля.

— Искусство войны имеет жизненно важное значение для государства, вопрос жизни и смерти, путь к безопасности или гибели. Это вопрос, которым нельзя пренебрегать 1. Война никогда не была тем местом, где можно играть или шутить. Таким образом, на массивном, жестоком и ужасном поле битвы всегда было запрещено сюсюкать для потомков клана Ван. Это было правило, которое дедушка, большой дядя и отец Ван Чуна строго соблюдали.

Даже кто-то столь же талантливый, как его старший брат Ван Фу, получил строгий выговор от отца в первый раз, когда вышел на поле битвы.

То, что Ван Ян сказал — довольно хорошо, было выражением массового признания способностей Ван Чуна. Было очевидно, что его отец больше не против того, что он сбежал на юго-запад и вмешался в эту войну.

— Я слышал все твои слова.

Ван Ян не знал, о чем думал Ван Чун, и его взгляд остановился на Ван Чуне всего несколько секунд, прежде чем перейти к юго-западным офицерам.

— Милорд…

Офицеры показали крайне уважительные выражения, готовясь выслушать слова Ван Яна.

На этом поле боя вторым по статусу после Сянью Чжунтуна был отец Ван Чуна Ван Ян. И в отличие от Сяньюй Чжунтуна, Ван Ян, хотя и происходил из клана Ван, поднялся по лестнице, полагаясь исключительно на свои силы. Все в мире знали об этом.

Более того, пара отец-сын в клане Ван оказалась в опасной ситуации ради спасения армии протектората Аннана. По этой причине офицерское ядро юго-запада с большим уважением относилось к клану Ван и было готово принять их приказы на поле боя.

— Чун-эр был прав в одном: Лорд Сяньюй должен быть спасен! И мы должны спасти остальную часть армии Протектората Аннана. Просто делайте, как он сказал!

Тон Ван Яна был лаконичен и решителен, его слова, казалось, решили эту дискуссию.

— Да, Милорд!

Офицеры безумно завопили в согласии.

После нескольких минут молчания один из офицеров протектората Аннана неожиданно сказал: — Но, Милорд, небо темно и дождь льет безграничный. Невозможно узнать, где сейчас находится Господин Сяньюй!

— Ха-ха, тебе не нужно об этом беспокоиться.

Ван Чун со смехом внезапно спешился. Другие могут не знать, где Сяньюй Чжунтун и его войска, но как он мог не знать?

— Старый Орел!

Кряяяяя!

По приказу Ван Чуна с плеч Старого Орла слетел огромный орел. Под ошеломленными взглядами офицеров он сделал дугу в воздух и начал лететь на юго-восток.

......

В то же время, в другом месте в рамках сильного ливня, армия во главе с Сяньюй Чжунтуном была в большой опасности.

Бонгбонгбонг!

Военные барабаны гремели быстрой дробью. На зеленовато-черной горной цепи бесчисленные солдаты армии протектората Аннана вели ожесточенные бои с тибетской кавалерией. В отличие от сил Фенцзиайи и Цзяосилуо, эта тибетская кавалерия начала упорядоченное наступление, разбиваясь бесконечными волнами против танских солдат.

Давление, оказываемое на армию протектората Аннана в этот момент, было невообразимым.

— Черт, черт, черт…!

На вершине горы глаза чернобородого Сяньюй Чжунтуна были налиты кровью, а его кулак непрерывно колотил по коленям. Он нес большую ответственность за нынешнее состояние юго-западной войны. Единственная причина, по которой он не совершил самоубийство, чтобы искупить свои преступления, заключалась в том, что армия протектората Аннана не была полностью уничтожена.

Хотя это было, вероятно, не за горами.

Почему так получилось? Хуошу Хуйцан, Гелуофэн, вы слишком смелые! Даже если я, Сяньюй Чжунтун, не подхожу для вас, вам придется заплатить за это!

Разум Сяньюй Чжунтуна был в смятении, его сердце наполнялось яростью и ненавистью.

Тот, кто был больше всего ошарашен этой войной, был он. Он провел много лет в армии протектората Аннана, и никогда не было проблем с Мэнше Чжао или У-Цаном. Но внезапная атака Гелуофэна и разрушение города привели к разрушению этого с трудом завоеванного мира.

Когда он впервые узнал об этом, Сяньюй Чжунтуну было трудно поверить, он думал, что в сообщении какая-то ошибка.

Но руины города лежали, и трупы покрывали землю.

Сяньюй Чжунтун относился к этой войне как к наказанию, и он полагал, что его противником был только Мэнше Чжао. Таким образом, можно легко представить себе шок Сяньюй Чжунтуна, когда Далун Руозан и Хуошу Хуйцан пришли во главе тибетской армии.

Он никогда бы не ожидал, что Мэнше Чжао и У-Цан станут такими смелыми. Чжанчжоу Цзяньцзун едва покинул юго-запад и вошел в столицу, а они уже начали войну, полную войну!

— Сяньюй Чжунтун, сдавайся! Ты просто не подходишь для нас!

Под проливным дождем с основания горы внезапно раздался голос. Хотя он говорил на языке Центральных Равнин, он звучал чрезвычайно холодно и жестко.

— Чушь собачья!

Сяньюй Чжунтун внезапно встал с широко открытыми глазами в ярости.

— Хуошу Хуйцан, не веди себя слишком гордо. Армия протектората Аннана никогда не поклонится никому, ни в Города Льва, ни сейчас. Если вы хотите победить нас, сделайте это своими собственными силами!

Его грохочущий голос походил на раскат грома, распространяющийся с вершины и катящийся по земле. Даже завеса дождя дрогнула от ярости в голосе Сяньюй Чжунтуна.

— Хммм! Как пожелаешь!

В месте, далеко напротив вершины, Хуошу Хуйцан стоял в своих чёрно-красных доспехах с холодным выражением лица, похожим на меч, указывающий на небеса.

— Атака!

Скорбные рога пронеслись над огромной землей.

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

1. Эта цитата — первая строка из — Искусства войны Сунци.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 538. Осада врага, чтобы победить подкрепление 1! Разрешение Ван Чуна!**

Флап-флап!

Бескрайний дождь покрывал землю, проникая в глаза. Несмотря на то, что он уже подготовился, Ван Чун все же должен был признать, что дела сложились выше его ожиданий.

— Как сообщается, впереди были обнаружены тибетские следы силой не менее ста тысяч!

— Сообщаю, лорд Сяньюй был обнаружен! Остальная часть армии Протектората Аннана была окружена!

— Сообщаю, что армию возглавляет тибетский великий генерал Хуошу Хуйцан!

......

Разведчик за разведчиком прибыли на своих лошадях, доставляя сообщения, которые никто из офицеров не хотел слышать. Но благословения не приходили парами, и катастрофа никогда не приходила одна. Положение, стоящее перед ними, было плохим не только этим.

— Сообщаю! Фенцзиайи и Цзяосилу были обнаружены на юго-западе. Их силы идут в нашем направлении и быстро сходятся в этом месте!

Несколько секунд спустя с этим докладом выступил еще один разведчик армии протектората Аннана.

Стук дождя по броне солдат был слышен громко и отчетливо, когда армия погрузилась в тишину, а ее настроение было тяжелым и удручающим.

Хуошу Хуйцан — это имя, которое никто из них не хотел слышать, и, хотя их армия двигалась быстро, сцена, которую они меньше всего хотели увидеть, все же произошла. Хуошу Хуйцан не только догнал армию во главе с Сяньюй Чжунтуном, но недавно побежденные Фэндзиайи и Цзяосилуо вернулись.

Ситуация была крайне невыгодна для них!

— Молодой Мастер, что нам теперь делать?

Почти подсознательно офицер армии протектората Аннана проглотил слюну и повернул шею, чтобы посмотреть на Ван Чуна. Разведчики армии Протектората Аннана, которым удалось выжить до этого момента, были лучшими из лучших, и под руководством огромного орла они смогли обнаружить следы своего врага немного раньше, чем обычно.

Но время, которое они выиграли от этого, не было слишком значительным. Как только Фэнцзиайи, Цзяосилуо и сто тысяч военнослужащих под руководством Хуошу Хуйцана обнаружат армию Тана, и эти две силы атакуют их с двух сторон, единственной вещью, которая ожидала всех этих офицеров, была смерть.

Времени было мало, и решение нужно было принять как можно быстрее. Но в этот момент этот офицер действительно не мог придумать ничего путногои, поэтому он доверил свои надежды Ван Чуну.

Если был человек, который мог вывести их из этой ситуации, это был Ван Чун.

— Молодой мастер!

— Молодой мастер!

......

Раз, два, три… все начали смотреть в сторону Ван Чуна. Ван Чун обладал жетоном Чжанчжоу Цзяньцона и теперь имел высшую власть на юго-западе. Только он был способен приказывать этим людям и распоряжаться армией.

— Это…

Ван Чун нахмурился. В сложившейся ситуации даже он не мог принять решение так быстро.

Я думал, что уже прогнал Фенцзиайи и Цзяосилуо. Я не думал, что они так быстро повернутся и вернутся обратно. Должно быть, они получили некоторые новости и вернулись, чтобы присоединиться к остальной армии.

Ван Чун был спокоен, но его ум был занят работой.

Он уже был удивлен тем фактом, что Хуошу Хуйцану удалось так быстро догнать Сяньюй Чжунтуна, и он был еще более удивлен скоростью, с которой вернулись Фенцзиайи и Цзяосилуо. Всего несколько часов назад Ван Чун явно преследовал их армию в совершенно противоположном направлении. Но им каким-то образом удалось сделать гигантскую петлю и почти волшебным образом появиться здесь.

Тибетцев было итак много, и если бы они добавили в свои ряды жестоких генералов, таких как Фенцзиайи и Цзяосилуо, армии протектората Аннана пришлось бы вступить в бой с тибетцами в финальную битву в этом месте.

Армия была практически беззащитна, поэтому Ван Чун не желал этого.

Более того, если бы это действительно произошло, Ван Чун не смог бы использовать какие-либо свои планы и приготовления.

Кроме того, текущей целью армии протектората Аннана было задержание армии Мэнше Чжао и У-Цана, а не вступление в финальную битву. На стратегическом уровне это совершенно не соответствовало планам Ван Чуна.

— Чун-эр, просто скажи, что ты думаешь! Не важно, что это, я и другие генералы поддержим тебя.

Прозвучал знакомый голос. Это внезапно заговорил Ван Ян, поглаживая бороду. Несмотря на то, что его голос был холодным и безразличным, Ван Чун чувствовал, как волна тепла прошлась по его сердцу.

— Дайте мне подумать!

Ван Чун поднял голову к грозовому небу, его разум завибрировал, через него пролетело бесчисленное количество мыслей. Времени было мало, и ситуация, с которой столкнулась армия протектората Аннана, была уже наихудшим сценарием. Ван Чун должен был принять решение быстро.

— Осада противника, чтобы победить подкрепление!

По прошествии нескольких секунд и бесчисленных лет Ван Чун неожиданно произнес фразу, которую никто из офицеров не слышал раньше.

— Лорд Сяньюй все еще может продержаться какое-то время без проблем, но Фенцзиайи и Цзяосилуо — могущественные противники, с которыми нам приходилось иметь дело! Несмотря ни на что, мы не можем позволить им объединиться с основной армией. Более того… сможем ли мы спасти лорда Сяньюй — будет зависеть от этой битвы!

В конце этих слов в глазах Ван Чуна засиял удивительный свет.

Ситуация на юго-западе была в худшем из возможных состояний, но ничто в этом мире не было абсолютным, и всегда был шанс на выживание. Для Ван Чуна, пережившего бедствие иностранных захватчиков, не было такой вещи, как верная смерть.

— …Тибетская кавалерия насчитывает около двухсот тысяч, и, если мы вычтем семьдесят тысяч Фенцзиайи и Цзяосилуо, у них должно быть 160 000 или 170 000 человек. Но силы, сражающиеся с господином Сяньюй насчитывают около 100 000 человек, поэтому шестьдесят или семьдесят тысяч их солдат пропали без вести. Нет сомнений, что довольно много их солдат потерялись в этом ливне, и они не смогут вернуться хотя бы на некоторое время. И это наш шанс! Пока мы можем уничтожить Фенцзиайи, а затем встретиться с лордом Сяньюй, наши силы не будут намного меньше, чем у тибетцев. Это всего лишь девяносто тысяч против ста тысяч! Я уверен, что все вы сталкивались с такими битвами раньше!»

В начале офицеры все еще были немного смущены словами Ван Чуна, но, когда Ван Чун сказал последние слова, все их глаза начали светиться.

Он был прав. Чисто с точки зрения силы армия протектората Аннана никогда не испытывала недостатка по сравнению с Мэнше Чжао и королевской линией Нгари. Напротив, они на самом деле были лучше. Это правда, что потеря 100 000 из 180 000 элитных солдат нанесла тяжелый удар по армии Протектората Аннана.

Но выжившие солдаты были элитой из элит. Мало того, что их сила не уменьшилась, она фактически увеличилась. Уже один этот момент сделал их положение не таким плохим, как казалось.

— Милорд прав. Если мы встретимся с лордом Сяньюй, наших сил абсолютно хватит, чтобы сражаться с Хуошу Хуйцаном!

Когда офицеры посмотрели на Ван Чуна, их глаза загорелись желанием сражаться.

Хорошо, идем!

Ван Чун махнул рукой и сразу взял на себя инициативу.

Румбл! Армия последовала за ним.

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

1. — Осада противника для разгрома подкреплений была военной стратегией, которая была частью мобильной войны. Это включало осаду противника, чтобы заставить вражеские силы из других мест прийти на помощь осажденным силам. Цель стратегии — не захватить город, а уничтожить подкрепление противника.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 539. Засада! Легко напуганный Цзяосилуо!**

Дождь лился как из ведра, и две фигуры катились по холмам сквозь дождь.

Когда Фенцзиайи возглавил остатки своей личной охраны, он внезапно подъехал к Цзяосилуо и нарушил молчание:

— Цзяосилуо, маршал впереди. Ты думал о том, как объяснить это маршалу?

— Я не знаю.

Ответ Цзяосилуо был кратким. Битва уже закончилась, и Цзяосилуо разогнал свою трансформацию белого тигра. В этот момент можно было увидеть, что Цзяосилуо был крепким мужчиной, ростом 1,8 метра, а все его тело было распухшим от мускулов. Он совершенно не был похож на низкорослых и коренастых тибетцев.

У всех девяти сыновей дракона были разные формы, и даже среди тибетцев не все они были короткими и коренастыми. Почти все их генералы были высокими и внушительными фигурами, совершенно не похожими на обычных тибетцев.

— Прямо сейчас я тоже не знаю, что делать.

Множество толстых черных обручей свисало с правого уха Цзяосилуо, и, когда они лязгали друг о друга, они, казалось, делали атмосферу еще мрачнее.

Преследуя Ван Яна и его сына, их почти восемьдесят тысяч солдат понесли потери в пятьдесят тысяч человек, а общее число жертв составило более семидесяти тысяч. Такое горькое поражение было беспрецедентным. Их силы были в хаосе на поле битвы, по крайней мере, восемьдесят процентов из них были неспособны достичь линии фронта в течение более двух часов. Однако, когда армия бежала с поля боя, она понесла много потерь от преследования армии протектората Аннана.

Такое жалкое поражение… По правде говоря, даже сейчас Цзяосилуо все еще чувствовал глубокий стыд.

Тибетцы славились своей свирепостью и смелостью и никогда не боялись сильного врага. Но в этой битве от начала до конца они были как мухи без головы, полностью обманутые вражескими стратегиями. Как главнокомандующий, Цзяосилуо должен был взять на себя всю тяжесть вины.

— Этот парень… он определенно не был Ван Фу. Кто же он?

Цзяосилуо вспомнил, что этот паренёк был одет в доспехи Ван Фу, но он явно не был Ван Фу. Он сжал свои массивные кулаки, а также зубы.

Хотя поле битвы было беспорядочным, и, хотя он полностью проиграл своему противнику в силе ума, Цзяосилуо был уверен в одном. Все началось, когда этот паренек поднялся на вершину и принял командование армией у Ван Фу.

Хотя он и Фенцзиайи были провозглашены жестокими генералами, они находились за десяток тысяч ли от этого отродья в своем знании военного искусства.

— Хотя я не знаю его происхождения, он определенно не обычный человек. Учитывая возраст этого парня, если бы у него не было какой-либо поддержки, он бы никогда не смог командовать армией протектората Аннана.

Глаза Фенцзиайи сверкнули. У него были свои сомнения по этому поводу.

Фенцзиайи потерпел несколько поражений в своей карьере. Он был наследным принцем Мэнше Чжао и был высоко оценен Богом Великой Танской войны Ван Чжунси, поэтому он был довольно высокомерным человеком. В результате, несмотря на то, что Великий Тан был гораздо более могущественным, чем Мэнше Чжао, Фэндзиайи был убежденным сторонником этой войны.

А битва при Эрхае только поддержала мнение Фенцзиайи.

Разгром Великого Тана был несомненным, как и поражение армии Протектората Аннана!

Мэнше Чжао наконец смог высоко поднять голову и освободиться от тени Большого Тана. Наконец-то он мог стать настоящим наследным принцем!

Но теперь Фенцзиайи потерпел поражение.

И это было серьезное поражение!

Фенцзиайи всегда чувствовал, что может предсказать, как будет развиваться эта война, но теперь впервые появилась переменная, которую нельзя контролировать и которая совершенно непредсказуема.

Эта война не окончена. В конце концов, мы снова столкнемся с ними! — мысленно сказал себе Фенцзиайи.

На этот раз неудача была внезапной, и, строго говоря, солдаты Мэнше Чжао, которые принимали участие в этой битве, были только его личными охранниками. Битвы на этом уровне было недостаточно, чтобы что-то завершить. И он был не единственным, кто командовал тибетской армией. Учитывая гордую личность Фенцзиайи, он никогда бы не захотел так легко признать свое поражение.

Тем не менее…

Брови Фенцзиайи поднялись, когда ему пришла в голову мысль.

— Танская армия, появившаяся в нашем тылу, явно не была армией протектората Аннана и не была армией во главе с отцом и сыном клана Ван. Я уверен, что эти войска были не из города Льва. Цзяосилуо не знал этого. Великий Генерал победил подкрепление Великого Тана?

Цзяосилуо тупо уставился на него, прежде чем наконец ответить. — Да, это абсолютно верно. Вы думаете, что Великий Генерал лгал?

Вся сила в шестьдесят тысяч была уничтожена без единого выжившего? — Фенцзиайи продолжил свои вопросы.

— Это… Как это могло быть? Это не похоже на равнины, поэтому полностью уничтожить армию легче сказать, чем сделать, — ответил Цзяосилуо.

— Так вы говорите, что он убил только часть, а остальные стали рыбами, которым удалось вырваться через дыры в сети? Я понимаю. Цзяосилуо, столица Великого Тана на этот раз послала нам грозного противника.

Фенцзиайи прищурился, пытаясь всмотреться сквозь проливной дождь.

Грохот конских копыт раздался впереди, когда разведчики дали отчет:

— Милорд, впереди отчет. Великий генерал уже обнаружил армию протектората Аннана Сянью Чжунтуна и хочет, чтобы мы поспешили с нашими войсками.

— Поехали! Скорее!

Выражения лица Фенцзиайи и Цзяосилуо мерцали, и взмахом руки их армия начала продвигаться. Дождь все еще шел, и с наступлением позднего дня их зрение становилось все хуже и хуже. Более двадцати тысяч солдат продолжали наступление, их мысли были отвлечены и невнимательны.

Ни Фенцзиайи, ни Цзяосилуо не заметили, что окружающая атмосфера стала немного странной. Из разведчиков, которых они отправили, восемь из десяти не вернулись. Но ни у кого из них не было ума придать значение такого вида вещам.

— Убьююююю!

Пока армия шла по холмистой местности, внезапно разразились крики. Прежде чем солдаты могли отреагировать, бэнбэнбэн! Толстые болты баллист вылезли из пустоты. Прежде чем тибетская конница смогла увернуться, их пробили и уложили вместе с их лошадьми.

— Нехорошо! Все войска, будьте готовы: это вражеская атака!

Предупреждения охранника, произнесенные на тибетском языке, прозвучали в небе. Эта атака была слишком внезапной, и солдаты только после нее начали подниматься в тревоге.

Но прежде чем они успели среагировать, они все услышали знакомый голос.

— Хахаха, Фенцзиайи, Цзяосилуо, я долго ждал вас. Вы действительно думали, что сбежали? Сдавайтесь!

Румбл! В тот момент, когда этот голос закончил говорить, бесчисленные солдаты Тана вышли из своих укрытий.

— Черт возьми, это тот паршивец!

Услышав этот голос, Фенцзиайи и Цзяосилуо побледнели.

Хотя они до сих пор не знали, кто такой этот таинственный юноша, невозможно было забыть его особый голос.

— Что здесь происходит? Откуда он узнал, что мы будем здесь?!

Тревога Цзяосилуо была не без причины.

Их преследовали силы Ван Чуна, и они приложили немало усилий, чтобы наконец завершить отступление. После этого они пошли в объезд под дождем, почти сделав полный круг. Первоначально они считали, что избежали захвата Ван Чуна, но, к их удивлению, даже после большого объезда им все же удалось столкнуться с ним.

Из почти восьмидесяти тысяч их сил осталось только двадцать тысяч. Эта армия была похожа на легко напуганную птицу, ее боевой дух был абсолютно низким.

Даже Фенцзиайи и Цзяосилуо не были готовы встретиться с Ван Чуном в это время.

— Быстро, отступление!

Панические крики наполнили воздух, и Фенцзиайи и Цзяосилуо, не имея ни единого клочка боевых намерений, побледнели, пришпорили своих лошадей и призвали свои армии отступить. Их реакцию нельзя охарактеризовать как медленную, но, так как Ван Чун подготовился к этой засаде и решил нанести удар, когда они были на полпути через холмы, им было нелегко отступить.

— Вы, варвары, отдайте мне свою жизнь!

Лошади бежали по грязи, и четыре или пять тысяч кавалеристов выбежали из-под дождя.

— Осторожно, это тот самый враг!

Тибетские солдаты начали кричать.

Бум!

Прежде чем многие люди смогли отреагировать, кавалерия Тана ударила, как молния, вонзившись в ряды тибетцев.

— Черт, останови их!

— У них не слишком много людей. Не бойся!

— Убей их! Четыре тысячи кавалеристов осмеливаются атаковать нас? Не бойся! Убей их всех!

......

Свирепость и храбрость тибетцев укоренилась в их костях. Все они были взбешены от дерзости четырех или пяти тысяч кавалеристов, атакующих более двадцати тысяч тибетских элитных воинов. КланКланКлан! В мгновение ока тибетские солдаты в хвосте армии, которые начали бежать, обернулись и начали сражаться с кавалерией Тана.

Две армии сразу же вступили в схватку. Ржание лошадей, крики и вопли, лязг металла вызвали гигантский шум. Никто не мог остановить эту битву.

— Черт возьми, отступайте! Спешите! Все, слушайте мой приказ — не сражайтесь с ними! Цель этих солдат Тана — замедлить нас! — С тревогой кричал Фэнцзиайи. Как четыре или пять тысяч кавалеристов могут победить более двадцати тысяч тяжело бронированных тибетских кавалеристов?

Таким образом, целью этой кавалерии никогда не было убить, а удержать их. Пехота была намного медленнее, чем кавалерия, поэтому в обычных условиях тибетская армия смогла бы убежать без потерь. Но сейчас было слишком поздно.

Этот парень слишком хитрый! Фенцзиайи внутренне проклинал его.

— Убьююююю!

Битва развивалась именно так, как и ожидал Фенцзиайи. В то время как несколько тысяч тибетских кавалеристов не могли сохранять самообладание и начали сражаться с танскими солдатами, пехота Тана вышла с холмов с обеих сторон и начала атаковать тоже. Прежде чем они могли отреагировать, в них полетели топоры, копья и стрелы, выпущенные главными лучниками.

Твиштвиштвиш!

Эти снаряды свистели в воздухе, что привело к падению одного тибетца за другим.

Армия протектората Аннана приходила волна за волной. Четыре тысячи кавалеристов были первой волной, стрелки главных лучников были второй волной, а третьей волной были топорщики, копейщики и щитники… Вся атака была похожа на текущую реку, без задержки между волнами. Под командованием Ван Чуна сорок тысяч солдат армии протектората Аннана теперь находились на совершенно другом уровне.

Прежде чем те тибетские кавалеристы, которые развернулись, чтобы сражаться с кавалерией Тана, смогли отреагировать, их окружили другие солдаты тана. Крушкрушкруш! Кости трещали и один тибетец за другим падали мертвыми, и их жертвы начали расти с невообразимой скоростью.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 540. Воздействие! Тибетец против тибетца**

— Черт!

Глаза Цзяосилуо покраснели при виде этой битвы. Если ничего неожиданного не произошло, любой из его солдат, развернувшихся для борьбы с кавалерией Тана, был обречен.

— Фенцзиайи, возглавь отступление остальной армии. Я буду удерживать тыл! Иди!

Рев!

С этим могучим ревом все тело Цзяосилуо начало сиять молочно-белым светом. Его тело начало быстро расширяться, и всего за несколько мгновений он превратился в массивного белого тигра, который снова погрузился в драку.

— Не беспокойтесь о Цзяосилуо. Если он осмелится напасть на нас, просто разберитесь с тибетской кавалерией позади него!

Под дождем Ван Чун сидел на Белокопытной Тени, его огненные глаза смотрели на далекого Цзяосилуо.

Нынешние Цзяосилуо и Фэнцзиайи больше не представляли серьезной угрозы, и их двадцать тысяч солдат также не представляли особой опасности.

— Если этот парень хочет остаться здесь, то пусть он здесь умрет.

Глаза Ван Чуна отразили фигуру далекого Цзяосилуо, когда на его лице мелькнул намек на намерение убить. В это время и в этом месте, если Цзяосилуо осмелится действовать опрометчиво, тогда силы его отца, Чэнь Шусуна, Старого Орла, Сюй Шипина, Сюй Андуна и других генералов на юго-западе, будет достаточно, чтобы сделать это место могилой для Цзяосилуо.

Ван Чун действительно надеялся, что Цзяосилуо останется и начнет безрассудную бойню, бросаясь прямо в армию и к нему, чтобы отрезать голову армии. Увы, Цзяосилуо все еще держался за кусочек рациональности. Оттолкнув погоню за десятью танскими солдатами и сделав некоторое расстояние между двумя армиями, Цзяосилуо немедленно убежал без малейшей задержки.

— Хммм, он бежит достаточно быстро!

Ван Чун усмехнулся, но не стал его преследовать.

На уровне Цзяосилуо, если он не допустит ошибки и решит убежать, даже Ван Чун ничего не сможет с этим поделать.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Игнорируйте убегающих солдат и быстро истребите оставшихся тибетцев! У нас не так много времени! — Строго сказал Ван Чун.

Эта битва может считаться самой легкой битвой, в которой когда-либо сражались эти солдаты. Сорок-пятьдесят тысяч солдат, имеющих дело только с несколькими тысячами тибетских кавалеристов, походили на осенний ветер, подметавший опавшие листья. Это заняло всего несколько минут для тех тибетских солдат, которые не слушали приказы и в ярости вернулись, чтобы их зарубили.

Что касается бегущих Фенцзиайи и Цзяосилуо, то они были не важны. Ван Чун уже достиг своей цели, поэтому они больше не имели значения.

— Наше время уходит. Соберитесь и давайте отправимся. Нам нужно ехать в следующее место, — приказал Ван Чун, сидя на своей лошади.

Свист!

Подразделение кавалерии Великого Тана сразу же спешилось и принялось очищать поле битвы, двигаясь с предельной ловкостью.

У каждого были свои обязанности, и по договоренности с Ван Чуном все было сделано аккуратно и упорядоченно.

Полная уборка поля битвы заняла совсем немного времени. Войска Ван Чуна покинули поле битвы, уходя так быстро, что, казалось, они никогда не участвовали в этой битве.

......

— Рапорт! Передовой разведчик обнаружил следы танских солдат. Он подозревает, что приближается большая сила Тана!

— Рапорт! Генералы Фенцзиайи и Цзяосилуо потребовали подкрепления. Они были атакованы танскими солдатами!

......

Через несколько коротких моментов два разведчика прибыли со всех сторон, чтобы сообщить об этом Хуошу Хуйцану.

— Чего-чего?!

Несмотря на то, что Хуошу Хуйцан был великим генералом, ему даже пришлось изумленно сомкнуть лоб, получив эти два противоречивых сообщения.

— Атакован танской армией? Что здесь происходит? Разве у них не было почти восьмидесяти тысяч солдат? И все они были кавалеристами, так как их можно было атаковать? Какие силы еще существуют на юго-западной территории, которые могут атаковать почти восемьдесят? Тысяч?! Кавалеристов?! На равнине?!!!

— Милорд, простите меня, но этот подчиненный не знает. Тем не менее, генералы Фенцзиайи и Цзяосилуо действительно подверглись нападению.

Тибетский посланник сразу начал нервничать и встал на колени.

Возле Хуошу Хуйцана прозвучал грубый и дикий голос, хотя он и был довольно очаровательным:

— Милорд, почему бы нам не отправить кого-нибудь посмотреть или отправить подкрепление? Фенцзиайи и Цзяосилуо сказали, что преследуют солдат протектората Аннана, но теперь они появились на северо-западе, в совершенно противоположном направлении от того, в котором они отправились. Если чего-то не произошло, они не должны идти из этого направления.

Это говорил мускулистый мужчина в шлеме с рогом, похожий на гигантского питона. Его глаза были яркими, а лоб был ярко выраженным. Он излучал величественную энергию, которая была даже более мощной, чем энергия Цзяосилуо.

Единственным человеком, который мог стоять так близко к Хуошу Хуйцану, был лидер Пяти генералов тигров Лунциньба.

Ходили слухи, что Лунциньба был сиротой плато, рожденной в ответ на драконью энергию. Однако его врожденная странность означала, что, в отличие от других детей, он был оставлен на Святой Земле Великой Снежной Горы. Позже он был воспитан первосвященником Святого Храма Великой Снежной Горы, пока не достиг совершеннолетия. Это означало, что Лунцинь научился всевозможным глубоким боевым искусствам в Святом Храме Великой Снежной Горы.

Из пяти генералов-тигров Лунциньба знал большинство приемов из Священного Храма Великой Снежной Горы и глубоко их понимал.

Бум!

Разделение армии было табу, и в то время как Хуошу Хуйцан обдумывал свое решение, с юго-востока раздался мощный взрыв. Он мог слышать звуки борьбы и криков у подножия гор, столкновение сабель и мечей.

Это было настолько неожиданно, что Хуошу Хуйцан и Лунциньба повернули головы, чтобы посмотреть.

Этот район даже не был близок к армии протектората Аннана. Логически говоря, там ничего не должно было случиться.

— Составить рапорт!

Отчет по линиям на юго-востоке пришел быстрее, чем ожидалось. Немного пухлый тибетец быстро прибыл и спешился.

— Милорд, есть новости с фронта, что на них напала большая сила Тана!-

— Чего?!

Выражение лица Хоушу Хуйцана потемнело, а лицо исказилось в противной гримасе. Появилась армия Тана, Фенцзиайи и Цзяосилуо подверглись нападению, и теперь его собственная армия в сто тысяч человек была атакована. В этом проливном ливне и с разбросанными силами, даже Хуошу Хуйцан не сможет узнать, сколько врагов на самом деле там находится.

— Там так много солдат: как на них может напасть Тан? Лунциньба, немедленно иди и посмотри, что происходит!

— Да, Милорд! — решительно ответил Лунциньба, и, прыгнув на свою гигантскую лошадь, понесся галопом прочь.

......

На юго-востоке несколько минут назад…

Румбл!

Гром прогремел над головой, и сквозь облака вырвался жгучий разряд молнии. Серебристая молния позволила ясно увидеть плотные ряды солдат тибетской кавалерии, выстроенные вдоль основания горы, наполненные мрачным воздухом, когда они готовились к атаке на вершину.

Земля сотряслась, когда эти солдаты вдруг услышали грохот на расстоянии. Сквозь дождь и тусклый свет можно было легко увидеть бесчисленные фигуры, едущие к ним на больших лошадях.

— Стой, кто идет!

Командующий этими силами тут же повернул голову и настороженно крикнул на приближающиеся фигуры.

— Ваши союзники! Генерал Цзяосилуо и наследный принц Фенцзиайи послали нас!

Через некоторое время он услышал мягкий и смутно невнятный тибетский голос издали. Этот знакомый язык заставил того офицера понизить свою бдительность. Великий Тан относился к тибетцам с крайним презрением, и очень немногие из них знали, как говорить по-тибетски. В этом он был уверен.

— Наследный принц Фенцзиайи? Разве они не получили приказ великого генерала идти вперед и преследовать другую часть армии протектората Аннана? — сказал командир, внутренне несколько удивленный.

— Эти люди были слишком грозными… Мы пришли от имени двух генералов, чтобы попросить подкрепление.

Этот человек говорил тихо, его ответ приходил по частям.

Галоп!

Офицер все еще хотел что-то сказать, но эти люди уже пробились сквозь дождь. Тибетские доспехи, которые они носили, были очевидны даже под дождем.

— Они действительно на нашей стороне. Похоже, я слишком много думал, был слишком осторожен.

Офицер облегченно вздохнул и полностью отвел свою бдительность.

Но как раз тогда, когда он опустил свою бдительность, когда он был совершенно беззащитен, холодный проблеск света наконечника копья, быстро расширился перед его глазами. Плуш! Копье вонзилось ему в шею и вырвалось с другой стороны, залитое его кровью.

Такое… такое быстрое копье!

С этой последней мыслью все потемнело, и он больше ничего не видел.

— Страааайк!

Рев отразился сквозь темные тучи, когда Ван Чун сбросил труп тибетского полководца со своего копья и отдал приказ атаковать.

— Убьюююююю!

Четыре тысячи тысяч — тибетцев тут же взревели и прыгнули на окружающих тибетских солдат. Сквелчсквелчсквелч! Острые лезвия погрузились в плоть. Многие солдаты были пробиты копьями и сброшены со своих лошадей, прежде чем они даже смогли отреагировать.

— Черт возьми, это Танцы!

— Они вовсе не были нашими людьми!

— Осторожно! Убей их всех!

......

Тибетские солдаты были одновременно поражены и взбешены, и напали на этих «тибетских солдат». Но для большинства солдат, которые пропустили момент, когда ударил Ван Чун, они просто не могли отличить свою сторону от врага.

— Что произошло? Почему наши силы начали сражаться между собой?

— Что же произошло?-

— Они не наши люди, но Танцы?

— Кто из них является Танцами?!

......

Крича в тревоге, армия быстро погрузилась в хаос. Основное внимание основной армии было сосредоточено на Сяньюй Чжунтуне и генералах Аннана на горе, и очень немногие, кроме солдат, поняли, что произошло. Возможно, такую ошибку нельзя было бы допустить в обычных обстоятельствах, но ливень, покрывающий поле битвы, мешал их видению.

Кроме солдат поблизости, большинство тибетских солдат видели только свою сторону, убивающую их собственную сторону.

— Не останавливайся! Разбросай их! — Еще раз приказал Ван Чун.

Окружающие тибетцы значительно превосходили по численности танских солдат, но до тех пор, пока они не остановились, тибетцы не смогли бы отличить тибетцев от жителей Центральных Равнин. Текущий результат был именно тем, что Ван Чун надеялся создать.

Клан — Клан — Клан!

Искры летели повсюду, когда армия Тана атаковала тибетцев. Тибетцы на юго-востоке сосредоточили свое внимание на горе, поэтому никто из них не ожидал нападения сзади. Удар четырех тысяч солдат армии Протектората Аннана создал расширяющуюся область хаоса в тибетской 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 541. Трансформация! Ореол Боевого Генерала!**

У жителей Центральных Равнин обычно была очень четкая разница в росте по сравнению с тибетцами, что затрудняло их путаницу. Но Ван Чун давно приказал всем своим солдатам прижимать свои тела к спинам своих лошадей. Таким образом, тибетцы не смогут на первый взгляд отличить тибетцев от жителей Центральных Равнин.

Черт возьми! Черт возьми! Где враг… Ах!

Прежде чем он успел закончить говорить, тибетец пробежал мимо. Его тело дважды дернулось, а затем упало с лошади.

К этому моменту кавалерия численностью в четыре тысячи человек убила две тысячи тибетцев и успешно влилась в армию из двадцати тысяч солдат! И если бы не тот факт, что цель Ван Чуна не была чистой бойней, это число могло бы быть еще выше.

— Поехали!

Ван Чун не продолжил бой. Четыре тысячи кавалеристов пробежали по юго-восточным тибетским линиям, затем обуздали лошадей и взлетели.

— Все, следуйте за мной!

Грязь брызнула в воздух, когда поскакали боевые кони. Прежде чем тибетцы успели среагировать, танские солдаты ушли.

— За ними!

Тибетцы были в ярости от этого взгляда.

Четыре тысячи танских солдат прошли через армию из более чем ста тысяч тибетцев, как будто это было ничто! Когда можно было унизить таких жестоких и смелых тибетцев!

— Следуй за мной! Убей их всех!

Под проливным дождем глаза тибетского офицера покраснели от жажды крови. С яростной волной своего ятагана он натянул поводья своей лошади и бросился сквозь дождь, как молния. Румбл! Позади него завыли волны разъяренных тибетцев и последовали за ним.

Две большие силы, одна впереди, другая сзади, быстро исчезли под дождем.

......

— Торопись!

В дождевой завесе Ван Чун направил свою лошадь вперед, и он призвал армию ускорить свое движение. Проклятия позади него ушли далеко, и Ван Чун почувствовал, что несколько тысяч тибетцев атакуют их сзади.

— Милорд, они взяли наживку!

Знакомый голос Старого Орла донесся сзади. Он ехал на высокогорном коне, продвигаясь галопом.

Тело Старого Орла явно не подходило для тибетских доспехов, и Ван Чуну пришлось убить высокого тибетского офицера, чтобы получить тот, который ему едва подходил.

Можешь ли ты определить, сколько там людей? — Спросил Ван Чун.

Старый Орел ничего не сказал, только посмотрел в небо. Пока капли дождя размером с фасоль хлопали его по лицу, взгляд Старого Орла продолжал блуждать по небу, наблюдая, как массивный орел делает круги.

— От шести до семи тысяч! — ответил Старый Орел, бормоча про себя.

Птицы не были настолько умны, что могли посчитать людей одного за другим, но Старый Орел использовал различные методы, чтобы обучить своих орлов определять количество людей по уровням и выражать это, рисуя изображения в небе.

— Хм, похоже, тибетцы не слишком на нас смотрят свысока! — сказал Ван Чун с мрачной улыбкой.

Хотя их нападение убило примерно половину всего числа тибетцев, тибетцы явно думали, что это была не проблема отсутствия их собственной силы, а потому что это нападение произошло неожиданно.

— Ах, Милорд!

Глаза старого орла все еще были устремлены на небо, хотя он уже не смотрел на орла. Он заметил, что в грозовых облаках появился зверобой. Злобный Зверобой были хищной птицей из У-Цана, которые использовались для управления небом. Однако те, которые Старый Орел захватил и приручил, служили для другой цели.

С точки зрения обучения птиц, тибетцы были еще новичками, далекими от мастерства Старого Орла.

Хотя времени было мало, и Старый Орел не смог выдрессировать тибетских птиц до уровня своих гигантских орлов, было нетрудно научить их некоторым простым вещам.

— Хуошу Хуйцан начал двигаться! Хотя я не могу сказать, начал ли он движение сам, в этом регионе определенно появилась активность. — Голос Старого Орла был очень строгим.

Преимущество использования этих наскоро обученных Зверобоев заключалось в способности обманывать тибетцев и заставлять их ослаблять свою бдительность. Они не могли сказать, какие птицы были их, а какие принадлежали врагу, хотя изначально все эти птицы были их.

— Было бы странно, если бы Хуошу Хуйцан не отреагировал на такой шум. Однако армия в настоящее время сражается с Сяньюй Чжунтуном и его армией протектората Аннана. Он не сможет высвободить время, чтобы разобраться с нами, так что есть вероятность от восьмидесяти до девяноста процентов, что он отправит одного из пяти своих генералов-тигров. Нам пока не нужно идти в этот район!

Глаза Ван Чуна засветились. Хотя он не мог этого видеть, он был в основном уверен в своем суждении о тибетской армии в этом районе.

— Игнорировать их. Пойдемте и приведем этих парней позади нас в место назначения!

С этими словами Ван Чун направил свою лошадь вперед.

Румбл!

— Не дайте им сбежать!

......

Боевые кони бежали вперед, тысячи яростных тибетцев рвались вперед в черном потоке стали, и все они скакали с максимальной скоростью.

Тысяча чжан!

Пятьсот чжан!

Триста чжан!

Сто чжан!

......

Тибетцы становились все ближе и ближе, и их глаза были устремлены сквозь мрак на солдат Тана, стоящих перед ними. Никто из них не заметил, что холмы вокруг них становятся все более многочисленными или что они все дальше и дальше уходят от основной армии.

Бум!

Когда они были менее чем в шестидесяти чжан от цели, ситуация внезапно изменилась. Рев! Неподалеку, в совершенно темном пятне, которое они приняли за грязь, из воды выскочил ревущий топор. Клан! Во вспышке холодного света топором отрубили голову лошади.

Ржание!

Лошади вздрогнули в тревоге, эта скрытая атака повергла тибетцев в хаос. Убитый боевой конь продолжал двигаться по инерции, сбросив своего всадника в грязь. СплушСплушСплуш! Раз, два, три, четыре… в мрачных холмах один солдат за другим начал высовываться, используя свои копья, чтобы колоть, топоры, чтобы рубить, щиты, чтобы бить. Все больше и больше солдат выходили и нападали на лошадей.

На таком близком расстоянии даже тибетцы не могли увернуться.

Один тибетец за другим были сброшены с лошади. Холодные блики были видны во мраке, когда тысячи танских пехотинцев приблизились с обеих сторон.

— Aaааах!

— Осторожно! Это засада!

— Танские солдаты, танские солдаты!

— Нас одурачили! Отступаем!

......

Пронзительные тибетские крики наполнили воздух, лица мрачно испугались во мраке. Они были так сосредоточены на уничтожении четырех тысяч танских кавалеристов, что никогда не представляли, что так много танской пехоты будут ждать поблизости в засаде.

— Армия протектората Аннана! Это еще одна часть армии протектората Аннана!

Панические и испуганные голоса эхом разносились по небу, когда тибетцы наконец поняли, что происходит. Не было секретом, что армия протектората Аннана под дождем раскололась на две части. И посланники послали сообщение, что Фенцзиайи и Цзяосилуо были посланы преследовать их некоторое время назад.

Логически говоря, эта часть армии протектората Аннана должна была быть далеко от этой области, но они необъяснимым образом появились здесь.

— Бежать!

Мораль тибетских солдат рухнула. Многие из них хотели бежать, но было слишком поздно. Земля содрогнулась и боевые кони пали. Ван Чун развернулся со своей четырехтысячной кавалерией для контратаки.

Свист!

Где бы ни проходило копье, всадник становился без лошадей. В этой битве Ван Чун больше не наблюдал со стороны, а участвовал лично. С каждым упавшим тибетцем поток чистой энергии попадал в тело Ван Чуна. В этом потоке дождя и крови Звездная Энергия Ван Чуна не только не уменьшилась, но стала еще более обильной.

— Прыгающее Драконье Копье!

Поток дракона, казалось, взлетел в темное небо, создавая всплеск дождя. Затем он рухнул обратно, так же быстро, как молния, копье вонзилось в тибетского офицера в двадцати чжанхах от него. Благодаря совершенствованию Ван Чуна Истинного Бойца Уровня 9 и силе Прыгающего Драконьего Копья, воины, находящиеся ниже Царства Глубокого Бойца не могли сравниться с ним.

Тело этого тибетского офицера покачнулось, его глаза расширились, когда он упал с лошади. В серьезном соревновании его было бы не так легко победить. Но на плотном и напряженном поле битвы сила одного человека сильно сокращалась. Всего одним копьем Ван Чуну удалось сбить его.

— Поздравляем пользователя! За убийство пяти иностранных офицеров пользователь разблокировал Ореол Военного Генерала 【Проклятие Генералов】!

— Примечание: 【Проклятие Генералов】 делает вас врагом всех генералов. Будь то Центральные Равнины или иностранное королевство, если вы считаете их своим врагом, они являются вашими врагами и будут ослаблены ореолом!

— Функциональный диапазон: все генералы! Так как ореол является продвинутой версией Ореола Поля Битвы, ограничение Проклятия Поля Битвы только для солдат ниже вашего общего уровня теперь не действует!

— Обратите внимание! Пользователь разблокировал только Ореол Военного Генерала. Если пользователь желает официально активировать 【Проклятие Генералов】, пользователь должен выполнить дополнительную миссию!

......

Внезапно в сознании Ван Чуна появилась цепочка сообщений. Румбл! Это было похоже на раскат грома. В тот момент, когда Ван Чун готовился позаботиться о другом тибетском кавалеристе, он был ошеломлен этой внезапной трансформацией.

Ореол Военного Генерала? О чем это? Разве Проклятие Поля Битвы не считается Ореолом Военного Генерала?

Ван Чун застыл в резком движении, его руки все еще держались за копье.

Мощь Ореола Проклятия Поля Битвы на поле битвы могла обратить вспять приливы, поэтому Ван Чун всегда считал, что это была сила, которой мог обладать только генерал. Но это было явно не так.

— Камень судьбы, что ты имеешь в виду под силой Ореола Военного Генерала?

Ван Чун использовал последовательный слэш одного символа, чтобы немедленно покинуть шумное поле битвы, пока его разум был погружен в Камень Судьбы. Хотя Камень Судьбы не мог отвечать как человек, он всегда отвечал, если в ответе не было ничего слишком критического.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 542. Постоянно в бегах! Нападения Ван Чуна!**

— Ореол Военного Генерала, как видно из его названия, нацелен на элитных экспертов уровня генерала. Он может перекрываться с Ореолом Проклятия Поля Битвы.

Голос Камня Судьбы зазвучал в его голове.

Ван Чун нахмурился и спросил:

— Есть ли у Ореола Военного Генерала какие-либо другие эффекты ореола, кроме Проклятие Генералов? Или же Ореолом Военного Генерала является только Ореол Проклятие Генералов?

— Ореол Военного Генерала не ограничен Ореолом Проклятия Генералов. Он также может быть нацелен на другие категории, такие как аравийский ореол и Ореол Харакс Спасину, но пользователь должен сначала получить их! — Еще раз ответил голос.

— Аравийский ореол…

При упоминании этого имени сердце Ван Чуна забилось, и на секунду в его голове пробежали тысячи мыслей. Ван Чун смутно что-то схватил, но, подумав об этом, он почувствовал, что вообще ничего не понял.

— Как мне официально активировать Ореол Проклятия Генералов? Строго спросил Ван Чун.

Ореол Поля Битвы был чрезвычайно мощным, его существование на поле битвы почти не поддавалось действию небес. Но недостаток этого ореола был также очень очевиден: он не имел абсолютно никакого влияния на людей элитного класса. Таким образом, был ли это Бачичэн, Бутунлу или Фэнцзиайи и другие элитные эксперты, ореол Ван Чуна был совершенно бесполезен против них.

Но если бы у него была Ореол Военного Генерала, все было бы иначе.

Хотя Испытание Судьбы временно остановило Ван Чуна от получения какой-либо Энергии Судьбы и, таким образом, любых путей получения силы за счет использования Энергии Судьбы, другие пути остались без изменений. Если бы он мог активировать Ореол Военного Генерала, это стало бы для него большим благом на поле битвы.

— Ореол Проклятие Генералов требует: 1. Убить десять иностранных командиров: 2. Убить одного эксперта Царства Глубокого Бойца на поле битвы: 3. Достигнуть третьего уровня в Ореоле Проклятия Поля Битвы! Только после того, как все три условия будут выполнены, пользователь может официально активировать Ореол Проклятия Генерала!

Бузз!

Сердце Ван Чуна сразу упало. Первое условие было терпимым, но два других условия были очень трудными. Требования к улучшению Проклятия Поля Боя экспоненциально росли с каждым уровнем. В последнем сражении Ван Чун руководил армией протектората Аннана, убив более пятидесяти тысяч солдат Фэнцзиайи и Цзяосилуо.

Но Ван Чуна Ореол Проклятия Поля Битвы все еще не достиг третьего уровня.

Ван Чун мог только чувствовать, что он не далеко от достижения третьего уровня, но как именно, как далеко? Ван Чун понятия не имел.

И даже в этом случае ему все еще нужно было победить эксперта Царства Глубокого Бойца, и Камень Судьбы также указывал, что он должен быть на поле битвы. Другими словами, это условие требовало, чтобы Ван Чун полагался на свои силы, чтобы победить эксперта Царства Глубокого Бойца. Не то, чтобы Ван Чун раньше не убивал таких экспертов, но он убил большинство из них, когда они не могли сопротивляться, нанеся им удар Маленьким Мечом Иньян, чтобы поглотить последний кусочек Звездной Энергии в их телах.

Это явно отличалось от условия, указанного Камнем Судьбы.

Еще есть много времени. Пока эта война идет, я определенно могу выполнить условия, чтобы активировать Ореол Проклятия Генералов!

С этой мыслью Ван Чун успокоился.

В обычных условиях условия Камня Судьбы было бы невозможно выполнить, но в этой масштабной войне с участием трех стран все было возможно. И если он сможет добиться успеха, Проклятие Генералов могло бы сыграть решающую роль в изменении хода этой войны.

Ван Чун пришел в себя и махнул рукой:

— Приготовьтесь к отъезду! Тибетцы могут в любой момент понять, что что-то пошло не так. Мы должны начать следующий этап как можно быстрее!

Вокруг него битва под дождем уже затихала. Для этой засады Ван Чун подготовил двадцать тысяч солдат. Двадцать тысяч элитных солдат армии протектората Аннана и четыре-пять тысяч кавалеристов были силами, полностью способными справиться с шестью или семью тысячами солдат тибетской кавалерии. Это было слишком легко.

Битва закончилась намного быстрее, чем он предполагал.

Под командованием Ван Чуна воины армии протектората Аннана лишили покойных тибетских кавалеристов брони. Горные скакуны были превосходными скакунами, а выживших лошадей отдавали пехоте для езды. С этими тибетскими доспехами и высокогорными скакунами четыре тысячи «тибетских» кавалеристов Ван Чуна выросли до восьми тысяч.

— Достаточно!

Ван Чун посмотрел на этих энергичных «тибетцев», у которых явно не было лиц, принадлежащих людям плато, и кивнул. Военное искусство подчеркивало необходимость времени, географии и единства людей. В обычных обстоятельствах тактику Ван Чуна было бы очень трудно использовать, но этот ливень позволил добиться успеха.

Пока его солдаты прижимали свои тела к лошадям, они могли достичь идеальной маскировки.

Самым большим недостатком был язык. Невозможность говорить по-тибетски легко разоблачит схему, но сам Ван Чун мог решить эту проблему.

Было невозможно быстро выучить тибетский язык за короткое время, но было просто выбрать нескольких наиболее умных солдат и научить их нескольким простым фразам, на которые можно было бы ответить, когда их спрашивали.

— Время мало. Пошли!

Выбрав нескольких лидеров и разделив армию на две части, Ван Чун быстро вывел армию вперед еще раз.

Румбл! Армия протектората Аннана разделилась на две части: одна группа кавалерии поехала на юг, а другая на север. Через несколько мгновений они исчезли под дождем. Весь процесс прошел гладко, как текущая вода, и казалось, что они никогда не появлялись.

......

Тыгыдык!

Вдали послышались звуки боевых коней, и сквозь дождь стали приближаться черные силуэты.

— Кто идет?

У подножия горы тибетский командир пяти человек вышел из армии и вывел свою лошадь навстречу этой приближающейся группе, его голос звучал резко.

— Это мы! Нам не удалось поймать этих Танцев. Они были слишком быстры, черт побери! — закричал вождь тибетцев, сжав кулак в воздухе, на его лице было выражение ярости и беспомощности.

— Они сбежали?

Командир пяти человек нахмурился, явно не желая принять результат.

— Но разве твое расположение не там? Почему ты пришел к нам?

— Э! Не здесь?

Тибетский полководец казался шокированным, только теперь осознав, что он — потерялся. Он опустил голову и начал бормотать про себя.

— Что вы сказали? — спросил командир из пяти человек, подходя ближе.

— Я сказал — гула…

Голос тибетского полководца был немного искажен.

— Что вы сказали?

— Я сказал, что мы…

Шторм был действительно слишком громким, и голос тибетского командира становилось все труднее и труднее уловить. Командир из пяти человек нахмурился, он перестал спрашивать и поехал на лошади вперед.

— Хммм!

В этот момент никто не заметил пренебрежительного взгляда в глазах тибетского командира, когда он внутренне усмехнулся.

У этого тибетца были свои пределы, поскольку он знал только то, чему его научил Ван Чун. Остальное было случайным бормотанием. Однако этого расстояния было достаточно.

— Братья, в атаку!

С криком тибетский командир сбросил маскировку, его правая рука внезапно поднялась над головой, и он отдал приказ атаковать. Румбл! Как будто получив сильный шок, унылая тибетская кавалерия внезапно подняла головы и начала врываться в строй настоящих тибетцев.

— Убьюююююю!

Лошадь полетела вперед, повсюду лил дождь. Несколько тысяч солдат Протектората Аннана мгновенно врезались в неподготовленную тибетскую армию.

......

В то же время в другом месте…

— Кто?

— По приказу великого генерала мы пришли укрепить северо-запад!

Под грозовыми облаками, тибетец ехал рослой лошадью вперед, знамя высоко, приведя тысячи кавалеристов под дождем.

Бум!

И затем, под бесчисленными ошеломленными взглядами, эти тысячи солдат ворвались в армию…

К юго-востоку, юго-западу, северо-востоку… несколько мест внезапно подверглись нападению со стороны мнимых тибетцев.

Эти люди были такими же непредсказуемыми, как призраки, все они были одеты в тибетские доспехи, что делало невозможным отличить Танца от тибетца. Более того, они появились по разным причинам, что привело к тому, что тибетцы оказались совершенно беззащитными. Их способ борьбы был также быстрым и решительным.

Прежде чем солдаты смогли прибыть из других мест, они уже отступили.

В этом хаосе были даже случаи, когда настоящие тибетцы нападали на настоящих тибетцев. Эта непрерывная суматоха вызвала у солдат панику, как у переполошенных птицы. Цепочка командования начала распадаться, поскольку никто не знал, были ли те, кто отдавал приказы, их офицерами или офицерами династии Тан.

— Черт возьми! Сколько там Танцев?

— Как мы можем защититься от этого? Они даже носят наши доспехи!

— Невозможно ясно увидеть что-либо в этом дожде! И становится все темнее и мрачнее, делая задачу еще более сложной!

......

Тибетские командиры раздраженно сжали кулаки.

В любое другое время эта тактика была бы самоубийственной. Но прямо сейчас основная армия пыталась уничтожить армию Сяньюй Чжунтуна на вершине. Не было войск, чтобы выслеживать врага в их тылу. Кроме того, был также неизбежный и объективный факт: хотя армия отправилась на рассвете, со всеми погонями, сражениями и потерей, уже приближались сумерки. Даже если громовые облака рассеются, это был неподходящий период для поиска.

Что еще более важно, несмотря на все времена нападения армии Тана, тибетцы все еще не знали, сколько у них было солдат.

Сначала тибетцы считали, что есть только одна группа. Несмотря на то, что они атаковали множество мест, их противники просто использовали дождь, чтобы обмануть тибетцев. Но позже они поняли, что это было не так, потому что были времена, когда три места подвергались одновременным и крупномасштабным нападениям.

В сочетании с тем фактом, что эти люди уходили так же быстро, как и приходили, даже доблестные генералы Королевства Нгари не могли определить, сколько людей было спрятано в эту темную ночь, а тем более обычные солдаты.

......

— Что делают эти тибетцы?

В то же время, на вершине высокой горы, генерал в полной броне из протектората Аннана посмотрел вниз с горы, его брови задумчиво нахмурились. У него был шрам на левой брови. Он излучал ауру, густую и тяжелую, как гора.

— Или они используют уловку, чтобы приманить нас? — Предложил другой генерал, высокий и худой. Его доспехи были забрызганы кровью и покрыты царапинами, оставленными скимитарами. Было очевидно, что он пережил много ожесточенных сражений. На юго-западе такие ветераны были яростными и смелыми генералами.

— Это не так!

Генерал с шрамом на левой брови покачал головой и сказал глубоко:

— Хотя я также думал, что тибетцы пытаются нас выманить или заставить нас укрыться, это явно не тот случай! У Хошу Хуйцана очень высокий уровень мнения о себе, и учитывая его личность, он никогда не опустится до того, чтобы использовать такую тактику, когда он и без того побеждает. Это было бы похоже на вытягивание ног у змеи. И кроме того… это, конечно, не похоже на игру!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 543. Свирепый тигр покидает ворота! Хуошу Хуйцан.**

— Но прямо сейчас, кто на юго-западной территории может помочь нам? Может ли это быть отец и сын клана Ван? Но разве они не должны быть далеко сейчас? Они вернулись, чтобы нам помочь?

Высокий и худой генерал становился все более сомневающимся. Подсознательно он повернулся, чтобы посмотреть на генерального защитника Сяньюй Чжунтуна.

Сяньюй Чжунтун был назначен предыдущим генеральным защитником Чжанчжоу Цзяньцюном. Если бы не этот инцидент, хотя ему не хватало квалификации, чтобы полностью командовать послушанием этих солдат, хотя солдаты все еще имели некоторые возражения, все они приняли бы этот результат ради Чжанчжоу Цзяньцюна. Но прямо сейчас…

Все знали, что армия протектората Аннана была единой на поверхности, а внутри — полная неразбериха. В противном случае большая часть его солдат не ушла бы с отцом и сыном клана Ван.

Однако, несмотря на это, в армии протектората все еще было много людей, которые были готовы следовать за Сяньюй Чжунтуном, преемником, назначенным Чжанчжоу Цзяньцоном.

Победа и поражение были обычным делом для солдата, и поражение в битве не обязательно было ошибкой солдата. По мнению генерала, мобилизация как Мэнше Чжао, так и У-Цана, в общей сложности более пятисот тысяч солдат, не была чем-то, с чем армия протектората Аннана могла бы справиться.

Мэнше Чжао никогда раньше не работал вместе с У-Цаном. Даже если бы здесь находился генеральный защитник Чжанчжоу Цзяньцюн, он, вероятно, был бы таким же беспомощным.

— Я не знаю…

Сяньюй Чжунтун молча посмотрел вниз с горы. Честно говоря, у него были довольно сложные чувства к отцу и сыну клана Ван, но эти чувства были далеки от всего, что можно было бы назвать ненавистью. Наоборот, он чувствовал некоторую благодарность. Если бы младший сын клана Ван не построил Город Льва, и, если отец и сын клана Ван не принесли солдат и не собрали дух его собственных войск, юго-западная армия, вероятно, была бы уже уничтожена.

Сяньюй Чжунтун всегда понимал, что, хотя его таланта и понимания военного искусства было более чем достаточно, чтобы быть генералом, этого было недостаточно, чтобы быть влиятельным имперским генералом-защитником, чьи слова могли потрясти мир.

Но все было решено лордом Чжанчжоу Цзяньцюном, и даже Сяньюй Чжунтун мог только принять это.

Тем не менее, несмотря ни на что, он был единолично ответственен за нынешнее положение армии протектората Аннана.

— Хотя я не знаю, что происходит, есть одна вещь, в которой я могу быть уверен. Тот, кто командует войсками внизу, не Ван Янь или его сын!

Сяньюй Чжунтун глубоко вздохнул, вырвавшись из своего ступора. Даже если эти генералы могут быть верными ему только на поверхности, как главнокомандующий, Сяньюй Чжунтун все еще должен был вывести своих солдат из этого затруднительного положения.

— … Стиль Ван Яна чистый и чрезмерно осторожный. Учитывая его темперамент, он никогда не использовал бы такую стратегию внезапной атаки. Что касается Ван Фу, его интеллект и гибкость превосходят отцовский, а также мой, но… он все еще не смог бы осуществить такой подвиг!

Сяньюй Чжунтун много лет следовал за Генеральным Покровителем, и, хотя его сила не достигла такого уровня, его проницательность была высока.

— Но, если это не отец и сын клана Ван, кто еще это может быть? — с удивлением спросил юго-западный генерал со шрамом на левой брови.

Из всех генералов юго-запада в настоящее время те, кто мог соответствовать или превышать уровень Сяньюй Чжунтуна в стратегии и тактике, были только отец и сын клана Ван. Но если бы даже они не смогли осуществить такую стратегию, кто же именно руководил этими атаками против тибетцев?

Генерал со шрамом на левой брови был ошеломлен, этот ответ застал его врасплох.

— Может ли быть так, что на юго-западе появилась еще одна грозная фигура? Может быть, это Ли Чжэнъи? Но разве он не погиб в бою?

Разум этого генерала был в смятении.

— Нет необходимости задумываться над этим. Неважно, откуда он, есть одна вещь, в которой мы можем быть уверены: он друг, а не враг! Передай мой приказ! Все солдаты должны сделать все возможное, чтобы удержать тибетцев.

Глаза Сяньюй Чжунтуна вспыхнули, когда он поднял правую руку и отдал приказ.

И по приказу Сяньюй Чжунтуна вся армия ожила.

Хотя он не был мастером безрассудного наступления и упреждающих нападений, он был могучим генералом, когда дело доходило до защиты пехоты. Таким образом, несмотря на то, что у Хуошу Хуйцана было двойное количество войск по сравнению с Сяньюй Чжунтуном, он все еще не мог сломить силы Сяньюй Чжунтуна.

— Убьюююююю!

Боевые барабаны гремели, крики битвы заполняли небо. Армия снова погрузилась в напряженную битву.

......

— Милорд, на нас напали на юго-западе!

— Враг замаскировался под наши собственные силы, и мы понесли тяжелые потери!

— Если это будет продолжаться, армия рухнет!

— Милорд, юго-восток снова подвергся нападению!

......

Хуошу Хуйцан у подножия горы сидел на высокогорном коне, который был выше человека. Вокруг него посланник за посланником ехали вперед. В начале Хуошу Хуйцан не особо заботился об этих раздражающих атаках. Если бы битвв можно было выгрывать с помощью этих проблемных методов, битвы не нужно было бы вести. Каждый просто использовал бы эти стратегии.

Будучи личным командиром ста тысяч солдат и главнокомандующим более двухсот тысяч элитных кавалеристов королевской линии Нгари, Хуошу Хуйцан считал эти методы детскими уловками или, точнее, самоуничтожением.

Но то, что произошло дальше, было полностью за пределами его ожиданий.

Юго-восток, юго-запад, северо-запад… его армия подверглась нападению со всех сторон, и порядок атаки был полностью нарушен.

Армия в четырех местах была в полном смятении, и не было никакого способа приказать им атаковать.

Благодаря этим изнурительным атакам всего несколько тысяч кавалеристов смогли бросить армию в сто тысяч человек в полный хаос. Даже кто-то, обладающий проницательностью Хуошу Хуйцана, никогда не смог бы придумать такой план.

— Когда такая грозная фигура появилась в армии протектората Аннана?!

Глаза Хуошу Хуйцана сияли почти физическими лучами леденящего света.

После всех этих беспокоящих нападений Хуошу Хуйцан, наконец, начал осознавать, что совершил ошибку. Способности его врага в военном искусстве были колоссальными, и ни один нормальный генерал не мог ими обладать. Говоря точнее, до этого Хуошу Хуйцан никогда не верил, что кто-либо сможет совершить изнуряющие атаки, которые дадут такой большой эффект.

— Милорд, что нам делать? Что делать, если ваш подчиненный берет несколько солдат и старается с ними справиться?

Знакомый голос Лунцинба прозвучал у него возле уха. Этот Генерал Тигр был уже в ярости от хаоса, вызванного этими набегами, но он не чувствовал, что тут было то, чего можно бояться. Если бы он мог поймать их однажды, он мог бы немедленно перебить их всех.

Но по какой-то причине ему не удалось поймать их ни разу.

Как будто они вырывались из воздуха. Он устроил много засад, но ни одной из них не удалось захватить врага. Лунциньба начал задаваться вопросом, была ли его собственная удача абсолютно ужасной или была какая-то другая причина его неудач.

— Не нужно!

Хуошу Хуйцан взмахнул руками.

— Масштабная мобилизация не может быть скрыта от глаз и ушей врага. Более того, это приведет к рассеянию наших сил. Самое главное… кто-то уже смотрит за вами. Неважно, куда вы идете, вы не сможете ничего сделать!

После этих слов Хуошу Хуйцан глубоким взглядом посмотрел на своего доверенного генерала.

— !!!

Недовольный Лунциньба был мгновенно ошеломлен.

Хуошу Хуйцан холодно фыркнул и равнодушно сказал:

— Хммм, ты действительно думал, что до сих пор не смог встретить врага только потому, что твоя удача была плохой?

Он никогда не верил в совпадение, только в его собственный талант. За Лунцинбой определенно следили.

— Но как это могло быть возможно? Сказал Лунциньба, его лицо было в шоке. Здесь было сто тысяч тибетских воинов, основание горного хребта было полностью усеяно их солдатами. Как мог враг закрепить свою позицию? По правде говоря, если бы он находился на позиции врага, даже Лунциньбу было бы трудно отследить, где он находится.

По правде говоря, это было просто невозможно.

Ответ командира был слишком шокирующим, и он был гораздо важнее, чем тот факт, что Лунциньба не смог поймать рейдеров и преподать им суровый урок.

— В этом мире нет ничего невозможного, — легко сказал Хуошу Хуйцан. Не обращая внимания на Лунциньбу, он медленно поднял подбородок, словно невольно глядя в небо. Лунциньба остался один со своими мыслями.

— Нет! Это невозможно!

У Лунциньбы вспыхнуло озарение, и все его тело дрожало от шока. Внезапно он поднял голову вслед за Хуошу Хуйцаном, чтобы взглянуть на небо. Над ним низко висели темные облака, сквозь них пробивалась молния, и проливной дождь стучал по его лицу.

Но в этих темных облаках больше ничего не было.

— Нет, должно быть что-то!

Лунциньба сжал кулаки, неописуемое чувство было в его сердце. Хотя он ничего не видел, он был уверен, что за этими облаками что-то есть.

— Кажется, твоя реакция не такая медленная! Хуошу Хуйцан равнодушно сказал, его голос стал намного спокойнее. Хотя Лунциньба был немного медленным, он наконец понял. В эту дождливую погоду и огромное количество тибетцев вокруг них было почти невозможно уследить за движениями одного человека. Но — почти невозможно — это не то же самое, что невозможно.

По крайней мере, если смотреть вниз с небес, движения Лунциньба не были секретом.

— Враг, скорее всего, пришел к выводу, что, будучи главнокомандующим, я должен оставаться в центре армии, чтобы наблюдать за войсками, и есть только несколько человек, которых я могу отправить. Бачичэн охраняет проходы, а Цзяосилуо находится рядом с наследным принцем Мэнше Чжао, так что остались только вы. Из пяти генералов-тигров вы самый сильный, поэтому им нужно только присматривать за вами.

Глаза Хуошу Хуйцана светились, как факелы, и казалось, что они видят правду. Если бы Ван Чун был здесь и услышал эти слова, он бы точно был ошеломлен, потому что это действительно было правдой. На юго-западе Хуошу Хуйцана восхваляли как человека, который мог бы стоять плечом к плечу с Чжанчжоу Цзяньцоном. Теперь казалось, что это действительно так, и его нельзя недооценивать.

— Лунциньба, иди на юго-восток и отвлеки их. Что касается меня… этот фарс длится достаточно долго. Пора и мне выйти!

Хуошу Хуйцан махнул рукой и нажал на бока своего коня, поскакав на юго-запад с несколькими десятками своих личных охранников.

— Неважно, кто вы, пока вы продолжаете эту игру, вы обязательно придете… Я буду ждать!

Хуошу Хуйцан закрыл глаза. Его лицо было холодным и лишенным эмоций, но его разум был очень активным.

Хотя он все это время оставался в армии, он не ушел с пустыми руками. Атаки Танцев казались случайными и беспорядочными, но Хуошу Хуйцан уже понял их схему. Если все пойдет так, как ожидалось, их следующий штурм будет на юго-западе.

И неважно, кем был его враг, на этот раз… он уничтожит их всех!

Когда эта мысль промелькнула в его голове, Хуошу Хуйцан убрал свою ауру, став призраком, и быстро исчез в шторме.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 544. Противостояние! Конкурс Невидимок!**

— Молодой Мастер, где мы должны атаковать дальше?

Под покровом темного дождя Ван Чун и Старый Орел собрали своих промокших солдат. Стратегия Ван Чуна уже показала свою эффективность. Тибетская армия, окружающая горный хребет, была в хаосе и больше не могла упорядоченно атаковать армию протектората Аннана.

За всю свою карьеру Старый Орел никогда не сражался с таким беззаботным и довольным образом.

Это было похоже на танец на лезвии. Они сражались более чем с сотней тысяч тибетских кавалеристов, и малейшая ошибка привела бы к мгновенной смерти. Но по договоренности с Ван Чуном, каждый удар был скорее пугающим, чем рискованным. Чувствовалось, что тибетцы у них в ладонях, что приводило их в полное смятение.

Это полностью отличалось от того, что представлял себе Старый Орел, от хладнокровного и жестокого поля битвы, где можно было умереть в любой момент!

На мгновение Старый Орел даже должен был признать, что он был опьянен этим чувством.

— Мы больше не можем атаковать!

К удивлению Старого Орла, Ван Чун полностью отверг эту идею.

— Не забывайте, что у тибетцев есть Хуошу Хуйцан. Наш успех был отчасти потому, что у нас был правильный план, но другая часть состояла в том, что Хуошу Хуйцан недооценил нас. Он мог проигнорировать нас раньше, но теперь, когда дела достигли этой точки, если Хуошу Хуйцан не выйдет, он действительно опозорит свой титул Великого генерала!

— Ах!

Старый Орел был ошеломлен.

Это чувство игры с сотнями тысяч тибетских солдат, с сильным противником в ладони, было настолько опьяняющим, что они на мгновение забыли, что тибетская армия все еще не двигалась. Хуошу Хуйцан, как великий генерал, руководящий центром тибетской армии, никогда не сдвигался с места.

Как будто на его голову вылили ведро воды, Старый Орел вздрогнул и пришел в себя.

Все люди на уровне Императорского Великого Генерала были влиятельными людьми. Хотя их сила не могла полностью переломить ход битвы, они все же могли выбирать между победой и поражением. В их нынешнем статусе они были в порядке, пока не столкнулись с Хуошу Хуйцаном, но, если они это сделают, их четыре или пять тысяч кавалеристов были действительно бесполезны против человека его уровня.

По крайней мере, ему было легко нанести им тяжелый удар.

Им может повезти на мгновение, но они не могут быть счастливыми вечно!

— После долгой игры самое время убрать игрушки!

Ван Чун посмотрел на Орла и остановился.

— Кроме того, ты забыл, какова была наша цель?

— Урок молодого мастера правильный. Я был небрежен.

Бззт! Старый Орел вздрогнул, его тело покрылось холодным потом. В самом деле, с самого начала Ван Чун четко заявлял, что целью этих постоянных беспокоящих нападок является не чистая бойня. С одной их армией было просто невозможно разгромить армию Хуошу Хуйцана.

Их целью было только удержание их!

Но это не было их конечной целью.

— Милорд, что нам делать дальше? — сурово сказал Старый Орел.

— Хммм! После того, как они преследовали нас так долго, нам пора перейти к следующему шагу! Передайте мой приказ и скажите, чтобы солдаты начали двигаться! Кроме того, отправьте сообщение генеральному защитнику Сяньюй на вершине. Без их сотрудничества мы не сможем сделать этого.

Взгляд Ван Чуна пересек огромные расстояния, чтобы остановиться на вершине этой горы.

Великий Тан вступил в решающую битву с У-Цаном, но этого дня не было ни сегодня, ни сейчас. Задача состояла в том, чтобы вывести Сяньюй Чжунтуна и десятки тысяч военнослужащих под его руководством безопасно из этого района. Это была истинная цель их миссии!

— Да, молодой мастер! — Твердо ответил Старый Орел с тоном абсолютного уважения. Он сделал паузу, а затем что-то вспомнил.

— Тогда, молодой мастер, я также позову других.

— Нет!

Ван Чун покачал головой с глубоким взглядом в глазах. Когда он посмотрел на густые грозовые тучи над головой, в его глазах вспыхнул удивительный свет.

— Они должны продолжать. Если они не будут продолжать, как мы сможем добиться успеха?

Старый Орел был ошеломлен, в замешательстве глядя на Ван Чуна, не зная, о чем он думает. Ван Чун только что отклонил его предложение, но теперь он говорил, что атаки должны продолжаться.

Это были два совершенно разных решения, из-за которых Старый Орел был совершенно озадачен тем, что думал Ван Чун.

— Ха!

Ван Чун знал, о чем думал Старый Орел, но он только усмехнулся, не давая дальнейших объяснений. Медленно повернув голову, Ван Чун всмотрелся во мрак, глядя на юго-западный регион горного хребта.

Хуошу Хуйцан, если все пойдет по плану, вы должны быть там, верно? С вашим интеллектом вы определенно заметили! Но, к сожалению…

Глаза Ван Чуна засияли огненным светом, когда он закончил эту мысль.

В этом мире Хуошу Хуйцан определенно был одним из самых элитных экспертов. Люди на уровне Великих Императорских Генералов совершенно отличались от обычных известных и доблестных генералов, как в разведке, так и в боевых искусствах.

Нормальный генерал действительно не может сравниться с Хуошу Хуйцаном. Увы, Хуошу Хуйцан столкнулся с Ван Чуном. Даже этот Великий Генерал Империи У-Цан не мог представить, что его противник был восхваляем всем миром как Святой Войны в его предыдущей жизни!

Я не думал, что мы наконец-то встанем друг против друга, даже если пока только этим методом… — тихо сказал себе Ван Чун.

В своей прошлой жизни одним из величайших сожалений Ван Чуна было то, что он упустил это поколение великих людей, упустив шанс сравниться с умом тех ослепительных великих генералов и маршалов, чья репутация была известна во всем мире.

Это было поколение, в котором звезды генералов ярко сияли на ночном небе, но в его последней жизни, когда он стал самым известным военным святым, больше не было более ярких генералов, с которыми можно было бы бороться.

Это всегда было одним из глубоких сожалений Ван Чуна.

И теперь его желание исполнилось.

… Это противостояние между генералами решит судьбу Великого Тана и У-Цана в течение следующих нескольких десятилетий и почти миллиона мирных жителей юго-запада!

Эта война была той, которую Ван Чун не мог проиграть.

— Старый Орел, подойди. Через некоторое время у меня будет приказ для тебя!

Ван Чун пришел в себя, его глаза снова обрели фокус.

— Да, молодой мастер!

Глаза Старого Орла просветлели, когда Ван Чун прошептал ему кое-что на ухо. В конце он пробормотал почтительное «Да» и быстро ушел, чтобы выполнить приказ.

......

Темнота у подножия гор казалась неподвижной, особенно по сравнению с той потрясающей битвой, которая происходила вокруг гор, где гремели грохочущие военные барабаны.

Танские солдаты, одетые в тибетские доспехи и верхом на их скакунах, повлияли на расположение тибетской армии, оттянув большое количество их солдат. У подножия горы все солдаты стояли на страже, их основной задачей было не иметь дело с Сяньюй Чжунтуном и армией протектората Аннана, а иметь дело с фантомной армией Тана.

Небо продолжало темнеть, поскольку день стал садиться.

На юго-западе группа людей осторожно всматривалась в мрачный шторм.

Румбл!

Раздался гром, когда на расстоянии послышался звук конских копыт. Сначала их было почти не слышно, но звук постепенно становился все громче. Тибетцы моментально напряглись.

— Кто идет? Стой! Никому не разрешено подходить!

Тибетский офицер положил руки на свой ятаган, когда он кричал на тибетском языке под дождем.

— Сними шлем и назови свое имя и звание!

Позади офицера все больше и больше тибетцев ехали впереди, их глаза были устремлены вперед, они вытащили свои скимитары. Однако это было все, что они сделали. Никто из них не действовал безрассудно, поскольку они несколько раз совершили ошибку, напав на своих людей.

Их умы были в панике в данный момент. С одной стороны, они должны были сомневаться в личности этих посетителей, но с другой стороны, они должны были беспокоиться о том, чтобы по ошибке не убить своих собственных людей. Пока они не определили личность этих посетителей, все тибетцы оказывались в затруднительном положении.

Тыгыдык!

Лошади продолжали подъезжать ближе, и, наконец, черные и злобные фигуры появились из дождя, словно выходя из преисподней.

— Не делайте ничего. Мы на вашей стороне!

Тибетский голос появился из темной ночи. Когда эти люди говорили, они быстро приблизились.

Бззт!

Атмосфера не только не прояснилась, но стала еще более напряженной. Пятьдесят тибетских кавалеристов прижали свои руки к своим скимитарам, вены на их руках вздулись от напряжения.

— Снимите свои шлемы!

— Стоп! Не подходите ближе!

— Кто ты такие?

— Ублюдок, разве мы не сказали, чтобы ты не приближался?

......

Все начали нервничать, потому что, пока они разговаривали, эти всадники продолжали приближаться, вовсе не останавливаясь.

— Мы не враги!

Этот голос вышел из темноты, когда он продолжал приближаться.

— Все, будьте осторожны. Что-то не так с этими парнями!

Даже самые медленные из них могли сказать, насколько напряженной была атмосфера сейчас. После всего, что они испытали, все были чрезвычайно осторожны.

Но никто из них не осмелился нанести удар, поскольку они все еще не могли быть уверены, кем были эти всадниками.

Дождь продолжал литься, заглушая весь шум. Никто не мог быть уверен, что эти всадники их услышали. В конце концов, такие вещи случались раньше.

— Хммм!

Кто-то холодно фыркнул. Никто не заметил, что один из людей в толпе сжал кулаки, наблюдая, как медленно приближаются эти черные силуэты, и начал смеяться мрачным смехом смерти.

Когда все остальные беспокоились о приближающихся всадниках, этот человек смотрел на них, как на муравьев, идущих на смерть.

— Приходите!

Хуошу Хуйцан посмотрел на приближающихся всадников, как будто они были трупами.

В этот момент Хуошу Хуйцан был одет в доспехи обычного солдата и снял свою ауру. Он скрывал любые признаки того, что он был великим императорским генералом.

Даже Лунциньба, вероятно, не сможет его узнать, даже если он будет стоять рядом с ним. Тем не менее, этот обычный солдат все еще содержал ту силу, которая могла уничтожить целую группу людей.

Шестьсот чжан!

Пятьсот чжан!

Четыреста чжан!

Когда всадники становились все ближе и ближе, Хуошу Хуйцан оставался скрытым и неподвижным, но намерение убийства в его глазах усиливалось.

Триста чжан!

Это расстояние было уже довольно опасным. Если они продолжат… если они пройдут вперед еще немного, эти люди войдут в диапазон его атаки. И до тех пор, пока они находятся менее чем в ста чжанах от него, ни один из них не сможет сбежать.

Сила одного Имперского Великого Генерала могла легко уничтожить их.

Бззт!

Конские копыта внезапно остановились. Без каких-либо предупреждений этот отряд всадников внезапно прекратил движение.

Твантвантван!

Прежде чем кто-либо успел среагировать, луки зазвенели, и на тибетскую армию обрушился покрывающий небо залп стрел.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, поскольку это внезапное нападение ошеломило всех. Даже Хуошу Хуйцан был поражен. Даже он не ожидал, что эти люди изменят свои планы и используют стрелы для атаки.

И еще более шокирующим было то, что произошло после этого!

Румбл! Боевые кони вздохнули, а эти странные черные силуэты тут же развернулись и убежали, как только выпустили залп стрел.

Прежде чем кто-либо успел среагировать, эта армия была уже на расстоянии пятисот чжан!

Удивление! Сюрприз! Шок!

На лицах тибетцев появилось бесчисленное множество сложных выражений, все они были ошеломлены этим зрелищем.

— Убейте их!

Румбл! В то время как все были ошеломлены этим внезапным поворотом событий, человек выпрыгнул, преследуя убегающих всадников, как молния.

— Вы думаете, что сможете убежать?

Жестокий и бессердечный голос Хуошу Хуйцана звучал как гигантский гонг. Его атаки предшествовали ему, красные лотосы падали с неба, как метеоры, на солдат армии протектората Аннана и яростно взрывались!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 545. Сюжет! Соблазнение тигра с горы!**

— Aaааах!

Боевые кони вздрогнули, а бесчисленные фигуры были выброшены в воздух тиранической Звездной Энергией, непрерывно крича, разорванные на бесчисленные куски, в то время как лошади были разбиты в мякоть. Яркое красное пламя наполнило небо потоком энергии, почти как само солнце, расширившимся, чтобы заполнить каждый дюйм пространства палящим огнем.

Звездная Энергия Хуошу Хуйцана была настолько яростной и могучей, что казалось, это палящее солнце взошло в любом месте, которое он покрыл своей Звездной Энергией. Это пламя было настолько густым, что даже небо, казалось, пылало. И прежде чем дождь, падающий с небес, мог упасть на землю, он испарился в белые следы пара.

Когда с неба стали падать клочки плоти и пепла, они распространяли ауру страха.

Сила Хуошу Хуйцана превзошла все ожидания. Перед ним все чувствовали себя незначительными муравьями.

Огромная энергия Хуошу Хуйцана вызывала бесконечный страх у всех, кто ее чувствовал.

— Бежать!

— Это Хуошу Хуйцан! Только у него есть звездная энергия, которая может испускать этот огненный свет!

— Мы не подходим ему! Бегите!

— Только генерал и другие могут иметь дело с ним!

.........

Боевые кони скакали, когда сильный страх охватил сердца каждого, Дамоклов Меч, нависший над их головами, побудил их бежать. Их лица были ужасно бледны без единого следа крови. Великий Тан и У-Цан были смертельными врагами на юго-западе, поэтому все эти солдаты знали о репутации Хуошу Хуйцана. И в этой юго-западной войне армия протектората Аннана сражалась с тибетцами уже больше месяца.

Все они были очень хорошо знакомы с энергией Хуошу Хуйцана.

Эти сверкающие красные лотосы и море пламени, которое сжигало все дотла, были кошмарами, которые преследовали каждого в Города Льва.

И еще более шокирующим было то, что Ван Чун потратил так много времени на выработку этого плана. Триста чжан должны были быть безопасным расстоянием.

Но никто не ожидал, что силы Хуошу Хуйцана будут настолько большой.

Расстояние, которое ограничивало бы других экспертов, даже не существовало для такого человека, как он. Всего за несколько мгновений их силам был нанесен тяжелый удар. Их лошади, ореолы, доспехи, оружие и культивация были бессмысленны перед Хуошу Хуйцаном.

Хуошу Хуйцан одним движением разбил мощную боевую силу армии Тана.

— Хм, вы не думаете, что уже слишком поздно убегать?

Хуошу Хуйцан посмотрел на солдат Протектората Аннана, бегущих как испуганные птицы и внутренне засмеялся, мощная смертоносная аура вырвалась из его тела. Как главнокомандующий, он не мог легко начать сражаться, но, если он уже решил действовать, он не позволил бы ни одному человеку сбежать.

И пришло время для этого фарса, который вызвал столько неприятностей, закончиться!

В этих обстоятельствах, если бы он позволил этим солдатам-рейдерам убежать, он действительно отказался бы от своего звания Великого Генерала У-Цана.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Убейте всех этих Танцев! Не оставляйте ни одного в живых!

Когда он бросился вперед, Хуошу Хуйцан приказал своим солдатам атаковать.

Ауууууууу!

— Убей их!

Взволнованный рев заполнил небо, и зазвучал как грохот лавины. Импульс был настолько удивительным, что даже Хуошу Хуйцан не мог не поднять в удивлении брови.

— Убей их!

— Черт возьми, мы наконец поймали их!

— Это действительно были они, и они все еще осмеливались прийти, когда Великий Генерал был здесь! Они действительно искали свою собственную смерть!

— Ублюдки! Эти люди из династии Тана… точно мертвы!

Коллективная ярость и недовольство тибетцев немедленно нашли свое воплощение.

Они сражались так долго, но не смогли поймать ни одного солдата Тана. Напротив, они играли на руку Великому Тану, были сбиты с толку и даже заканчивали тем, что убивали своих собственных солдат.

Это был абсолютный позор!

Наконец, у них была возможность выразить свои гневные эмоции.

Румбл!

Как река, прорывающая плотину, тибетская кавалерия безумно выла, несясь с беспрецедентной скоростью, следуя за Хуошу Хуйцаном.

Пятьсот чжан!

Четыреста чжан!

Триста чжан!

.........

Тибетцы в своей бешеной погоне быстро сокращали дистанцию.

И солдаты Тана, стоящие перед ними, возможно, потому, что они никогда не ожидали, что Хуошу Хуйцан появится здесь, казались в панике, и все их формирование было в хаосе.

Отличный шанс!

Хаос среди солдат династии Тана был отличной возможностью для тибетцев!

Румбл! Как молния, пронизывающая пустоту, плотные ряды солдат тибетской кавалерии врезались в армию Тана. Бах Бах бах! Когда нарезали скимитары, фигуры были срезаны с их лошадей, как стебли пшеницы.

И все же именно тогда, когда они были очень взволнованны в ожидании скорой победы, все их крики внезапно прекратились.

Как будто какая-то невидимая рука обхватила их шеи и схватила за горло! Все их лица были ошеломлены, и даже Хуошу Хуйцан был ошеломлен.

— Как, как это может быть?

Армия быстро начала замедляться, и молодой генерал спешился и с полным ошеломлением посмотрел на убитых ими солдат Тана.

— Танские солдаты были, конечно, мертвы, но выглядели совершенно иначе, чем представляли тибетцы.

Мертвые — солдаты Тана совершенно отличались от солдат Тана, которых эти солдаты помнили. Их лица были покрасневшими, которое можно было увидеть, только если бы он провели долгие периоды на больших высотах, овеваемых ветрами. На самом деле, их лица имели красный прилив, характерный для плато!

— Черт возьми! Они даже не Танцы! Они тибетцы! Эти Танцы использовали наших тибетских мертвецов, чтобы замаскировать себя! — Заревел в гневе тибетский офицер.

Те — солдаты династии Тана, прижатые к спине лошадей, были вовсе не Танцы, а тибетцы, которые были убиты при погоне за первоначальной силой Ван Чуна или в бою. Эта скрытая атака казалась довольно большой, но, за исключением нескольких танских солдат в начале, она была полностью составлена из убитых тибетцев.

— Нас обманули…

Во главе армии Хуошу Хуйцан сел на свою огромную лошадь с поднятой бровью.

Он предсказал начало, но не смог предсказать конец.

Его противник оказался намного хитрее, чем он мог себе представить. Этот план скрытой атаки так тщательно смешал истину и ложь, реальность и иллюзию, что даже он был одурачен этим нападением. В этот момент у Хуошу Хуйцана внезапно возникло очень плохое предчувствие.

Бум!

В этот момент с северо-востока донесся потрясающий крик, разносящийся сквозь завесы дождя. Первоначально тихий северо-восток внезапно превратился в гул сражений, рева и лязга оружия. Бесчисленные люди рвались из дождя в тибетскую оборонительную линию.

— Нехорошо!

Глаза Хуошу Хуйцана расширились, когда он понял, что произошло.

Я был обманут схемой Тана, рассчитанной на то, чтобы выманить тигра с горы!

Хуах!

Хуошу Хуйцан немедленно развернул лошадь и отправился на поле битвы.

На данном этапе ситуация уже была полностью вне его контроля. Даже Хуошу Хуйцан в его самом медленном движении уже понял бы, что эта стратегия скрытой атаки была фальшивкой, а истинная цель была теперь очевидна. Все предыдущие скрытые атаки были ради этого единственного момента.

География юго-запада была очень плоской, усеянной несколькими холмами. В этих условиях было крайне сложно спрятать армию.

И все же Хуошу Хуйцан не знал, что армия была так близко. Кто-то, кто мог так хорошо скрыть армию, почти идеально понимал подходящее время и расстояние. Это не было чем-то, что мог сделать любой обычный известный генерал.

Если юго-запад по-прежнему обладал таким характером, Хуошу Хуйцану пришлось признать, что он действительно недооценил их.

— Отступайте, поторопитесь! Сделайте все возможное, чтобы остановить их!

Хуошу Хуйцан громко приказал своим войскам отступить. Тем не менее, даже этот великий генерал У-Цана, чье имя было известно на юго-западе, все еще просчитался.

С самого начала этого плана, чтобы выманить тигра подальше от горы, Ван Чун никогда не планировал дать ему шанс вернуться!

— Спешите! Двенадцатое подразделение, свободные копья!

Высоко на горе Ван Чун посылал в атаку армию, отдавая приказ за приказом.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 546. Разорвать окружение! Передача власти**

Пехота, топоры, копейщики, кавалерия, щитники и главные лучники работали вместе по приказу Ван Чуна, неуклонно продвигаясь вверх по горе.

В отличие от предыдущих скрытых атак, метод атаки Ван Чуна был совершенно неожиданным: любовная атака.

Он не пытался скрыть этого.

К полному удивлению тибетцев, танская армия из сорока-пятидесяти тысяч человек решила начать лобовую атаку, и северо-восточный угол оказался именно там, где их оборонительные сооружения были самыми слабыми.

Благодаря постоянным скрытным атакам, Ван Чун уже получил представление о боевом порядке тибетцев и расположении их сил.

У тибетцев не было секретов, которые они могли скрыть от Ван Чуна.

— Спешите! Времени мало! Мы уже отвлекли Хуошу Хуйцана, поэтому нам нужно как можно быстрее пробиться сквозь тибетские формирования и вывести армию протектората Аннана отсюда, — сказал Ван Чун.

Ван Ян, Старый Арёль, Чэнь Шусунь и коменданты Сюй Шипин и Сюй Андун собрались вокруг Ван Чуна, исполняя волю Ван Чуна и толкая армию вперед, как неумолимый прилив.

КланКланКлан!

Удары металла по металлу были непрекращающимися: свистящие стрелы, летящие копья и столкновение ятагана с мечом смешались в единый шум. На юго-востоке тибетцы оказались между двумя армиями и полностью разрушились.

Атака Ван Чуна была чрезвычайно резкой, и место, которое он выбрал, чтобы начать атаку, было там, где тибетцы были самыми слабыми. Его солдаты работали в полной гармонии, не оставляя пробелов в своей защите и полностью застигая тибетцев врасплох.

На вершине Сяньюй Чжунтун уже получил письмо Ван Чуна через голубя, поэтому вся его армия сотрудничала, атакуя северо-восток.

С армиями, атакующими с обеих сторон, можно легко представить ситуацию на северо-востоке.

— Беги!

— Как их может быть так много?

— Это отец и сын клана Ван! Они вернулись!

— Мы не можем их остановить! Где Великий Генерал? Только Великий Генерал может расправиться с ними: только у Великого Генерала будет план!

......

Тибетцев никогда не было легко подчинить, но ситуация была сильнее, чем человек. Одновременное противостояние атакам Ван Чуна и Сяньюй Чжунтуна, а также эффектам Ореола Сумеречного Жеребца и Проклятия Поля Битвы заставили тибетцев легко покориться.

Северо-восточные линии обрушились гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Ван Чун не дал Хуошу Хуйцану времени вернуться, прежде чем пробиться через тибетские линии.

— Лорд Ван, это действительно был ты!

На вершине все были залиты дождем. Сяньюй Чжунтун стоял на вершине, и когда он увидел приближение Ван Яна, он был сначала шокирован, а затем обрадовался.

Сяньюй Чжунтун давно знал, кто его спас.

Но он все еще был удивлен, увидев Ван Яна в это время, хотя он должен был отступить давным-давно. Сяньюй Чжунтун был очень тронут тем, что войска под руководством Ван Яна решили не сдаваться.

— Лорд-покровитель, вы неправильно поняли. Я не был командующим этой армией. Это был мой сын Ван Чун, — строго сказал Ван Ян в ответ на слова Сяньюй Чжунтуна. Без каких-либо других слов он шагнул в сторону, чтобы уступить дорогу Ван Чуну.

— Господин Сянъюй, давно не виделись!

Ван Чун не церемонился. Он шагнул вперед, минуя отца и представ перед Сяньюй Чжунтуном.

— Молодой мастер Чун?!

Сяньюй Чжунтун широко распахнул глаза, увидев Ван Чуна, и на его лице появилось недоверчивое выражение.

Сяньюй Чжунтун встречался с Ван Чуном раньше, во время банкета Чжанчжоу Цзянцюна в столице. Чжанчоу Цзяньцзюн, казалось, относился к Ван Чуну благосклонно и с большим интересом, и по этой причине Сяньюй Чжунтун очень получил глубокое впечатление о Ван Чуне.

Кроме того, у Сяньюй Чжунтуна было некоторое понимание поступков Ван Чуна. То, что он сделал в столице, включая бурю, которую он разбудил во вдоре, не было тем, что мог сделать любой обычный человек.

И этот юноша, похоже, тоже имел отношение к Императору Мудрецу.

Сянюй Чжунтун не мог не знать, кто он такой.

Кроме того, восемьдесят тысяч солдат армии протектората Аннана были спасены городом Львом, который построил Ван Чун.

Сяньюй Чжунтун был полон благодарности этому молодому мастеру Чуну, находящемуся в далекой столице, хотя Ван Чун еще был подростком без официального звания или дворянского титула.

— Молодой мастер Чун, так это был ты!

Сяньюй Чжунтун поспешно шагнул вперед и сжал руки Ван Чуна, выражение его лица было чрезвычайно тронутым. Для Ван Чуна внезапно спуститься с небес и явиться было не чем иным, как чудом.

Сяньюй Чжунтун никогда бы этого не ожидал.

Ван Чун также был шокирован. Он никогда не ожидал, что Сяньюй Чжунтун будет иметь такую позицию. В конце концов, он был Генеральным Защитником империи, человеком, стоявшим на одном уровне с Гешу Ханом и Чжан Шоугуи.

Хотя его репутация может быть не на том же уровне.

— Лорд-покровитель, сейчас не время говорить о таких вещах. Я уже выманил тигра Хуошу Хуйцана с горы. Однако он может вернуться в любое время. Времени мало, и мы можем немедленно уйти!

Ван Чун не стал обдумывать его слова. Он раскрыл ладонь, чтобы показать личный жетон, который дал ему Чжанчжоу Цзяньцзун. Поле битвы все время менялось, и все могло случиться. Мельчайший момент небрежности может привести армию к ее уничтожению.

Ван Чун не смел сделать такую ошибку.

Потому что никто не мог вынести последствия.

— Это знак, который дал мне Господин Чжанчоу, и видеть знак — это то же самое, что видеть человека. Лорд Протектор, прежде чем я пришел сюда, Лорд Чжанчжоу попросил меня сказать вам, что прошлое — это прошлое. стоящая перед нами задача — сохранить силу и сохранить структуру армии протектората Аннана. Что касается юго-запада, все будет сделано в соответствии с моими приказами, и я прошу полную защиту лорда-генерального защитника. Это приказ лорда Чжанчжоу!

Пока он говорил, Ван Чун достал белый конверт.

Сяньюй Чжунтун был Императорским Генеральным Защитником. Независимо от того, какой статус он имел прежде, он был в настоящее время главнокомандующим на юго-западе, и один жетон не мог изменить это. Личный знак Чжанчжоу Цзяньцуна и его рукописное письмо были необходимы, чтобы завоевать доверие Сяньюй Чжунтуна.

Это также послужило причиной визита Ван Чуна в Чжанчжоу Цзяньцюну.

— Чун-эр!

Увидев письмо и знак в руках Ван Чуна, Ван Ян, Чэнь Шусунь, Сюй Шипин и другие были ошеломлены. Знак был одной вещью, но письмо было тем, о чем никто из них не знал.

Даже Ван Ян не ожидал, что Ван Чун придет с целью взять бразды правления от Сяньюй Чжунтуна.

Лицо Ван Яна ожесточилось, когда он сурово упрекнул:

— Чун-эр, что ты делаешь? Перестань возиться! Сделай шаг назад ради меня!

Но Ван Чун вел себя так, будто не слышал. Его глаза не отрывались от Сяньюй Чжунтуна.

Дождь продолжал лить, но Ван Чун использовал Звездную Энергию, чтобы не допустить попадания чего-либо на буквы. У него не было много времени, а звуки борьбы наполняли воздух.

Перед тем, как прийти, он предположил, что Сяньюй Чжунтун не откажется от приказа, но если Сяньюй Чжунтун действительно откажется, Ван Чун действительно не сможет ничего сделать.

Хисс!

Сяньюй Чжунтун ничего не слышал, его взгляд двигался между черным жетоном в одной руке Ван Чуна и письмом в другой. Глубоко вздохнув, он мгновенно успокоился.

Ему даже не нужно было открывать письмо Ван Чуна, чтобы признать, что оно написано лично лордом Чжанчжоу Цзяньцюном.

Ван Чун держал в руках как знак Чжанчжоу Цзяньцзуна, так и его рукописное письмо, что ставило под сомнение достоверность Ван Чуна.

Сяньюй Чжунтун никогда не предполагал, что лорд-генерал-защитник передаст командование юго-западной армией простому подростку!

И это был тот, кто не имел никаких отношений с армией протектората Аннана.

На мгновение в голове Сяньюй Чжунтуна вспыхнуло множество мыслей. Взглянув на чрезвычайно знакомый знак и письмо и подумав о странных движениях, происходящих вокруг основания горы, Сяньюй Чжунтун внезапно понял.

— Не нужно!

Сяньюй Чжунтун отодвинул письмо, предложенное Ван Чуном. Ему больше не нужно было это видеть. Поскольку лорд Чжанчоу уже дал свой знак этому малолетке, смысл был громким и ясным.

Письмо было излишним.

— Как повелитель Чжанчжоу уже отдал приказ, тогда все будет так, как говорит молодой мастер. Все, слушайте мой приказ! Соберите армию и разбейте окружение!

Сяньюй Чжунтун отдал свой последний приказ в этой битве.

Бум!

Армия на горном хребте ответила, их дух сплотился.

То, что Сяньюй Чжунтун так счастливо передал бразды правления, удивило даже Ван Чуна, а тем более Ван Яна, Чэнь Шусунь и других.

— Все, слушайте мой приказ! Вырвитесь из окружения!

Внутренне радуясь, Ван Чун нажал на бока своего коня и немедленно бросился вниз с горы, одновременно отдав приказ армии вырваться.

Румбл! Началась попытка прорыва, которая решит судьбу империи и курс на юго-запад.

— Я не думал, что это будет на самом деле он!

В темноте Ван Чун понятия не имел, что пара глаз молча наблюдает за ним сзади. Хотя у него были предположения в начале, приказ Ван Чуна теперь все прояснил.

Поддельные атаки на армию, из-за которых тибетцы были измотаны бегством, велись не кем иным, как этим молодым юношей, который в настоящее время ехал вниз с горы.

— Не удивительно, что лорд-генерал-защитник передал ему командование армией!

Сяньюй Чжунтун давно слышал о способностях Ван Чуна, но даже не предполагал, что он не просто искусен в придворной политике. На самом деле он был талантливым генералом.

Хотя он был немного удивлен, после тщательного размышления об этом, Сяньюй Чжунтун даже почувствовал облегчение.

Подросток был на самом деле гораздо лучшим командиром, чем известный генерал империи. Это звучало абсурдно, и кому-то еще было бы трудно смириться с этим фактом, но если бы он имел в виду Ван Чуна… Когда Сяньюй Чжунтун подумал об инциденте с региональными командирами и о том городе Льва, который, казалось, чудесным образом спас жизни его солдат, он почувствовал облегчение.

Это неожиданно, но все же это отец и сын клана Ван!

Сяньюй Чжунтун горько рассмеялся в своем сердце, сел на лошадь и направил ее вперед сквозь дождь.

В начале Сяньюй Чжунтун определил, что командиром скрытых атак внизу не был Ван Ян или его сын Ван Фу. В конце концов, однако, факты все же доказали, что это все еще — отец и сын клана Ван.

Ван Чун был также сыном клана Ван!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 547. Засада! Альянс между Ван Яном и Сяньюй!**

— Кавалерия впереди, щитники по периметру, копейщики внутри! Все солдаты, — вперед!

— Мастера-лучники, готовьтесь к приему моих приказов в любое время!

— Двадцать шагов вперед и влево, кавалерия, нападай и разбрасывай противника!

— Справа двести десять ступеней, лучники, сосредоточьтесь на огне!

......

Две армии слились в лавину, чья сила и острота сметали все перед собой. С точки зрения численности, армия протектората Аннана теперь не уступала тибетской армии. На самом деле в северо-восточном регионе Великий Тан уже превосходил по численности тибетцев.

Приказы Ван Чуна всегда подавляли его врагов, и, прежде чем тибетцы даже начали оказывать сопротивление, они подвергались нападению и перехвату со стороны Ван Чуна.

Сяньюй Чжунтун и его войска практически не встретили сопротивления, сметая все вокруг, как наводнение, и достигая основания горы.

Под предводительством почти ста тысяч солдат, тибетцы на северо-востоке были полностью разгромлены, и беспорядок распространялся, как волна, до самого основания горы.

— Ублюдок!

Лунциньба был в ярости, его глаза покраснели от гнева. В тот момент, когда он почувствовал смятение, он сразу же поехал туда, но даже после всего этого времени он все еще не мог добраться до места сражения. Все это время ему мешала паника и бегство солдат тибетской кавалерии.

Бегство одного или двух человек было ничем, но, когда бежали тысячи людей, пытаться бороться с ним было все равно что пытаться плыть против течения во время наводнения. Даже такой известный генерал, как Лунциньба, ничего не мог с этим поделать.

Последовательно останавливая шесть или семь побегов, он едва смог остановить отступление, но он все еще был неспособен остановить хаос в армии, а тем более приблизиться к месту сражения.

Лунциньба был так взбешен, что все его тело дрожало.

В этом путешествии к югу от Тибетского плато Лунциньба делал все, что ему было угодно, но теперь его божественная сила была неспособна проявиться, потому что у него не было цели.

— Проклятый Тан! Бегите, бегите! Я хотел бы посмотреть, смогут ли ваши сто тысяч солдат вырастить крылья и обогнать высокогорных скакунов!

Огонь ярости кипел в сердце Лунциньба, его глаза извергали огонь, когда он смотрел на далекую армию Тана.

......

— Все, слушайте мой приказ! Все солдаты должны прорваться на север! Не останавливайтесь!

Почти в то же время Ван Чун поспешно приказал армии двинуться на север.

— Молодой Мастер, по правде говоря, нам не нужно слишком торопиться!

Голос неожиданно донесся со стороны Ван Чуна. Сорокалетний генерал армии протектората Аннана с темной кожей подъехал, его взгляд изредка оглядывался на сломленные тибетские силы с глубокими эмоциями.

— Теперь, когда наши армии объединены, наше количество теперь сопоставимо с тибетцами. Раз тибетцы бегут, и ситуация в нашу пользу, возможно… мы могли бы повернуться и атаковать их, нанося тибетцам тяжелый удар!

У него изначально не было такого плана.

Но когда он увидел, как Ван Чун разгромил тибетскую армию, оставив всех в беспорядке, он не мог не рассмотреть эту идею. Победа над этими тибетцами и победа над Хуошу Хуйцаном станет огромной победой Великого Тана и поднимет боевой дух армии.

— Вы один из генералов под властью лорда Сяньюя?

Ван Чун был очень хорошо знаком с генералами армии Протектората Аннана, которые следовали за его отцом, зная их лица, даже если он не говорил с ними. Но этот генерал… Ван Чун никогда не видел его раньше.

— Это… Да!

Темнокожий генерал секунду смотрел безучастно, прежде чем кивнуть, смущенный тем, почему Ван Чун задал этот вопрос.

— Ах, тогда я не могу винить вас. Позвольте спросить вас, тибетцы выстроили своих солдат в четыре эшелона. Северо-восточные тибетцы были разгромлены, но как быть с тибетцами на юго-западе или северо-западе? И с тибетскими генералами, такими как Хуошу Хуйцан или Лунциньба в этой битве? Ван Чун слегка сказал.

— Нет, я не могу сказать, что у меня есть план! — сказал стыдливо генерал.

— Поскольку мы разбили только одну из четырех сторон, Лунциньба не появился, и Хуошу Хуйцан не появился, мы не должны даже говорить о победе над ними. Более того, вы забыли, что более трехсот тысяч солдат Мэнше Чжао все еще ждет своего часа? Если мы вступим в битву с тибетцами, и оба уйдем с серьезными потерями, и вдруг появится Мэнше Чжао, что мы будем делать? Что будет с гражданским населением на юго-западе? Вы забыли, какова истинная обязанность Протектората Аннана?

Голос Ван Чуна становился все резче и резче, когда он продолжал.

Аннан! Берегите юг!

Протекторат никогда не существовал исключительно ради войны, потому что войны никогда не закончатся. Конечная цель этих войн состояла в том, чтобы защитить единственное направление. Это было целью Аннана, Анбея, Андона и Анси. Но когда воин проводил слишком много времени в битве, они забывал о долге, который был возложен на его плечи.

Темнокожий генерал армии Протектората Аннана мгновенно побледнел, не в силах несколько минут говорить.

— Пойдем! Великому Тану придется сражаться с У-Цаном и Мэнше Чжао однажды, но это не сейчас! И они заплатят цену за свои действия! И цена не будет малой!

С этими словами Ван Чун подтолкнул свою лошадь вперед. У него было еще много задач.

— Молодой Мастер, что нам делать с Лунциньбой?

Чэнь Шусунь только взглянул на темнокожего генерала, прежде чем немедленно последовать за ним. Он был слишком далеко, чтобы точно услышать, о чем говорил Ван Чун с генералом. У него были другие проблемы.

— Мы смогли заманить Хуошу Хуйцана, но с Лунциньбой и другими генералами нелегко справиться. Хотя Лунциньба не так силен, как Хуошу Хуйцан, расхождение не так велико. Он или другие тибетские генералы могут показаться в любой момент.

— Не нужно беспокоиться. Он не сможет добраться сюда!

Ван Чун улыбнулся и неторопливо махнул рукой.

— А?

Чэнь Шусунь потерял дар речи, в шоке и растерянности глядя на Ван Чуна.

— Вы до сих пор не поняли этого? Я уже управляю тибетцами слева и справа. Пока эти две стороны остаются в смятении, Лунциньба не сможет прийти, независимо от того, насколько сильно он спешит. Более того, когда Хуошу Хуйцан направлялся на юго-запад, кто-то должен был заменить его в руководстве армейским центром, и этим человеком может быть только Лунциньба. Учитывая его удаленность от нас… Я уже подготовил для него щит. Пока я этого хочу, этот щит будет сдерживать его, — равнодушно сказал Ван Чун.

Бузз!

Потрясенный взгляд Чэнь Шусуна двигался взад-вперёд между Ван Чуном и беспорядочными тибетскими рядами, его челюсть была отворена, словно врата.

Я не думал… что он способен даже на подобные вещи!

Чэнь Шусунь давно заметил, что приказы Ван Чуна были специально нацелены и рассчитаны по времени, но он не ожидал, что Ван Чун будет использовать эти приказы для контроля над передвижениями тибетской армии. Хуошу Хуйцан был Великим Генералом У-Цана, который сделал свое имя благодаря своей поразительной силе. Он был одним из великих авторитетов на юго-западе, и Лунциньба, как один из пяти генералов-тигров под предводительством Хуошу Хуйцана, также был самым страшным существованием.

И все же Ван Чуну удалось сделать их обоих бессильными.

В этой битве эта пара опоздала и не смогла приблизиться. Стратегию и тактику на этом уровне можно назвать искусством.

Это заставило Чэнь Шусуна по-новому взглянуть на свое впечатление о поле битвы как о хладнокровном, жестоком и беспощадном месте.

Чэнь Шусунь никогда не думал, что способность одного человека командовать может достичь этой стадии.

— Пошли. У нас не так много времени, — сказал Ван Чун.

С этим приказом вся пехота начала атаковать сквозь дождь, и те, кто мог захватить любую лошадь, сделали все возможное, чтобы захватить ее. Тем временем мобильная кавалерия осталась позади, чтобы прикрыть тыл.

— Выйди!

Когда последняя волна ушла, Ван Чун и его офицеры быстро отошли, в то время как тибетцы все еще находились в слишком большом хаосе, чтобы создать эффективную контратаку. Ван Чун в наибольшей степени расширил Ореол Сумеречного Жеребца, и этот военный ореол сыграл критическую роль, позволив силам Ван Чуна исчезнуть в ночи до прибытия тибетцев из других районов.

Бум!

Вскоре после того, как Ван Чун ушел, мощный дождь пылающей звездной энергии разразился дождем, отправив в полет более двадцати тибетских кавалеристов. Лунциньба бросился сзади, его лицо было багровым.

— Брысь с моего пути!

Разъяренный рев Лункинбы раздался в небе. Вууш! Когда он посмотрел в направлении, в котором бежали отряды Ван Чуна, Лунциньба немедленно выскочил вперед и схватил лошадь у близлежащего тибетца, легко оттолкнув ее бывшего всадника на десять с небольшим чжан.

— Все, следуйте за мной! Любой, кто осмелится бросить вызов моему приказу, будет казнен в соответствии с военным законодательством! Посмотрим, как далеко может убежать этот проклятый Тан!

Этим приказом Лунциньба поскакал вперед и только грязь полетела вслед за ним.

Несколько тысяч тибетских кавалеристов следовали за ними сзади, стук их копыт разносился сквозь темную ночь.

— За ними! Я хочу, чтобы все эти ублюдки умерли!

Лунциньба протянул правую руку к спине и схватил огромный ятаган, рукоять которого была такой же широкой, как обычная человеческая ладонь. Это был не обычный тибетский ятаган, но в некоторых аспектах он казался довольно похожим на убивающих лошадей сабли Центральных Равнин.

— Следуй за генералом!

— Любой, кто осмелится отстать, будет рассматриваться в соответствии с военным законодательством!

— Вперед! У-Цан не нуждается в трусах! Все, следуйте за мной!

......

Офицеры под командованием Лунциньбы выполнили его приказы, их лица были залиты дождем. Под их командованием Лунциньба быстро собрал семь-восемь тысяч человек, и еще больше собралось позади него. Воздух был наполнен напряжением.

Боевые кони продолжали скакать вперед, тибетцы собирались для вызова Лунциньбы. Армия протектората Аннана до сих пор не избежала своего положения.

— Генерал, мы пришли помочь вам!

Армия из четырех-пяти тысяч полностью экипированных солдат выскочила сзади, ее командир кричал. Похоже, они были из юго-восточного региона.

Лунциньба стиснул зубы и взревел:

— Ублюдки, быстрее! Не дайте им сбежать!

— Да, Милорд.

Прошептал голос командира из темноты.

В тот момент, когда этот человек заговорил, Лунциньба почувствовал, как волосы на его теле встали дыбом, и в его сердце укоренилось дурное предчувствие. Первые слова были хороши, но тон второго набора слов был бормочущий и странный. Тибетцы не говорили так и не использовали такого рода тона.

Но, прежде чем Лунциньба смог продолжить, эта группа солдат уже подошла с тыла и теперь быстро приближалась к нему. Он чувствовал, что на его спине было ощущение как будто какой-то предмет нацелен на него издалека.

Разум Лунциньбы дрожал, когда он понял.

Черт возьми, это Тан!

Как будто его ударило молнией, Лунциньба внезапно понял, что происходит.

Тан!

Этот тибетец со странным тоном был человеком из династии Тан!

Тан замаскировался под тибетцев не так давно, чтобы совершать внезапные атаки, но Лунциньба не ожидал, что они будут такими хитрыми и дерзкими, что покинут замаскированную армию, когда уходят. И эта армия быстро приближалась.

— Это множество ублюдков!

Лицо Лунциньбы было искажено, зубы сжались так сильно, что казалось, что они были на грани поломки. Хитрость и высокомерие его противников уже превзошли его воображение, и они, похоже, намеревались прибегнуть к любому возможному методу.

Однако, если они думали, что эти методы могут сработать против него, они были слишком наивны, только обманывая себя.

— Вы, вещи, которые даже не знают пределов своей собственной силы, умрите для меня!

Лунциньба издал яростный рев и немедленно ударил своим массивным ятаганом. Румбл! Мир задрожал как огромный черный и золотой дракон, явившийся позади Лунциньбы. Легким движением хвоста он превратился в величественный поток сабельной энергии.

Бум!

Когда энергия сабли снизилась, лошади не отстали, как ожидал Лунциньба. Вместо этого раздался грохот, и энергия сабли была заблокирована.

— Отличная энергия сабли от генерала Луна. Приди, возьми мой кулак!

В воздухе начал образовываться вихрь, расширяющийся, как шторм, по направлению к Лунциньбы.

— Ван Ян?!

Лунциньба побледнел, услышав этот голос. Но прежде чем он успел среагировать, другой энергичный голос раздался с другого направления.

— Генерал Лун, я тоже здесь!

Этот голос был… Сяньюй Чжунтун!

Это была засада!

В одно мгновение лицо Лунциньбы стало белым, как лист бумаги.

Он ясно видел, как Ван Ян и Сяньюй Чжунтун уходили, поэтому он никогда не ожидал, что они останутся, чтобы устроить ему засаду!

Бум!

Раздался потрясающий грохот. Лунциньба с трудом поднял свою энергию сабли в обороне, прежде чем его отправили в полет Ван Ян и Сяньюй Чжунтун!

И сабельная энергия Лунциньбы не была слабой!

Будучи одним из пяти генералов-тигров, Лунциньба был абсолютно уверен в своих силах. Если бы это был только Ван Ян или Сяньюй Чжунтун, Лунциньба остался бы бесстрашным. Но сразу два этих генерала-ветерана Тана полностью доминировали над ним.

Взрыв!

Через десять с небольшим чжан Лунциньба врезался в скалистый обрыв, разбив его на куски.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 548. Отступление! Убийственное намерение Хуошу Хуйцана!**

— Милорд!

Внезапная атака с этого неожиданного угла ошеломила всех тибетцев. На этом этапе никто не ожидал, что Великий Тан оставит армию замаскированных солдат, чтобы устроить засаду в тылу. И лидерами этой засады были Сяньюй Чжунтун и Ван Ян!

Оба эти специалиста уступали только великому генералу Хуошу Хуйцану. Только сражаясь в одиночку, они смогли бы продержаниеся долго, но теперь они работали вместе, чтобы устроить засаду в Лунциньба.

Этим одним ударом Лунциньба был тяжело ранен.

— Защитим Милорда!

— Черт возьми, Тан слишком подлый!

— Останови их!

— Убей их!

......

Все тибетцы немедленно отреагировали, все они были шокированы и взбешены, поскольку они безрассудно атаковали Сяньюй Чжунтуна и Ван Яна. Но прежде чем они успели атаковать, несколько тысяч кавалеристов армии протектората Аннана вонзились в них, как острый нож, разрезая тибетский строй на две части.

— Убьюююююю!

Стук копыт наполнил воздух. Атака армии протектората Аннана пришла с совершенно неожиданного направления. Даже Лунциньба был застигнут врасплох, так почему же обычные солдаты не могли?

Румбл!

Боевой конь, врезавшийся в боевого коня, и столкнувшийся с мечом ятаган, создавали массивный грохот. Неохотно тибетцы начали медленно уступать. Танская армия была брошена в хаос из шести или семи тысяч человек.

— Убей его!

Сяньюй Чжунтун и Ван Ян с холодными глазами уставились на упавшую фигуру Лунциньбы. Этот яростный генерал У-Цана был главой пяти генералов-тигров. Если бы они могли убить его, они могли бы нанести мощный удар по моральному духу тибетской армии.

Когда грязь и вода полетели, эти два командира юго-запада Великого Тана нанесли смертельный удар по голове предводителя пяти генералов-тигров.

— Защитим Милорда!

— Мы не можем позволить Тану причинить вред Милорду!

В одно мгновение все тибетские офицеры стали крайне обеспокоены и привели окружающих солдат в безумное и безрассудное нападение на Сяньюй Чжунтуна и Ван Яна. Mooo! В воздухе стали появляться изображения яков, смешанные с изображениями странных зверей из легенд плато.

Звездная энергия покрыла небеса, грохоча навстречу Ван Яну и Сяньюй Чжунтуну, как бесчисленные драконы.

Бум! Бум!

В одно мгновение два величественных барьера Звездной Энергии быстро разрослись в глубине толпы. Эти энергии были настолько мощными, что они мгновенно раздробили все встречные потоки звездной энергии на части.

Мало того, эти две мощные Звездные Энергии объединились и уничтожили все вокруг. Эти безумно нападающие тибетские офицеры и солдаты, которых они возглавляли, были отправлены в полет, как тряпичные куклы.

— Aaааах!

Крики раздались в воздухе. Даже смелые и жестокие тибетцы не могли сравниться с двумя высокопоставленными командирами юго-запада Великого Тана. Сдув препятствия, эти два генерала беспрепятственно рванулись вперед к Лунциньбе.

— Хуошу Хуэйцана здесь нет, поэтому это лучший шанс убить Лунциньбу. Брат Гэнчжи, атакуй всем, что у тебя есть. Не дай ему шанс!

Разъяренный рев Сяньюй Чжунтуна раздался в небе.

В Города Льва Лунцинба была чудовищной угрозой. Этот Генерал-Тигр, воспитанный Святым Храмом Великой Снежной Горы, был невероятно могущественным и обладал всевозможными техниками. С точки зрения единоборства, никто в армии Тана, за исключением Сяньюй Чжунтуна или Ван Яна, не подходил ему, и армия Тана никогда не могла ничего с ним поделать.

Но теперь Лунциньба остался один, что дало Тану шанс убить его.

Несмотря на его удивительную силу, он все равно умрет, если попытается бороться с объединенным нападением Ван Яня и Сяньюй Чжунтуна.

— Милорд, двигайся!

Когда Сяньюй Чжунтун и Ван Ян нанесли смертельные удары, внезапно выскочила фигура. Взрыв! Прежде чем кто-либо увидел, что происходит, Лунциньба был оттеснен.

В эту долю секунды тибетский офицер бросился вперед и оттолкнул Лунциньбу в сторону.

Лунциньба отреагировал быстро, его ладонь быстро схватила горного коня. С легким движением своего тела он сел на лошадь.

— Хуах

Даже не оглядываясь, Лунциньба провел лошадь сквозь толпу и мгновенно оказался далеко.

Если бы это был только один Сяньюй Чжунтуна и Ван Ян, он осмелился бы обменяться несколькими ударами. Но он был ранен, и его смерть была не за горами, если он задержится. Только Великий Генерал Хуошу Хуйцан мог блокировать одновременные удары этой пары.

— Сяньюй Чжунтун, Ван Ян! Вы не сможете сбежать с юго-запада! Я обязательно разорву вас обоих на куски!

Разъяренный рев Лунцинбы раздавался далеко, но он продолжал отступать на полной скорости. Тем временем другая тибетская кавалерия отбросила любые мысли о выживании и начала атаковать пару.

— Защитим Милорда!

— Остановите их!

Ван Ян приказал своим силам ответить. По сравнению с боем один на один, он был более опытным в бою армией на армию.

— Черт!

Когда Сяньюй Чжунтун наблюдал за тем, как Лунциньба убегает и использует тибетцев для прикрытия своего отступления, его лицо изогнулось в ужасную гримасу. Его рука, как стальные зубила, вонзилась в тело этого тибетского офицера и ударила его о скалистый обрыв. Бескрайняя звездная энергия втекала в тело офицера, разбивая его меридианы и органы, уничтожая его жизнь.

— Отличный шанс полностью упущен! — стонал Сяньюй Чжунтун с большой неохотой.

Влиятельный генерал У-Цана, такой как Лунциньба, обычно был вместе с другими свирепыми генералами, такими как Хуошу Хуйцан и Далун Руозан. Если бы он не спешил преследовать армию протектората Аннана, у Тана никогда бы не было такой возможности.

Если упустить этот шанс, будущее будет еще сложнее создать.

— Нет! Я должен убить его!

Сяньюй Чжунтун ожесточил свое сердце, но, когда он готовился преследовать Лунциньбу и раз и навсегда разобраться с ним, ситуация внезапно изменилась.

— Роаааааар!

Вдалеке раздался рев дракона. Этот звук содержал бесконечную мощь, создавая воздушный столб, простирающийся до небес через ливень. Со столбом в центре, массивная рябь начала распространяться по воздуху.

Весь дождь начал блестеть и рябить, постоянно выбиваясь наружу.

— Хуошу Хуйцан!

Выражение лица Сяньюй Чжунтуна дрогнуло, и его сердце дрогнуло тоже. На всем юго-западе только Хуошу Хуйцан мог обладать такой высокой энергией и иметь голос, который мог двигать воздухом и открывать путь между небом и землей.

— Он идет! Как и ожидал Чун-эр, он очень быстр!

Ван Ян командовал войсками, чтобы рассеять тибетцев, но в какой-то момент подошел.

— Хуошу Хуйцан в настоящее время пробивается сюда, как и остальная армия! Мы не должны оставаться здесь больше. Как только мы задержим этих солдат еще немного и используем их, чтобы помешать нашим преследователям, наша миссия будет в основном завершена!

Ван Ян посмотрел на небо, говоря это.

Первоначально мрачное небо было теперь совершенно темным. Их прорыв из Города Льва отнял уйму времени, и теперь, когда эта жестокая битва почти закончилась, была очень поздняя ночь. Но хотя была ночь, дождь все еще не уменьшался.

Темная ночь и проливной дождь создали Тану лучшие условия для прорыва.

Тибетцы уже несколько раз теряли их, когда преследовали в течение дня, и теперь, когда тьма сильно мешала их зрению, тибетцам будет еще труднее найти следы армии протектората Аннана. Это даже не имело значения, даже если они их найдут. Эта попытка прорыва увенчалась полным успехом.

Это был анализ, который Ван Чун дал Ван Яну.

— Ничего не поделаешь! Хотя я также хочу провести смертельный бой с Хоушу Хуйцаном, молодой мастер Чун прав. Сейчас не время для нашей решающей битвы! — сказал Сяньюй Чжунтун, яростно смотря вдаль, и его глаза были налиты кровью. Хотя он не хотел, он все же развернул лошадь и ушел с Ван Яном.

— Все, слушайте мой приказ! Быстро отступайте!

Хотя Сяньюй Чжунтун хотел убить Лунциньбу, он на самом деле хотел убить Хуошу Хуйцан еще больше. На юго-западе Великого Тана этот Великий Генерал У-Цана всегда был величайшим врагом армии Протектората Аннана.

Когда Сяньюй Чжунтун и Ван Ян держали тыл, силы Тана быстро исчезли в бурную ночь.

— Где они?

Сразу после того, как силы Сяньюй Чжунтуна ушли, на поле битвы появилась другая стойкая фигура, его аура была могущественной, как гора. Клан! Ятаган из очищенного железа воткнулся из правой руки фигуры в землю, посылая грязь.

Тибетский офицер поклонился и ответил:

— Сообщая Милорду, они уже ушли!

Все его тело дрожало от страха.

— Кто тебя ранил?

Хуошу Хуйцан повернул голову к Лунциньбе. Его лицо было темным и лишенным эмоций, но густые потоки звездной энергии, обтекающие его тело, превратились в кипящее пламя. Из пяти стихий Хуошу Хуйцан был высшим экспертом по наиболее тираническим и жестоким элементам огня.

Пламя на его теле позволяло видеть очень далеко сквозь тьму.

— Отвечая генералу, это были Сяньюй Чжунтун и Ван Ян!

Со страхом ответил Лунциньба, опустив голову. Хотя тибетцы были известны своей доблестью, и Лунциньба мог оставаться бесстрашным даже перед такими могущественными иностранными врагами, как Сяньюй Чжунтун или Ван Ян, он испытывал глубочайший страх перед великим генералом Хуошу Хуйцаном, или, возможно, это можно было назвать уважением.

Хуошу Хуйцан сделал свое имя намного раньше, чем Лунциньба!

Много лет назад его репутация уже была известна в верховьях королевской линии Нгари. Он был настоящим военным генералом, рожденным в битве!

— Сяньюй Чжунтун и Ван Ян? Хм, кажется, мы действительно встретили хорошего противника на этот раз! Даже эти двое слушают его приказы!

Холодный свет мерцал в глазах Хуошу Хуйцана, когда он смотрел в направлении, в котором ушли силы Сяньюй Чжунтуна.

— Ах!

Лунциньба был ошеломлен, растерянно глядя на Хуошу Хуйцана, не понимая, о чем говорил великий генерал.

— Хммм, он запланировал выманить тигра с горы, вывести меня из центра армии, а затем использовал засаду, чтобы остановить твое преследование и решил убить тебя одним ударом… Ты не думаешь, что Сяньюй Чжунтун или Ван Ян могли бы иметь подобные идеи, не так ли? — усмехнулся Хуошу Хуйцан.

Он был вынужден признать, что допустил ошибку в суждении. Его противник оказался намного умнее, чем он мог себе представить, даже сумел учесть его собственные передвижения.

Более того, разгром армии был нелегкой задачей, особенно когда в ней участвовало почти сто тысяч солдат. Хуошу Хуйцан изначально верил, что он успеет вовремя, независимо от того, что произойдет, но вражеская армия была чрезвычайно организована. Прорыв, защита, контратака… все прошло гладко, и не было ни единого признака беспорядка на протяжении всего этого масштабного мероприятия.

И эта армия из десятков тысяч спустилась с горы и ушла с ошеломляющей скоростью.

Даже Хуошу Хуйцан не смог бы совершить этот подвиг за такое короткое время и уйти с такой скоростью. Такая вещь существовала только в теории.

Способность его противника командовать армией была почти чудесной, немыслимой!

Хуошу Хуйцан прожил в этом мире много лет, но впервые он увидел командира такого калибра! Тем не менее, чем более выдающимся был его противник в стратегии и тактике, чем ярче и трансцендентнее, тем сильнее и энергичнее был намерение Хоушу Хуйцана убивать.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 549. Планирование! Столкновение на большом расстоянии!**

— Это!

Лунциньба был ошарашен. Он был сосредоточен только на убийстве врага, поэтому его разум действительно не думал об этом.

Это было правдой. Империя У-Цан так долго воевала против Великого Тана на юго-западе, что обе стороны были исключительно знакомы с генералами на противоположной стороне. Хотя Сяньюй Чжунтуна нельзя было назвать посредственным или некомпетентным, он также не был адаптивным интриганом. Скорее он был образцом генерала, который мог защищать города.

Что касается Ван Яна, то Лунциньба слышал его имя раньше и лично испытал его стиль в Городе Льва.

Хотя этот генерал был опытным как в атаке, так и в защите, он все же был великим танским генералом, который был лучше в защите, чем в нападении!

Никто из этой пары не мог подумать об этом плане, чтобы развернуться и устроить засаду врагу.

— Тогда, Милорд, что нам теперь делать? Они определенно недалеко ушли. Почему бы нам не преследовать их? — спросил Лунцинба с жестоким намерением убить в своем сердце.

Мгновенное отсутствие бдительности почти закончилось его смертью от рук Сяньюй Чжунтуна и Ван Яна. Независимо от того, кто был руководителем за занавесом, они могли придумать такой план, наполнивший Лунциньбу горячим желанием разорвать их на части.

— Не нужно!

Но прежде чем Лунциньба смог подумать о том, как найти этого скрытого командира династии Тан, он был ошеломлен ответом.

— Учитывая, как идут дела, просто отпусти их!

— Но, Милорд, как мы можем просто отпустить их?

Глаза Лунциньбы открылись, и он с удивлением посмотрел на великого генерала Хуошу Хуйцана. Великого генерала всегда приветствовали за его смелость, поэтому то, что он отпустил Танцев, несмотря на то, что они не убежали очень далеко, действительно превзошло ожидания Лунциньбы. Это был не обычный стиль великого генерала.

Что еще более важно, Лунциньба крайне не желал принять это!

— Уже поздно и идет сильный дождь. Куда бы вы пошли искать их? Кроме того, в эту погоду сила кавалерии полностью сводится на нет. Если мое предположение верное, то командир династии Тан специально разработал этот план, так что, если мы будем их преследовать, он определенно заложит для нас еще больше ловушек. Так темно, что мы не сможем их увидеть, и, если будут какие-то засады, мы только добавим к нашим потерям.

— Более того, они уже начали неожиданные атаки против нас, маскируя себя под наши войска. В эту темную ночь они могут атаковать в любое время… Знаете ли вы, как защититься от этого?

Этими последними словами Хуошу Хуйцан осветил самый важный момент.

Противостоящий им командир династии Тан умел разбираться в стратегиях, был превосходным стратегом и тактиком. Он был намного выше Сяньюй Чжунтуна, Ван Яна и других юго-западных генералов, и даже сам он стал жертвой его замыслов. Что еще более важно, даже Хуошу Хуйцан должен был признать, что от этого метода маскировки под другую сторону и постоянных скрытых атак было невероятно трудно защититься. Даже ему было трудно придумать о какие-либо хорошие идеи.

Это была армия из ста тысяч, а не из десяти или двадцати тысяч. Его замаскированных противников было просто невозможно отличить от его собственных войск.

Это была действительно самая неприятная стратегия.

— Это, но… Лунциньба запнулся. Первоначально он думал, что одно крупномасштабное наступление решит проблему, поэтому этот вывод застал его врасплох. Но Лунциньба должен был признать, что он уже однажды почти умер, а в темноте ночи, вероятно, было бы даже легче устроить ему засаду.

Более того, противник действительно умел говорить по-тибетски!

Разве не предполагалось, что люди Великого Тана не знали, как говорить по-тибетски?

— Да!

Вытянув правую руку, Лунциньба послал тиранический поток Звездной Энергии, врезавшийся в землю, взорвав глубокую яму!

Было ясно, что Лунциньба может только беспомощно принять приказ Хуошу Хуйцана.

— Будьте спокойны. Я никогда не говорил ничего о том, чтобы отпустить их!

Глаза Хуошу Хуйцана уставились в темноту, источая холодный свет.

— Шторм закончится, и ночь пройдет. Как только день вернется и дождь прекратится, даже удивительные способности командира династии Тан не смогут ничего сделать. Стратегия, которую он может использовать сейчас, может не подойти позже. Не забывайте, у нас есть триста тысяч солдат нашего союзника, Мэнше Чжао. У нас будет достаточно времени, чтобы соединиться с армией Мэнше Чжао и разобраться с Таном. И, кроме того, первоначально это была война между Великим Таном и Мэнше Чжао, так что теперь их очередь выдвинуть немного сил… Это также намерение Великого Министра!

Великим министром, о котором говорил Хуошу Хуйцан, был, естественно, Далун Руозан.

Во всей королевской линии Нгари единственным великим министром Нгари был единственный, кто мог отдавать приказы Хуошу Хуйцану, и который мог держать этого доблестного генерала на коротком поводке. Лунциньба не ожидал, что это будет по приказу великого министра.

— Не будь таким неохотным. Если мы можем заплатить самую маленькую цену за самый большой урожай, почему бы нам не сделать этого? Не забывай, что цель наших воинов У-Цана — не просто юго-запад, не просто Протекторат Аннана. Нас ждет еще большая война! Мы не можем потерять слишком много на одном поле боя, — равнодушно сказал Хуошу Хуйцан.

— Да, Милорд!

Лунциньба все еще чувствовал себя немного неохотным, но, когда он услышал эти последние слова, он сразу же поклонился, глубоко почитая эти слова. Юго-запад был лишь углом Великого Тана, и великая война, о которой говорил Хуошу Хуйцан, естественно, была не за это место, а войной между У-Цаном и Великим Таном.

Это не было секретом между высокопоставленными офицерами Тибетского Нагорья.

Сороконожка может умереть, но она никогда не упадет.

С того момента, как Цзенпо решил напасть на Великий Тан, началась война между У-Цаном и Великим Таном. Эта война на юго-западе была просто прологом к еще большей войне. Хотя Великий Тан находился в упадке и уже не был тем, кем был когда-то, он все еще обладал массивной, пышной и пугающей армией.

Протекторат Аннана был только одним из протекторатов Великого Тана.

Хотя Империя У-Цан уже приняла решение, все ее офицеры все еще относились к войне с особой осторожностью.

— Ранним днем или поздним днем мы все равно их всех убьем! Пусть они еще немного поборются на пороге смерти!

С этими последними словами Хуошу Хуйцан развернул свою лошадь и немедленно удалился.

Это начинание можно назвать огромным провалом. Результаты, достигнутые армией в сто тысяч человек, полностью отличались от ожидаемых. И это было не потому, что тибетцы были некомпетентны или Сяньюй Чжунтун и генералы Аннана были слишком сильны, а из-за стратегий и тактик, использованных Таном.

Никто не ожидал такого результата.

И жертвы тоже были довольно большими!

Более того, Хуошу Хуйцан смутно заметил кое-что в этой битве, с чем мог справиться только он. Для сравнения, погоня за Сяньюй Чжунтуном и остальными не была такой срочной.

В конце концов, это был всего один день. Они не могли сбежать с юго-запада за такое короткое время.

Хуошу Хуйцан быстро исчез в темноте. Позади него тибетская армия медленно начала двигаться в направлении, прямо противоположном тому, в котором исчезли силы Ван Чуна.

Битва под дождем неожиданно закончилась.

И все же воздух над юго-западом оставался напряженным, и этому напряжению даже удавалось расти.

......

Под проливным дождем несколько больших деревьев распростерли свои искривленные корни в грязной земле.

Этот редкий ливень, встречающий грязь, превратил почти весь юго-запад в болото. И в месте, которое никто не мог видеть, воздух был окрашен намерением убийства.

Время медленно шло, но все оставалось тихо. Не было никакого звука, кроме дождя.

Через некоторое время…

— Мм?

Внезапно земля ослабла, ее поверхность вздулась. Вскоре после этого из земли вышел мускулистый мужчина, как рыба, выпрыгивающая из воды.

— Что здесь происходит? Тибетцы на самом деле ушли?

Сюй Шипин посмотрел в сторону горного хребта, на его лице появилась растерянность.

Война между У-Цаном и Великим Таном прошла точку примирения. Учитывая точку зрения У-Цана и характер Хуошу Хуйцана, тибетцам было действительно не по нраву не преследовать их.

— Трудно сказать. Не будь небрежными. Тибетцы могут просто притворяться, что медлят, чтобы заставить нас ослабить свою бдительность. Тибетцы славятся своей смелостью, поэтому они никогда не станут так легко бросать погоню.

Сюй Андун также встал из мутной воды.

Этот вид камуфляжа было трудно вынести, поскольку он требовал покрасить свое тело грязной грязью, даже трещины в доспехах. Хотя этот вид маскировки действительно было трудно обнаружить, он заливал тело, а намазать себя слоем грязи было действительно невыносимой задачей.

— Не нужно думать об этом. Они уже ушли!

Фигура соскользнула с ближайшего ствола дерева. Кончики ног Ван Чуна слегка прижались к земле, когда он спустился. Он был одет в тяжелые доспехи и имел чрезвычайно бдительное выражение лица.

— Тибетцы могут делать ложные атаки и принимать удерживающие позиции, но независимо от того, сколько они стоят на страже, они не могут скрыть звуки конских копыт. Даже если им удастся приглушить копыта своих лошадей за такое короткое время, они не могут помешать своим лошадям ржать. Это невозможно сделать с тем количеством лошадей, которое у них есть, и это не тибетский стиль.

Когда Ван Чун говорил, его бровь нахмурилась.

— Первоначально я думал, что тибетцы будут преследовать нас, но, похоже, я их недооценил. Хуошу Хуйцан, вероятно, предсказал, что я устроил засаду и остановил любое преследование. Более того, кавалерия не умеет сражаться в темноте, а тем более Хуошу Хуйцан, должно быть, знал, что обстоятельства не благоприятствуют ему, и что мы подготовились, поэтому он решил просто сдаться!.. Я думал, что Хуошу Хуйцан просто отважный и жестокий генерал, но, похоже, я слишком плохо думал о нем. Чисто из этого решения я могу подтвердить, что Хуошу Хуйцан — один из наших величайших врагов на юго-западе!

Хотя отступление противника было в пользу Тана, отступление врага после поражения и отступление по собственной воле были двумя совершенно разными вещами.

Несмотря ни на что, подобный результат не был хорошим ни для него, ни для Великой Династии Тан.

Это даже более сложная проблема, чем я себе представлял! — сказал себе Ван Чун, глядя на юго-запад.

В прошлом он знал только, что Великий Генерал Хуошу Хуйцан был смертельным врагом Чжанчжоу Цзяньцюна, но он никогда точно не знал, почему это так. Теперь, однако, Ван Чун начал понимать.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 550. Столица! Непостижимый разум императора!**

— Поехали!

Ван Чун, стоящий рядом с двумя большими деревьями, махнул рукой. Всплеск! Это единственное действие вызвало масштабную трансформацию. В этом пустынном районе, в котором, казалось, стояли только Ван Чун, Сюй Шипин и Сюй Андун, из земли начали появляться бесчисленные фигуры. Всего за несколько мгновений тысячи солдат вылезли из-под земли, держа оружие или вытирая грязь со своих тел.

И дальше, с разбросанных холмов, появилось еще больше воинов армии протектората Аннана.

Решение Хуошу Хуйцан было правильным. Ван Чун действительно подготовил для него большую ловушку, в которой находилось от 40 до 50 тысяч солдат. Этих сил в сочетании с возвращающейся кавалерией и резервными войсками было действительно достаточно, чтобы Хуошу Хуйцан испил чашу поражения.

Но сейчас ничто из этого не могло быть использовано.

— Передайте мой приказ. Не нужно беспокоиться о тибетцах. Все войска должны идти полным ходом. У нас есть только один день. После сегодняшнего дня Хуошу Хуйцан воссоединится с армией Мэнше Чжао, и их объединенные силы определенно будут маршировать на полной скорости, чтобы догнать нас. Этот период времени — наш единственный шанс. Независимо ни от чего, мы должны достичь нашего места назначения в это время.

— Если мы не сможем достичь его, то единственной вещью, ожидающей всех нас, будет смерть. Это место — наш единственный шанс выжить!

Ван Чун осматривал офицеров, постепенно собирающихся вокруг него, его голос звучал серьезно.

Погоня за Хуошу Хуйцаном и тибетской армией временно закончилась, но для Ван Чуна эта битва была далека от завершения. Однако на этот раз его противником была уже не бронированная конница Хуошу Хуйцана, а сама армия протектората Аннана.

Выйти из Городу Льва и успешно вырваться означало получить шанс сражаться на пороге смерти. Под блестящим успехом двух частей армии протектората Аннана было слишком много опасностей. Без защиты города Льва, без защиты темной ночи, без шторма один раз в десятилетие, без естественных барьеров, армия Великого Тана не могла сравниться с армией Мэнше Чжао и У-Цана.

Что еще более важно, на юго-западе больше не было провизии!

Ржание!

Боевые кони вздохнули, когда армия Тана под прикрытием дождя быстро отправилась на северо-восток…

Впервые в этой войне юго-запад наконец провел мирную ночь, последнюю мирную ночь!

......

Румбл!

Ослепительная вспышка молнии пронеслась по темным облакам, нависшим над столицей, как змея. В отличие от шторма, окутывающего юго-запад, в облаках над столицей были только молния и гром, без дождя. Этот тип шторма был известен среди простых людей как пустая молния.

Такая погода сохранялась над столицей в течение нескольких дней.

Опасности на юго-западе, неизбежное падение линии фронта и интенсивные бои в Лунси, Анбее, Андоне и Анси привели столицу в напряженную и нервную атмосферу. С момента основания династии такой ситуации еще не было.

— Евнух Гао, мне было интересно, не могли бы вы помочь мне передать послание Его Величеству. Просто скажите, что у этого скромного министра есть просьба!

В глубине Императорского Дворца, на запретной территории, перед множеством нефритовых ступеней стоял человек с квадратным лицом и большими ушами, одетый в шелковые одежды императорского евнуха. Его цвет лица был гладким и дружелюбным, тело пухлым, благодаря чему он выглядел так же, как Будда Шакьямуни, спустившийся на землю. Перед ним гражданский министр и лидер Имперской Армии стояли на коленях на земле.

— Евнух Гао, я бы побеспокоил вас передать сообщение Императору Мудрецу. Юго-запад находится в критической опасности! Наши двести тысяч солдат Имперской Армии готовы отправиться на юго-запад!

— Опасность окружает нас со всех сторон, и на данный момент нет войск, которые мы могли бы использовать. Мобилизация Имперской Армии — лучший метод. Сэр Евнух, подходящий метод существует для всего!

Одна из фигур, стоящих на коленях, ударилась головой об пол: это был командующий Имперской армией Чжао Фэнчен.

Война на юго-западе продолжалась в течение некоторого времени. Несколько тысяч клановых экспертов и наемных воинов, которых Ван Чун привел на юг, исчезли, как пена на волнах, не оставив ни единой ряби. По мнению многих, его конец был очевиден. Для войны на юго-западе несколько тысяч солдат были похожи на чашу воды для горящей телеги.

Без достаточно большой армии попытка справиться с пятьюстами тысячами солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана была равносильна попытке разбить камень яйцом. Таким образом, многие люди с самого начала знали, в какой ситуации силы Ван Чуна окажутся. Хотя они восхищались его мужеством, это не было мудрым решением. В конце концов, можно было полагаться только на армию императорского двора.

Евнух в шелковых одеждах улыбнулся и ответил:

— Хахаха, командир Чжао, пожалуйста, не говорите таких смущенных слов. Если двести тысяч солдат Имперской армии пойдут на юг, кто защитит столицу? Что, если иностранная кавалерия начнет внезапную атаку? Хотите ли вы, чтобы Император Мудрец был окружен врагами? Хотя Император Мудрец обладает удивительными способностями и не беспокоится о таких вещах, будем ли мы, министры, еще иметь лицо, чтобы продолжать жить?

На внутренней территории Императорского двора единственным лицом, носившим фамилию Гао и относившимся с таким уважением к гражданскому министру и командующему Имперской армией, мог быть только доверенный помощник Императора Мудреца, директор Внутреннего Двора. Гао Лиши — евнух Гао. Во внутреннем дворе, будь то молодой или старый, евнух или служанка, если бы у них была фамилия Гао, им пришлось бы сменить фамилию.

Таким образом, только один человек во внутренней территории дворца мог быть с уважением назван — евнух Гао.

Линия Гао служила трем поколениям Императоров, и они были провозглашены преданными служителями. В Великом Тане и во дворце они обладали превосходным статусом, намного выше любого нормального служителя.

— Евнух Гао прав — мы в замешательстве. Но, сэр Евнух, время не ждет! Если армия протектората Аннана будет уничтожена, почти миллион мирных жителей юго-запада погибнет, а армия Мэнше Чжао и У-Цана легко пробьется на север. В конце концов, они по-прежнему будут непосредственно угрожать столице! Как министры, мы, естественно, должны отбивать врага за пределами ворот империи. Если мы позволим иностранным солдатам угрожать народу, какое право мы будем иметь называться министрами? Должны ли мы еще жить в этом мире?!.. На этот раз полностью мобилизованы две из королевских линий У-Цана!

Рядом с Чжао Фенченом вздохнул императорский цензор Дуань Цао, которому было более семидесяти лет.

Враги окружили Большой Тан, и Бюро Военного Персонала, Бюро Персонала и Бюро Доходов делали все возможное, чтобы набрать больше солдат, но независимо от того, сколько энергии они вкладывали, количество провизии, оружия и боевых коней, необходимых для борьбы против пятисот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, были немалым числом. Это было не то, что можно было собрать за короткое время.

Война всегда была системой, а не простым вопросом перемещения войск.

Но время не ждет. Каждый день с юга приходило все больше плохих новостей, и положение империи волновало всех — от самого высокого министра до самых простых людей. Великий Тан столкнулся с беспрецедентным потрясением. Все люди Тана имели искреннюю любовь к своей стране, поэтому они не могли не беспокоиться об этих проблемах.

В настоящее время императорский двор каждый день обсуждал контрмеры, и дебаты были бесконечными. Шел бесконечный поток служителей, которые хотели войти во внутренний двор и увидеться с Императором Мудрецом, но всем им было отказано.

Несмотря на этот кризис, который охватил весь Великий Тан, высшее и наиболее уважаемое существование Великого Таня, Императора Мудрец, до сих пор не дал своей позиции. Никто не знал, что думает Император Мудрец. Он не высказал своего мнения и не принял никакого решения.

— Императорский Цензор Дуан!

Услышав слова этого старого императорского цензора, евнух Гао не мог не вздохнуть.

— Я знаю, что вы искренни, но Его Величество в настоящее время отдыхает и давно приказал, чтобы никто не мог его побеспокоить. Я также ничего не могу с этим поделать.

Чиновники мгновенно посмотрели друг на друга в смятении. Это оправдание уже использовалось, чтобы предотвратить посещение многих людей.

— Евнух Гао, какова позиция Его Величества? Что здесь происходит? Его Величество не был таким раньше!

Старый императорский цензор внезапно поднял голову, его взгляд был острым, как нож.

Мудрый Император был провозглашен самым предприимчивым и амбициозным властителем Центральных Равнин. Его талант к стратегии, невероятная решимость и проницательный взгляд позволили Великому Тану охватить весь мир и достичь беспрецедентного золотого века.

В прошлом, талантливый Император Мудрец, казалось, также предвидел происходящее, не обращая внимания на то, что было. Если двор не будет спорить, он уже будет знать, что делать. Все с радостью принимали его решения. Но теперь юго-запад был охвачен пламенем войны, армия протектората Аннана потерпела поражение, Ли Чжэнъи попал в засаду и был убит в бою, и все протектораты во всех направлениях были атакованы. И все же Император Мудрец продолжал не показывать никаких признаков движения. Такого еще никогда не было!

Будучи старым императорским цензором, который служил двум поколениям государей, Дуань Цао действительно не хотел этого видеть.

— Ааа, императорский цензор Дуан, разве вы не знаете об этом?

— Ах!

При этих словах тело старого цензора задрожало, когда он вспомнил. Его рот открылся, как будто он хотел что-то сказать, но евнух Гао поднял руку, чтобы напомнить ему, чтобы он молчал.

— Прошлое — это прошлое. Пока мы с тобой знаем, что происходит, это нормально. Что касается юго-запада… тебе не нужно беспокоиться. У Его Величества есть свои идеи. Просто пока что Его Величество не высказал свою позицию. Понятно, это не значит, что он не обращает внимания на ситуацию на юго-западе. Старый цензор, ты также служил Его Величеству в течение многих лет, так что ты должен это понять, верно?

Тело Дуань Цао вздрогнуло, и он глубоко вздохнул. Если Его Величество вынес решение, он не мог больше ничего просить. Это был его самый большой урожай от этой поездки.

— Я понимаю. Большое спасибо, сэр Евнух! Генерал Чжао, давайте уйдем!

Дуань Цао помог растерянному Чжао Фэнчену и быстро покинул дворец.

Слабый ветерок дул через залы, вызывая звон небольших колокольчиков.

Евнух Гао держал руки в рукавах и улыбался губами, наблюдая за уходом группы Дуань Цао. Через некоторое время, когда все ушли, улыбка на губах евнуха Гао медленно исчезла, и длинный вздох вырвался из их груди. Беспокойство затуманило его лоб, когда евнух Гао быстро вошел в священный зал.

Золотые драконы, изображенные на слоях штор, были настолько живыми, что казалось, что они вот-вот спрыгнут со штор.

И эта самая уважаемая фигура восседала глубоко в этих занавесках. Хотя он ничего не делал, кроме как сидел там, он излучал энергию, которая ставила его над всеми живыми существами, заставляя его казаться богом, которого почитают все люди.

Но по какой-то причине эта огромная и мощная энергия, которая, казалось, выходила за рамки всех экспертов мира, казалась чуть-чуть слабой в глазах евнуха Гао. Однако евнух Гао быстро отбросил эту мысль. Был ли Его Величество теперешним Императором Мудрецом или принцем того времени, в его сердце он всегда будет самым почитаемым, почитаемым и любимым существом Евнуха Гао в мире.

— Ваше Величество, действительно ли мы можем ничего не делать с юго-западом?

В этом пустом зале евнух Гао внезапно встал на колени, и звук его колена, ударившего по полу, эхом разнесся по всему тихому дворцу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 551. Намерения Императора Мудреца! Буря над столицей!**

После того, что казалось секундой и, тем не менее, бесчисленным количеством эпох, именно тогда, когда евнух Гао поверил, что не сможет услышать ответ, в большом зале звучал этот почтенный и достойный голос.

— Юго-запад… Еще не подходящее время!

— Ваше Величество!

Услышав голос Императора Мудреца, евнух Гао мысленно вздрогнул. Он не мог не вздохнуть.

— Это все еще из-за этого ребенка…

Эти слова были ошеломляющими, и, если бы присутствовал какой-либо из министров двора, они бы наверняка были ошеломлены. Юго-запад был на грани кризиса, но Император Мудрец продолжал не выражать никакой позиции. Небеса были непостижимы, а догадки императорского двора бесплодны, но никто не ожидал, что все будет связано с каким-то одним юношей.

В большом зале было тихо, без единого шума. Под множеством золотых занавесов эта фигура оставалась неподвижной, возвышающейся, как горы, вдалеке от звезд. Никто не знал, о чем думал верховный Император Мудрец Великого Тана, даже Гао Лиши.

Хотя он знал много вещей, он не знал всего.

— У всего есть своя назначенная судьба! Будь то или нет, мы быстро узнаем…

За кулисами Император Мудрец не ответил прямо на вопросы, но этих слов было достаточно для признания.

— Но Ваше Величество, могут ли пять тысяч солдат действительно изменить судьбу юго-запада? Гелуофэн работает вместе с Далун Руозаном! Армия Мэнше Чжао и У-Цана насчитывает более пятисот тысяч!

Евнух Гао, прижавшись лбом к земле, встал на колени, отчаяние в его голосе стало очевидным.

После десятилетий служения Его Величеству, Гао Лиши никогда не думал, что он будет сомневаться в Императоре Мудреце. Но в вопросе о юго-западе участвовали десятки тысяч солдат и почти миллион мирных жителей! Если бы вся их надежда была возложена на одного юношу, разве они не стали бы рассматривать юго-запад как простую игру?

В зале было тихо, без ответа.

Гао Лиши чувствовал панику, холодный пот проступил из его лба, и даже его ладони вспотели. Это был первый раз, когда он допрашивал Императора Мудреца, но как евнуху, который руководил делами Внутреннего Двора и одному из слуг Императора, ему пришлось сказать несколько слов.

— В этом мире нет ничего невозможного. Вы забыли, как Мы взошли на престол?

— Ах!

Как будто вздрогнув, Гао Лиши неожиданно поднял голову.

Он, естественно, знал, как Император Мудрец поднялся на место Верховного Государя Девяти и Пяти. Никто не смотрел на Мудрого Императора с оптимизмом тогда, и никто из других принцев никогда не обращал на него внимания. В конце концов, однако, Император Мудрец полагался на свой великий талант в стратегии, чтобы создать великолепный и процветающий Великий Тан, став Императором, любимым всеми.

Гао Лиши также не ожидал, что Император Мудрец так высоко ценит этого ребенка, что сравнивает его с собой.

— Мы не ошиблись в его оценке. Когда результаты с юго-запада станут ясными, все, естественно, будет понято. У всего есть своя судьба. Юаньи, все, что вам нужно знать, это то, что нам суждено, что мы одобрили его. Этого достаточно. А теперь уходи!

С его последними словами это высшее существование за занавесом произнесло непрофессиональное имя Гао Лиши.

Все знали о евнухе Гао, Гао Лиши, но мало кто знал, что до того, как евнух Гао был принят во дворец, у него была фамилия — Фэн. Юаньи было его настоящим именем при рождении.

Его Величество редко произносил его мирское имя, но как только он это делал, это означало, что разговор окончен.

— Да, Ваше Величество! Ваш смиренный слуга уходит!

Гао Лиши не посмел дальше спорить и послушно покинул покои.

Выйдя из зала, Гао Лиши встал на нефритовых ступеньках, глядя на ослепительные золотые стены Внутреннего Двора, а его мысли были в смятении. Хотя он уже видел Его Величество и получил ответ, сомнения Гао Лиши только усилились, а не уменьшились.

Юго-запад, юго-запад… Ах, ум Его Величества стал еще более непостижимым. Ван Ян, я надеюсь, что ваш младший сын не разочарует Его Величество!

С этой мыслью Гао Лиши быстро спустился по нефритовым ступенькам и покинул дворец Тайцзи.

У него была еще более важная задача.

......

Пока Гао Лиши выходил из дворца Тайцзи, никто не знал, что произошло еще более важное событие.

Флапфлап!

В последнем свете заходящего солнца с юго-запада прилетела стая голубей-носителей. Никто не заметил, что два из этих голубей-перевозчиков пролетели над юго-западными стенами, над многими зданиями и крышами, чтобы влететь в Императорский дворец.

— Что?! Город Льва пал?!

В офисе Бюро Военного Персонала стальная ладонь с выпученными из нее венами врезалась в металлический стол, чуть не сломав его надвое. Это была, несомненно, самая шокирующая новость, полученная за эту более чем страшную войну.

Город Льва был последним и самым большим источником комфорта для жителей столицы.

Хотя армия протектората Аннана была побеждена, стальная крепость, которая была городом Льва, спасла почти сто тысяч солдат. Это был последний барьер для всего юго-запада. Пока эти солдаты остаются, ситуация на юго-западе не перерастет в наихудший сценарий.

Каждый мог все еще цепляться за последний кусочек надежды.

Никто не ожидал, что Город Льва, который служил последним оплотом надежды для бесчисленных людей, пал.

— Вы уверены, что это точно? Может ли это быть ошибочным сообщением? Город Льва был почти непроницаемой крепостью. Разве не было сказано, что он был построен из надписанного кованого железа? Стены были высотой более тридцати чжан: как можно было их легко сломать? Кроме того, разве там не было почти ста тысяч солдат из армии протектората Аннана? — резко спросил тот голос с оттенком глубокого шока. Было ясно, что владелец голоса не смог принять эту новость.

— Милорд, этот вопрос уже подтвержден, в этом нет сомнения.

— Наши люди проникли на юго-запад более месяца назад, и эта новость стала результатом их личных расследований и была подтверждена три раза. Кроме того, им удалось найти солдата из армии Протектората Аннана, который потерялся под дождем. Солдат лично подтвердил эти сообщения.

— Очевидно, что положения Города Льва были уже полностью израсходованы. Чтобы не допустить их истощения армией Мэнше Чжао и У-Цана, генерал-протектор Сяньюй и генерал Ван Ян решили бросить город и предпринять попытку прорыва. Он уже покинул это место, но без защиты города Льва и преследования солдат тибетской кавалерии под командованием Далуна Руозана и Хуошу Хуйчана, текущий статус армии протектората Аннана неизвестен. Все зависит от судьбы!

— Понимая серьезность этой новости, мы постарались отправить ее как можно скорее, без малейшей задержки. Мы загнали более двадцати первоклассных лошадей! Измучали до предела более десяти элитных разведчиков! Мы также потеряли десять голубей и орлов. Я прошу Милорда принять решение!

......

Сам разведчик казался очень бледным.

Армия протектората Аннана была в центре внимания Великого Тана, и ее судьба затронула наибольшее количество людей. Хотя другие протектораты были атакованы, протекторат Аннана был гораздо важнее. Весь народ Тана побледнел бы при мысли, что все солдаты армии протектората Аннана будут убиты тибетской кавалерией, когда они сбегут.

Количества солдат в армии Протектората Аннана было просто недостаточно, чтобы победить пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана. Это было то, что все знали. Никто не ожидал, что армия протектората Аннана постигнет хорошая участь, но как только все окажется на грани становления реальностью, никто не захочет это принять.

В тот момент, когда все получили эту новость, их сердца упали, и они почувствовали, как массивный камень был помещен в их грудь, аж дышать становилось трудно.

Бюро Военного Персонала было до жути молчаливым.

Все важные сотрудники Бюро Военного Персонала смотрели друг на друга с пепельными лицами.

Дзинь!

Внезапный звук разбитого фарфора заставил их всех обратиться к источнику шума. Они увидели, что Чжанчжоу Цзяньцзун только что переступил порог в комнату, а чашка чая в его руке была просто разбита на части.

В этот момент лицо Чжанчжоу Цзяньцуна было болезненно зеленым.

— Все кончено! Юго-запад потерян!

— Полная потеря 180 000 элитных солдат! Как это могло случиться?

— Подкрепление! Подкрепление! Подкрепление! Если у нас еще есть шанс, нам нужно отправить подкрепление!

— Слишком поздно! Даже если мы отправим войска, они будут слишком медленными. Более того, где взять войска?

— Неужели так должно быть?

— Бедствие для Великого Тана!

— Это худшая катастрофа, с которой когда-либо сталкивались Центральные Равнины!

......

Бюро Военного Персонала, Бюро Персонала, Бюро Работ… новости с юго-запада, казалось, росли крыльями, распространяясь внутри и за пределами дворца, направляясь в офисы каждого из шести бюро. Как цунами, известие о падении Города-Льва потрясло весь Имперский Двор, наводнив всю столицу страхом, беспокойством, беспокойством и всеми другими видами эмоций.

Воздух над столицей, казалось, замерз, и даже рынки стали тихими, без их обычной суеты.

......

— Как это может быть? Этого не может быть, это абсолютно невозможно!

В поместье клана Ван Гэн ударил кулаком по столу, его грудь вздымалась, лицо было белым, как лист бумаги.

Ван Ян, Ван Фу, Ван Чун!

Три самых блестящих военных деятеля клана Ван были на юго-западе, и никто в столице не получил большего шока от этой новости, чем он!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 552. Истинный Человек! Затишье перед бурей!**

Из четырех братьев и сестер клана Ван, старший сын был Ван Гэн, второй дочерью была Ван Жушуан, третий сын Ван Ян, а четвертым сыном был Ван Ми. Ван Жушуан была женщиной и вышла замуж, уйдя из семьи, что сделало ее наполовину чужой и не способной унаследовать семейную линию. Ван Ми был руководителем тренировочного лагеря императорской армии. Хотя его звание не было низким, он не мог войти во двор или в армию, поэтому у него не было полномочий или статуса, чтобы преуспеть в клане Ван.

Единственными, кто имел достаточно влияния, чтобы унаследовать клан Ван, были старший сын Ван Гэн и третий сын Ван Ян.

Ван Гэн был гражданским чиновником, в то время как Ван Ян был военным чиновником, братья занимали почти совершенно разные области влияния. И влияние клана Ван в военной сфере полностью зависело от Ван Яна и его сыновей.

Несмотря на то, что они соревновались в начале, их отношения были похожи на левую и правую ноги человека. Хотя ноги были направлены в разные стороны, никто не мог ходить только одной ногой. Будь то гражданский или военный путь, если бы отсутствовала одна нога, влияние клана Ван было бы значительно уменьшено.

Ван Ян и Ван Фу были в Города Льва, и оба они были видными командирами военных и символическими представителями клана Ван.

После падения города Льва танская армия осталась на равнинах и без крова на юго-западе против десятков тысяч тибетских кавалеристов. Не нужно много думать, чтобы представить судьбу Ван Яна и Ван Фу. И падение города Льва также поставило Ван Чуна в еще большую опасность. Освободившаяся армия Мэнше Чжао и У-Цана могла теперь двинуться на север, а армия Ван Чуна быстро сокрушится, если столкнется с этой силой.

— Нет! Передайте мой приказ! Неважно, где находится Чун-эр, найдите его для меня и прикажите ему вернуться в столицу. Нет! Отправьте людей и приведите его обратно, даже если вам придется связать его!

Ван Гэн схватился за край стола, его лоб покрылся потом, он почти проревел последние слова.

Если бы Ван Ян и Ван Фу погибли в бою, влияние клана Ван было бы значительно уменьшено. Несмотря ни на что, клан Ван не мог рискнуть потерять все свое влияние в армии.

Ван Чун был сыном Цилиня Клана Ван, а также младшим, на которого Ван Гэн возлагал все свои надежды. Ван Гэн ожидал от него большего, чем даже от своего сына.

Ван Чуну нельзя было позволять встретить какие-либо неудачи.

— Хуах

Спустя почти несколько секунд после того, как Ван Гэн отдал свой приказ, несколько десятков элитных экспертов вылетели из поместья Клана Ван, сели на жеребцов и быстро исчезли к юго-западу.

Известие о том, что Город Льва пал, также вызвало потрясения, прошедшие через Три Тренировочных Лагеря, великие кланы столицы и верхушку дворянства.

Хотя юго-запад был гарнизоном протектората Аннана, его армия состояла из членов этих кланов. С падением Города Льва судьбы этих людей были очевидны.

......

Флапфлап!

Пока столица была в хаосе, никто не заметил, что серовато-белый почтовый голубь исчез в поместье клана Сюй.

— Наконец-то здесь!

Сюй Цицинь положила руки на желтый круглый сандаловый стол, вздохнув с облегчением вместе с другими людьми из поместья Отражающего Клинка, когда они смотрели на бумагу на столе.

На бумаге не было слов, только простая топографическая карта юго-запада. И на одной из гор на этой карте кто-то нарисовал толстую букву Х. Только Сюй Цицинь и люди рядом с ней поняли значение этого символа: гора на этой карте была целью их миссии.

Сюй Цицинь посмотрела на бумагу и сказала:

— После более чем месяца, огромного количества времени и энергии и собранных сил всех кланов столицы, мы наконец-то сумели отправить всю провизию и вооружения в обозначенное место. Мы сделали все, что могли. Остальное будет зависеть от Молодого Мастера!

Больше месяца она вкладывала всю свою энергию в это дело, ради чего каждый день ломала себе голову. Теперь, когда все было закончено, Сюй Цицинь почувствовала, как волна за волной усталость захлестнула ее.

Ведь она была всего лишь женщиной. Возможно, для посторонних это выглядело чрезвычайно легко, казалось бы, все было сделано, когда она сидела только в своем кабинете, но только Сюй Цицинь знала, насколько это трудно. Давление, с которым она сталкивалась каждый день, было не тем, что мог себе представить обычный человек.

В юго-западном деле участвовало около ста тысяч солдат и почти миллион мирных жителей. Когда Ван Чун ушел на юг, он почти все доверил Сюй Цицинь. Это было невероятное проявление доверия и такое же огромное давление!

Сюй Цицинь никогда раньше не подвергалась такому давлению.

— Но, леди Цицинь, будет ли то, что мы сделали, действительно полезным?

— Правильно! Мэнше Чжао и У-Цан собрали более пятисот тысяч солдат на юго-западе! И там находятся также такие эксперты, как Хуошу Хуйцан, Гелуофэн и Далун Руозан. Может ли молодой мастер Чун действительно помочь армии протектората Аннана изменить ход войны? Этой войны?

— Почти на миллион человек 1 провизии и оружия — они действительно будут полезны?

......

Люди в кабинете начали поворачиваться к Сюй Цицинь. Выйдя из столицы, Ван Чун отдал Сюй Цицинь все, что ему нужно было администрировать. Это также означало, что Ван Чун предоставил Сюй Цицинь свой статус и власть. В настоящее время Сюй Цицинь была руководителем всей Усадьбы Отклоняющих Клинков и лидером молодых подростков.

Более того, в отличие от других, люди Сюй Цицинь всегда имели лучшее понимание юго-запада.

Несмотря на то, что Город Льва пал, все эти люди знали одну вещь: Ван Чун все еще был в полной безопасности. Более того, он всегда был на работе, планируя различные операции, чтобы повернуть вспять войну на юго-западе, и они были частью этих планов.

Несмотря на это, никто из этих людей не знал, будет ли выполнение их миссии действительно полезным для этой войны!

Хотя все они сохраняли невероятное доверие к Ван Чуну, даже те, кто был ближе к Ван Чуну, не знали, что он задумал.

Юго-запад империи уже был на грани краха. Даже самый мудрый человек был бессилен в этой ситуации.

Никто не понимал, что планировал Ван Чун, даже Сюй Цицинь!

— Я уверена, что все вы понимаете, что за человек Ван Чун. Хотя я также не знаю конкретного плана, все, что я хочу сказать, это то, что он никогда не сделает ничего бессмысленного. Что касается юго-запада, у меня есть безоговорочное доверие к нему, поэтому я надеюсь, что остальные могут сделать то же самое! Это единственное, что мы можем сделать.

Сюй Цицинь огляделась, ее лицо было несравненно серьезным.

Сюй Цицинь всегда имела много недоразумений с Ван Чуном, но к тому времени, когда началась война на юго-западе, отношение Сюй Цицинь к Ван Чуну полностью изменилось. Когда на юго-западе произошли потрясения, когда двор и столица спорили о том, что делать, только Ван Чун встал и потратил свое огромное состояние, накопленное благодаря бизнесу со Сталью Вутц, чтобы набрать экспертов и решительно уехать на юг.

Несмотря на то, что путешествие было сопряжено с опасностями, даже несмотря на то, что он столкнулся с пятьюстами тысячами солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, Хуошу Хуйцаном, Далунь Руозанем и Гелуофэном, и хотя он понимал, что может умереть, Ван Чун был по-прежнему решительным и непоколебимым, уехав без малейшего колебания.

Впервые Сюй Цицинь познакомилась с настоящим Ван Чуном!

Сюй Цицинь была вынуждена признать, что ее сердце было тронуто.

Перед Сюй Цицинь все мужчины сгибали колени и пытались заслужить ее милость, и она никогда не знала никого, кого можно было бы назвать настоящим мужчиной. Но в тот момент, когда она увидела мрачную фигуру Ван Чуна, когда он бесстрашно вывел свои пять тысяч солдат из столицы, Сюй Цицинь вдруг почувствовала, что понимает, что значит быть настоящим мужчиной!

Несмотря на то, что он был подростком, этот юноша скрывал в своем теле настоящего мужчину!

Независимо от того, что произойдет, ты должен вернуться живым…

Когда Сюй Цицинь смотрела в открытое окно на юго-запад, это была единственная мысль, которая осталась в ее голове.

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

1. Пикуль, или дан, 担, эквивалентен ста цзинь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 553. Гора Юаньфэн! У эдикта Хань, открывающего Дянь!**

Капля воды упала с густых облаков, преодолев огромный промежуток между небом и землей, чтобы ударить по грязной земле и исчезнуть без следа.

Это была последняя капля воды этого ливня.

— Спешите, быстрее, быстрее!

— Не отставать!

— Хуах

......

Под облаками вперед струился поток черной стали. Черные знамена выглядывали из этого потока черноты прямо к небу, на каждом из них было написано ослепительное слово — 唐 (Тан). После битвы прошла одна ночь и один день в попытке избавиться от преследователей.

Почти сто тысяч солдат армии Протектората Аннана не спали, все они продолжали поспешно идти к месту назначения. Несмотря на то, что все они были истощены, и даже их лошади задыхались, никто из них не остановился, и никто не жаловался.

В это время все бежали против времени, борясь за надежду на выживание.

— Милорд, куда мы идем?

Посреди этой огромной армии Сюй Шипин и Сюй Андун ехали справа и слева от Ван Чуна, наконец не были больше в силах подавить свой вопрос.

Армия шла со вчерашнего дня. Тем не менее, они поняли, что Ван Чун вел армию в одном направлении. Армия с самого начала бежала на северо-восток, и с этим все было в порядке, но потом это уже не было.

Даже самый медленный из офицеров армии начал понимать, что Ван Чун не ведет армию обратно на север.

Но так как Ван Чун ничего не сказал, никто не мог спросить.

Даже два высокопоставленных офицера в армии, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, молча одобрили действия Ван Чуна. За весь этот марш они не задали ни одного вопроса.

— Вы скоро узнаете, — равнодушно сказал Ван Чун, его взгляд был направлен вперед. Он избегал прямого ответа на вопрос.

Стремительное сражение подошло к концу, и армия Мэнше Чжао и У-Цана осталась далеко позади. Тем не менее, хотя Ван Чун казался спокойным на поверхности, он все еще волновался так же, как и раньше. Армия протектората Аннана имела слишком много пехоты, но страдала от нехватки кавалерии.

Хотя он сделал все возможное, чтобы изменить свой курс, чтобы запутать армию Мэнше Чжао и У-Цана, это смутит их только на некоторое время. Учитывая скорость солдат тибетской кавалерии, они быстро их догонят. В результате Ван Чун почувствовал, что за его спиной кинжал или ползающие по костям личинки.

Беспокоился не только Ван Чун. По правде говоря, такого рода беспокойство и тревога охватили всю армию.

Сюй Цицинь, выживут ли мои сто тысяч солдат, зависит от тебя!

Бесчисленные мысли пролетели в голове Ван Чуна, когда он посмотрел на упрямые темные облака.

Битва была далека от начала. Хотя Великий Имперский Генерал, такой как Хуошу Хуйцан, появился в битве прошлой ночью, это была лишь краткая стычка. Далун Руозан до сих пор не появился, как и Гелуофэн, или великий генерал Мэнше Чжао Дуань Гэцюань и его триста тысяч солдат. А в тылу еще оставалось семьдесят тысяч тибетцев, которые не добрались до перестрелки.

Решающая битва между армией протектората Аннана и армией Мэнше Чжао и У-Цана была еще далеко.

Но это решающее сражение было уже близко!

Хотя он договорился с Сюй Цицинь, он сам не знал, будут ли их приготовления эффективными.

В своем оцепенении Старый Орел поехал на боку на высокогорном скакуне с орлом на плече и неожиданно сообщил:

— Молодой Мастер, мы прибыли!

Ван Чун внезапно открыл глаза и проследил за взглядом Старого Орла. На горизонте, под темными облаками, из земли торчал массивный пик, высокий и величественный. Увидев эту гору, Ван Чун выдохнул и перефокусировался.

— Все солдаты, скачем на полной скорости! Никому не позволено останавливаться! Те, кто не подчинятся, будут наказаны в соответствии с военным законом!

Когда его голос отозвался эхом по воздуху, Ван Чун подтолкнул лошадь вперед, выезжая к голове формирования. Позади него сто тысяч солдат, казалось, были стимулированы, и их скорость внезапно возросла.

......

В нескольких десятках чжан от основания этой внушительной горы был воздвигнут конный камень. Рядом с ним стояла одинокая стела, излучавшая ауру бесконечной мрачности.

Ван Чун оседлал лошадь, и когда он посмотрел на эту стелу, в его глазах появилось сложное выражение.

— Что это?

Из-за его спины донесся любопытный голос. Старый Орел, Чэнь Шусунь, Сюй Шипин, Сюй Андун и несколько других офицеров подвезли своих лошадей сзади. Было очень странно, что в таком месте можно было поставить камень для лошадей, а расположенную рядом с ним каменную стелу было видеть еще более странно.

Что еще более важно, слова на стеле были очень странными, искаженными. Никто из них не мог понять эти слова.

— Это конный камень со второго года эпохи Великого Хань Юаньфэн!

Ван Чун вздохнул от этого камня и стелы.

— Почти тысячу лет прошло 1!

Слова Ван Чуна мгновенно вызвали перемену выражения лица в толпе, все они были шокированы. Не тем, что Ван Чун мог судить о том, что это конный столб Великого Хана.

Но для него возможность точно определить второй год эпохи Юаньфэна была поистине удивительной.

— Это метод печати династии Хань, специально используемый для резки на стелах. Учитывая, что все это прошло давно, для вас вполне нормально не знать этого.

Со сложным выражением лица Ван Чун протянул палец к стеле и начал читать ее.

— Генерал Ху-захвата Го Чан получил указ императора У, великого сына Хань, об открытии Дяньа, когда он возвращался на север! Я привязал здесь свою лошадь и установил эту стелу как память!

Надпись на стеле была смелой и полной энергии, естественно источавшей ажиотажную ауру, отношение, которое презирало обычную толпу.

Ван Чун остановился на мгновение, поглядывая на толпу, и наконец произнес самые важные слова.

— У этой стелы есть другое имя: Указ об открытии Дяньы!

Бузз!

Все были явно затронуты словами Ван Чуна, даже Сяньюй Чжунтун и Ван Ян.

Они наконец поняли, почему Ван Чун смотрел на эту стелу с таким серьезным выражением лица.

Генерал Ху-Зайзин Го Чан был титулованным генералом, генералом с невероятными достижениями и выдающимся статусом.

Возможно, имя этого человека больше не было столь заметным, о нем мало кто знал, но на юге, особенно на юго-западе империи, почти все знали об этом. Причина была очень проста: генерал Ху-Сэйсин Го Чан был первым генералом в истории Центральных Равнин, который прорвался через Эрхай и покорил Шесть Чжао.

В эпоху Юаньфэн Великого Ханя генерал Ху-Сэйсин Го Чан 2 возвращался вместе с Великим Генералом Вэй Цином из экспедиции Мобэй, чтобы успокоить Сюнну и повел свою армию на юг, чтобы успокоить восстание Нанюэ. На обратном пути на север Го Чан получил указ Императора У Великого Хань, чтобы успокоить Дянь. На обратном пути Го Чан повернул голову, чтобы оглянуться на юг, и установил эту стелу. Так стела стала называться — Стела У Хань, открывающего Дяньа, а также — Эдикт У Хань, чтобы открыть Дянь.

Когда Го Чан открывал Дянь, Мэнше Чжао не называли Мэнше Чжао, а Эрхай не называли Эрхаем. Это место называлось королевством Дянь.

Только через руки генерала Ху-Сэйсин Го Чана династии на Центральных Равнинах смогли расширить свою власть изнутри и до Шести Чжао Эрхай.

Именно по этой причине в будущих династиях все силы эрхайцев признавали свою верность Центральным Равнинам.

Можно сказать, что этот генерал Ху-Сэйсин из Великого Ханя был первооткрывателем Дянь!

Без этого генерала Ху-Сэйсина Великий Тан никогда не смог бы распространить свое влияние на Эрхай.

Армия протектората Аннана, как долгосрочный гарнизон юго-запада, была чрезвычайно знакома с деяниями Го Чана. Когда они подумали о том, как древний полководец со времен императора У Хань повел свою армию в Дянь и из нее, полный духа и сметая все перед собой, а затем подумал о своей собственной армии, бегущей на север со всей поспешностью, все их сердца опустились от стыда.

— Наша армия протектората Аннана несет ответственность за защиту юго-запада. Мы не только предаем Императорский Указ, но и сдаемся и убегаем. Если бы генерал Го все еще был здесь, он, вероятно, почувствовал бы глубокий позор!

Сяньюй Чжунтун поднял голову к небу и глубоко вздохнул, испытывая много эмоций в своем сердце.

Как генеральный защитник Аннана, он нес неизбежную вину за нынешнее состояние юго-запада. Теперь, когда они стояли перед стелой, установленной их предшественником, как он мог не чувствовать величайшего стыда?

Центральные равнины командовали Эрхаем почти тысячу лет, но теперь Эрхай должен был быть потерян вместе с остальной частью юго-запада с 180 000 элитных бойцов Аннана, полностью уничтоженных в качестве цены за это. Как генеральный защитник Аннана, Сяньюй Чжунтун не мог вынести этого.

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

1. Второй год эпохи Юаньфэн был 109 г. до н. э. Царствование императора Сюаньцзуна длилось с 713 по 756 годы до нашей эры, поэтому прошло около восьмисот лет, хотя следует отметить, что династия Тан существовала в этой вселенной на доброе столетие дольше.

2. Существует на самом деле очень мало дела Го Чана записанных в первоисточнике китайской истории этого периода, книги Хань, хотя это делает отчет, что он победил Qie- лан, который начал восстание, блокировали маршрут между Ханом и Дяньом. В нем также говорится, что в четвертый год правления Юаньфэна, 107 г. до н. э., Го Чану было присвоено звание генерала Ху-Сэйсин. После этого ему, очевидно, было приказано взять город Куньмин, но не удалось, после чего он вернулся и был понижен в должности. Однако в 109 г. до н. э. династия Хань фактически аннексировала Дяньа, превратив его в командование Ичжоу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 554. Встреча со старым другом! Чжан Шоужи!**

— Генеральному защитнику не нужно винить себя. Поражение на поле битвы не обязательно является ошибкой солдата. Мэнше Чжао и У-Цан работали вместе, обе стороны сделали полную мобилизацию, собрав более пятисот тысяч солдат. В сочетании с фермерами и рабочими, которых Мэнше Чжао использовал в этой войне, их число может составить восемьсот или девятьсот тысяч. Полагаться на силу 180 000 элитных воинов Протектората Аннана — все равно что пытаться использовать одно бревно, чтобы поддержание шаткое здание. Не только генеральный защитник, любой, вероятно, окажется в том же состоянии.

Когда Ван Ян выехал на лошади вперед, он утешил Сяньюй Чжунтуна.

Ван Ян командовал войсками примерно столько же времени, сколько Сяньюй Чжунтун, в некоторых аспектах даже немного дольше. Однако, в отличие от других людей, Ван Ян не занимал никакой точки зрения в отношении Сянью Чжунтуна и не имел предвзятых предубеждений. Это правда, что Сяньюй Чжунтун нес неизбежную вину за битву при Эрхае и поражение армии протектората Аннана.

Но это был также неоспоримый факт, что Мэнше Чжао и У-Цан имели преимущество в количестве.

Юго-запад империи находился в мире в течение десятилетий, все ладили. Никто не ожидал, что Мэнше Чжао и У-Цан станут такими смелыми и полностью отбросят все притворства. Они излили всю мощь своих стран, прямо заявив, что не намерены давать какую-либо свободу действий.

Не говоря уже о Сяньюй Чжунтуне, восемь или девять из каждых десяти генералов Тана, вероятно, потерпели бы поражение от внезапной и крупномасштабной засады Гелуофэна.

Возможно, какой-то генерал в другой армии мог бы быть стратегическим гением, который мог бы использовал 180 000 солдат, чтобы победить более пятисот тысяч, слабые преодолевали сильных, но Сяньюй Чжунтун явно не обладал таким талантом. И если бы эта просьба была адресована всем другим командующим армией, вероятно, ни один из них не смог бы ее реализовать.

Вот почему у Ван Яна не было предвзятых представлений о Сяньюй Чжунтуне.

— Генералу не нужно утешать меня. Как я могу не понять, какую вину и ответственность я несу за эту битву? Сто тысяч солдат! Сяньюй должен взять на себя вину. Как только эта битва закончится, если мне повезет, и я выживу, Сяньюй отправится в священную столицу и попросит у Сына Неба прощения! — Сказал Сяньюй Чжунтун с горькой улыбкой.

Другие не особо отреагировали на эти слова, но глаза Ван Чуна расширились, и он не мог удержаться от изумленного взгляда на Сяньюй Чжунтуна.

В своей прошлой жизни он не участвовал в этой войне, поэтому он знал только, что 180 000 элитных воинов армии протектората Аннана были уничтожены, а Сяньюй Чжунтун был единственным выжившим. После такого крупного инцидента Сяньюй Чжунтун действительно хотел отбелить свои преступления, делая все возможное, чтобы избежать вины и приукрасить свои действия на поле битвы, вызывая глубокое отвращение и стыд в людях.

Ван Чун слышал эту критику, поэтому у него, естественно, не было очень хорошего впечатления от Сяньюй Чжунтуна.

Но эти слова Сяньюй Чжунтуна перед указом У Хань — Открыть Дянь исходили из глубины его сердца. Ван Чун мог сказать, что они не были притворными. Отношение Сяньюй Чжунтуна из прошлой жизни и из этой жизни отличалось как небо и земля. Это было истинное поведение ответственного великого генерала.

Это потому, что мое вмешательство изменило ход событий, или что-то произошло в ту войну тогда, чего я не осознавал?

Ван Чун посмотрел на Сяньюй Чжунтуна, его мысли были в смятении.

В те времена Сяньюй Чжунтун подвергся грубому насилию со стороны всего общества. Если бы он действовал так ответственно и героически, как сейчас, то это было бы не так. Когда Ван Чун обернулся, он внезапно подумал о Чжанчжоу Цзяньцуне в отдаленной столице. С этой вспышкой понимания Ван Чун понял.

Кажется, что тут дело в Чжанчжоу Цзяньцуне!

Ван Чун неожиданно вздохнул, понимая суть вопроса.

Горы и реки легче изменить, чем человеческие натуры. Учитывая врожденный характер Сянью Чжунтуна, он никогда не изменится так сильно. Но если Чжанчжоу Цзяньцун вмешается, все поменяется. Сяньюй Чжунтун не плохой человек, как и Чжанчоу Цзяньцюн, но его стремление к власти намного превосходит другие желания. В связи с таким серьезным инцидентом на юго-западе Чжанчжоу Цзяньцун определенно возложил вину на себя, и он определенно не смог бы удержаниеся на своей позиции. Даже если Сяньюй Чжунтун захочет принять вину на себя, Чжанчжоу Цзяньцюн определенно не согласится. Если он вмешается, Сяньюй Чжунтун никогда не посмеет возразить и, вероятно, передумает за одну ночь.

Ван Чун встречался с Чжанчжоу Цзяньцюом всего несколько раз. Даже в своей прошлой жизни Ван Чун не был человеком, который мог легко связаться с Имперским Великим Генералом. Он мог понять этого Тигра Империи только из уст других.

Тем не менее, их немногочисленные встречи были достаточны для того, чтобы бывший генеральный защитник Аннана оставил невероятно глубокое впечатление в голове у Ван Чуна.

Никто никогда не мог оставить такое глубокое впечатление на Ван Чуна.

Будь то субсидирование Ян Чжао и отправка его в столицу для связи с супругой Тайчжэнь, упрямый въезд в столицу после ухода в отставку старого военного министра и начало налаживания социальных связей, чтобы получить должность для себя, или передача Ван Чуну своего личного знака после нескольких слов разговора…

Этот Тигр Юго-Запада Империи имел постоянное стремление к власти, которое было невозможно изменить.

Решимости и смелости, проистекающих из его поведения, было достаточно, чтобы кто-нибудь вздохнул с похвалой.

Во время войны на юго-западе многие люди обращали внимание на Сяньюй Чжунтуна и 180 000 элитных воинов Протектората Аннана, но они забыли о Чжанчжоу Цзяньцюне в отдаленной столице. Сяньюй Чжунтун — подчиненный Чжанчжоу Цзяньцюна, его избранный преемник. Если Чжанчжоу Цзяньцюн попросит, Сяньюй Чжунтун не сможет ему отказать, — тихо сказал себе Ван Чун.

Более того… все действительно изменилось!

Когда 180 000 солдат были уничтожены, Сяньюй Чжунтун, как главнокомандующий, не смог избежать вины и оказался перед лицом смерти. Поэтому он попытался побороть свои преступления и избежать ответственности, поскольку не делать этого означало бы смерть. Но прямо сейчас восемьдесят тысяч все еще остались из первоначальных 180 000, поэтому, хотя Сяньюй Чжунтун все еще нес ответственность за свою вину, его судьба не была смертью.

До тех пор, пока дела не достигнут этого состояния, Сяньюй Чжунтун, несомненно, останется осознанным главнокомандующим.

Время делает человека!

Ван Чун внутренне вздохнул, не зная, чувствует ли он счастье, печаль или какие-то другие эмоции.

Сяньюй Чжунтун был простым человеком и командиром династии Тан, и у него не было плохой натуры. Пока был шанс, Ван Чун не хотел, чтобы этот генерал империи стал оскорбленным предателем из его прошлой жизни.

— Хуах

Ван Чун глубоко вздохнул и подтолкнул лошадь вперед, проезжая мимо стелы к основанию горы. Там Ван Чун уже видел несколько знакомых лиц, ожидающих его.

— Хахаха, молодой мастер, ты наконец здесь!

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, худой и невысокий старик лет пятидесяти с небольшим, одетый в зеленое, шагнул вперед, его глаза блестели, а руки широко раскрылись в приветствии.

— Я просто знал, что ты добьешься успеха, определенно знал!

Старик сиял, волнение в его сердце было видно по его словам.

— Хахаха, Чжан Шоужи, сэр Чжан, вы действительно не подвели меня… я заставил вас долго ждать!

Ван Чун спешился с Белокопытной Тени и крепко сжал руки Чжана Шоужи.

Этот седой старик перед ним, естественно, был великим мастером бюро работ, настоящим архитектором города Льва и величайшим участником войны на юго-западе: Чжан Шоужи. Хотя вся армия протектората Аннана только прорвалась из осады во время вчерашнего ливня, Чжан Шоужи и его группа фактически сбежали намного раньше.

— Ха-ха, поражение на юго-западе действительно беспокоило меня некоторое время. Но когда я услышал, что Молодой Мастер приближается на юг, я знал, что юго-запад империи будет в безопасности. Молодой Мастер, видеть тебя действительно замечательно!

Чжан Шоужи энергично сжал руки Ван Чуна, его сила, казалось, говорила о том, что он возлагает все свои надежды на Ван Чуна.

Ван Чун ничего не сказал, только ослабил хватку и вернул это теплым и благодарным объятием.

Старик перед ним явно похудел со времени их последней встречи в столице более года назад, и его цвет лица казался гораздо более изможденным. Построить внушительный стальной город, способный отразить нападения более пятисот тысяч солдат из ничего за год на этой обширной равнине…

Такой впечатляющий инженерный подвиг не мог осуществить никто, кроме этого старика возле него.

Ван Чун чувствовал только искреннее уважение к этому старику. Никто не мог отрицать, что Чжан Шоужи сыграл большую роль в выживании восьмидесяти тысяч солдат армии протектората Аннана.

— Я доставил вам много неприятностей! — сказал Ван Чун с глубокими эмоциями.

— Слова молодого мастера слишком преувеличены. По правде говоря, это мы должны благодарить вас!

Чжан Шоужи наклонил голову к юноше.

От его презрительного взгляда вначале до шока при строительстве города, а затем до вздохов восхищения сейчас… только Чжан Шоужи понял, что он испытал. В Городе Льва его всячески хвалили как героя, но Чжан Шоужи знал, что Ван Чун — настоящий герой за кулисами.

Когда он все еще колебался по поводу строительства города и все еще думал только о технике как об искусстве, Ван Чун уже видел всю судьбу юго-запада, уже думая о жизни 180 000 солдат империи и почти одного миллиона гражданского населения. В конце концов, все подтвердило предвидение Ван Чуна как правильное.

Даже Чжан Шоужи осознал, что он делает, когда увидел, как более ста тысяч солдат армии протектората Аннана рвутся в город!

Те, кто находится высоко во дворе, должны беспокоиться за людей, а те, кто живет среди рек и озер, должны беспокоиться о суверенном государстве 1!

На лице этого юнца, все еще окрашенного в детскую манеру, Чжан Шоужи чувствовал, что может видеть чистую привязанность к своей стране. Сердце этого юноши, казалось, обладало жгучей страстью к Центральным Равнинам, к Великому Тану… Чжан Шоужи никогда раньше не чувствовал эту страсть ни в ком другом.

— Ха-ха, Старый Чжан, больше не нужно ничего говорить. Все это было сделано обоими нами! Без вас я бы никогда не смог этого добиться, — сказал Ван Чун.

Оба улыбнулись друг другу, не говоря больше ни слова. Были некоторые вещи, которые не было необходимости говорить.

Появление Города Льва было чудом: его появление изменило судьбу юго-запада. Ни сейчас, ни в будущем никто не сможет этого отрицать. Что еще более важно, эта опасность тесно связала их обоих.

Ван Чун и Чжан Шоужи были связаны невидимой нитью.

Ван Чун завоевал вечное доверие Чжана Шоужи, а Чжан Шоужи завоевал вечное доверие Ван Чуна!

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

1. Эта строка от Мемориала к башне Юэян Фань Чжунъяня, видного чиновника и канцлера Северной династии Сун. Таким образом, исторически эта строка фактически еще не была написана, хотя, поскольку это альтернативная реальность, период времени может быть смесью династий. Смысл этой цитаты заключается в том, что, хотя чиновники должны беспокоиться о бедах простых людей, простые люди должны также беспокоиться о судьбе страны. Автор, кажется, перепутал эту цитату, поскольку он поместил — суверенного в первой части и — людей во второй части, просто изменив намерение, означающее, что чиновники должны беспокоиться только о том, чтобы угодить суверену, а люди должны только беспокоиться о том, чтобы получить их должное.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 555. Окончательные планы! Ссора в палатке!**

— Молодой мастер!

— Молодой мастер!

......

Чжан Шоужи был не единственным, кто ждал у подножия горы. Были также ученики Чжан Шоужи, а также ремесленники и мастера, которые работали на строительстве города Льва, и торговцы и охранники, которые перевозили припасы. Когда Ван Чун и Чжан Шоужи закончили приветствовать друг друга, эти люди вышли вперед, чтобы предложить свои поздравления.

Ван Чун также начал приветствовать их в ответ.

— Я беспокою всех вас!

— Это совсем не проблема. Как это может сравниться с усилиями молодого мастера!

— Правильно! Все говорят о том, что, хотя Молодой Мастер был далеко в столице, вы уже предвидели эту войну. Чтобы вы отправили нас сюда, чтобы работать во имя Великого Тана, во имя Центральных Равнин, это большая честь для нас!

— Да, молодой мастер! Если вам нужно, чтобы мы что-то сделали, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить вашу просьбу!

......

На самом деле это была их первая встреча с Ван Чуном, но все они взволнованно говорили выспренние вещи.

В городе Льве Ван Чун практически стал легендой. Более того, по мере того, как шла война, и все начало совпадать с предсказаниями Ван Чуна, эти слухи и легенды стали распространяться еще быстрее. Как и всем, этим мастерам было очень любопытно увидеть лидера, стоящего за всем этим, человека, который руководил строительством города Льва, решающего момента в этой войне.

И когда они услышали, что Ван Чун приближается к юго-западу, все ремесленники загудели от волнения.

По сравнению с контролем всего из далекой столицы, личное прибытие на юго-запад империи было бы гораздо более эффективным и влиятельным.

— М-м!

Ван Чун решительно кивнул, его сердце успокоилось, когда он принял эти горячие взгляды.

Как только он обменялся приветствиями со всеми, Ван Чун повернул голову и спросил Чжана Шоужи: — Все ли готово?

— Да, леди Сюй уже сообщила мне. Теперь, когда они говорили о серьезном вопросе, Чжан Шоужи кивнул, выражение его лица стало суровым.

— Все уже доставлено, хотя даже я не совсем понимаю, какова их цель. Боюсь, что потребуется обучение молодого мастера.

Сказав это, выражение лица Чжана Шоужи стало немного странным. Он был гроссмейстером по гражданскому строительству, но он никогда не видел и не слышал о вещах, которые Ван Чун приказал отправить Сюй Цицинь.

Если бы он не видел это сам, Чжан Шоужи никогда бы не поверил, что Ван Чун был еще более опытным инженером, чем он.

— Ха-ха, естественно, нет проблем с этим!

Увидев взгляд в глазах Чжана Шоужи, Ван Чун, естественно, знал, о чем тот думает, но объяснять было не нужно.

По крайней мере, они были быстро доставлены!

Даже Чжан Шоужи не заметил, что Ван Чун внутренне вздохнул с облегчением. После того, как Сюй Цицинь доставила предметы, самый важный этап плана Ван Чуна был наполовину завершен.

— Где они? Отведите меня, чтобы увидеть их! Сказал Ван Чун.

.........

На вершине горы было аккуратно выстроено много больших металлических ящиков. Все эти ящики были размещены в затененной области горы, и в сочетании с тем фактом, что они все были черными, их было очень трудно увидеть, если один из них не был рядом.

Когда приблизился Ван Чун, он смог разглядеть на коробках эмблемы различных столичных кланов-мечников, лавок и кузнецов.

И среди всех этих ящиков символ клана Ван был самым выдающимся из всех.

Они действительно были отправлены из столицы!

Увидев на этих коробках знакомые эмблемы своего клана, Ван Чун облегченно вздохнул.

— Это лишь малая часть того, что послала Леди Сюй. Еще больше их спрятано у подножия горы, — прокомментировал Чжан Шоужи.

Ван Чун кивнул, обнажив свой меч и вонзив его в щель в коробке. С хлопком коробка открылась.

— Что это?

В этот момент пришли Старый Орел, Сюй Шипин, Сюй Андун и другие. Когда они смотрели на предметы странной формы в коробках, все, кроме Старого Орла, показали любопытные выражения лица.

Даже отец Ван Чуна, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, тоже казались любопытными.

С того момента, как битва с Хуошу Хуйцаном закончилась, Ван Чун заставил армию идти днем и ночью, так быстро, как ветер и огонь, чтобы достичь этого места.

Но никто не знал, почему он выбрал это место. Но независимо от того, что делал Ван Чун, в одном был уверен каждый: это было связано с этими большими ящиками на горе.

— Это… наша последняя надежда на выживание!

С этими словами Ван Чун внезапно сунул руки в коробку, схватил кусок стали и бросил его.

Этот кусок стали взлетел в воздух, повращался несколько раз, а затем упал на землю.

.........

Невозможно было описать мысли тибетской армии, когда грозовые облака рассеялись и небо начало очищаться.

— Наконец-то все кончено!

Лунциньба посмотрел на небо и мысленно вздохнул с облегчением. Этот очень нормальный признак изменения погоды, казалось, занял десять тысяч лет в сознании Лунциньбы.

— Я хотел бы видеть, куда можно бежать без помощи дождя!

Темные облака не совсем рассеялись, а лишь большая их часть. Было еще далеко до ясного неба, но этого было достаточно для Лунциньбы и солдат тибетской кавалерии.

Пока у них не было проливного дождя, засады Тана были бы бесполезны. Засады и рейды, которые они использовали прошлой ночью, были невыполнимой задачей сегодня.

Когда Лунциньба отвел взгляд от неба и огляделся, он увидел, что его товарищи-тибетцы имели то же выражение.

— Ха-ха, как только моя армия догонит их, я разорву каждого из них на части! Наконец-то я смогу излить всю свою ненависть!

Глаза Лунциньбы были темными и зловещими, а его лицо наполнила убийственная аура.

В битве прошлой ночью Лунциньба чуть не был убит засадой Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна, двух высших командиров династии Тана на юго-западе. Если бы Великий Генерал не пришел с подкреплением, он мог бы умереть.

Лунциньба вырос в священном храме Великой Снежной Горы и всегда имел высокое мнение о себе. Такого рода позор был невыносим для него.

Бум!

В то время как Лунциньба был погружен в свои мысли, земля начала дрожать. Величественная энергия вздымалась в небо, как торнадо, когда яростный рев разнесся по всему лагерю.

— Ублюдок! Ты должен быть казнен на месте!

Свист! Яростный шторм пронесся над землей, и сила этого голоса заставила воздушные потоки в радиусе нескольких сотен чжан погрузиться в хаос. Яростный голос великого генерала Хуошу Хуйцана заставил даже Лунциньбу внезапно почувствовать удушье, на его лице появился оттенок страха.

Хорошо, что я не преследовал Ван Яна прошлой ночью! Лунциньба внутренне обрадовался.

Внезапно он посчитал себя счастливчиком от того, что это был Цзяосилуо, клыкастый меч, и Фэнцзиайи, наследный принц Мэнше Чжао, которого послали за Ван Яном, когда он остался рядом с Великим Генералом.

Цзяосилуо, этот ублюдок, фактически потерял почти пятьдесят тысяч солдат в одной битве. Даже я не осмелился бы совершить такую серьезную ошибку. Учитывая характер великого генерала, он мог бы снять слой егой плоти. И он все еще осмелился вернуться сегодня утром! — подумал про себя Лунциньба.

Румбл! Как будто, чтобы ответить на мысли Лунциньбы, из далекой палатки раздался удар. Крупная фигура разорвала дыру в холсте, и отлетела почти на сто чжан, выкрикивая тревожные слова, а затем врезалась в землю.

Грохот его падения заставил всех перепугаться, и те, кто был рядом, даже почувствовали, как от удара дрожит земля. Но через несколько мгновений Цзяосилуо безрассудно выполз из обломков и бросился обратно в палатку.

Как будто он не был тем, кого только что отправили в полет.

— Генерал, великий министр, ваш подчиненный действительно встретил грозного противника на этот раз…

Просьбы Цзяосилуо можно было услышать очень издалека.

Сердце Лунциньбы задрожало. Делая вид, что не слушает, он быстро отошел на некоторое расстояние.

Теперь, когда приближалось решающее сражение с армией протектората Аннана, ему было гораздо важнее подумать о том, как смыть с себя стыд, чем беспокоиться о делах Цзяосилуо.

......

Пока Лунциньба уходил, в этой большой палатке все только начиналось.

Эта массивная палатка в настоящее время была заполнена людьми. Помимо двух вождей королевской линии Нгари, Хуошу Хуйцана и Далун Руозана, был также король Мэнше Чжао Гелуофэн и его великий генерал Дуань Гэцюань.

Когда Цзяосилуо вернулся с новостями о своем массовом поражении, даже больше Хоушу Хуэйцана и Далун Руозаня, даже Гелуофэн и Дуань Гэцюань были ошеломлены.

Боевая мощь кавалерии превосходила боевую мощь пехоты, а тибетская кавалерия прославилась во всем мире, и лишь немногие из них были их соперниками. Можно даже сказать, что, хотя армия Мэнше Чжао была самой крупной из двух армий, истинной боевой силой по-прежнему была более двухсот тысяч кавалерии, принесенной тибетцами.

С тех пор, как началась война, тибетцы доказали свою силу, понеся очень мало потерь. Таким образом, можно легко представить себе шок, вызванный известием о разрушительной потере Цзяосилуо.

Из почти восьмидесяти тысяч тибетских кавалеристов вернулось только около двадцати тысяч. Не было никаких сомнений, что это было печальное поражение. Это была первая такая потеря, которую тибетцы понесли в этой войне.

— Великий министр, генерал, этот вопрос действительно не был нашей ошибкой! Наши братья сделали все, что могли, но мы были просто не равны. Все мы не могли даже приблизиться к их линии фронта, независимо от того, в каком направлении мы приближались. Все наши братья участвовали в предыдущих битвах и легко свергли солдат Протектората Аннана, несмотря на то, насколько они были грозными. Но по какой-то причине эти парни были слишком сильны на этот раз…

Цзяосилуо был далеко не единственным, кто стоял на коленях в палатке. Его коллеги офицеры тоже присутствовали. Один из генералов только начал говорить, но вскоре его прервал взбешенный рев Хуошу Хуйцана.

— Молчать!

— Милорд, я…

Прежде чем тибетский командир смог сказать что-то еще, палящая энергия поразила его тело, заставив его вылететь из палатки, прежде чем он успел закончить.

— На данном этапе поражение — это поражение. И вы все еще осмеливаетесь спорить!

Цвет лица Хуошу Хуйцана был пепельным и кипящим от гнева.

— Милорд!

В палатке офицеры в страхе опустили головы. Культура У-Цана полностью отличалась от культуры Центральных Равнин, и Хуошу Хуйцан, конечно, не был нежным конфуцианским генералом.

Ничего хорошего не получится от продолжения спора.

— Великий Генерал, хотя это ваши собственные тибетцы, пожалуйста, простите этого за высказывание. Этот взаимодействовал с генералом Цзяосилуо и всегда восхищался его мужеством. Возможно, Великий Тан каким-то образом произвел большое количество подкреплений, о которых мы не знаем?

В этом удручающем воздухе король Мэнше Чжао, Гелуофэн, наконец заговорил из угла палатки.

Хотя это была командирская палатка Хуошу Хуйцана, к настоящему времени она стала палаткой, в которой армия Мэнше Чжао и У-Цана обсуждала свои планы. В этой войне против Великого Тана уже не было разницы для них.

Принимая во внимание поведение Великого Тана в прошлом, в будущем, несомненно, будет проведена масштабная месть.

У-Цан, их союзник, внезапно переживший множество жертв, был тем, к чему Мэнше Чжао также относился с огромной важностью.

— Невозможно!

Прежде чем Гелуофэн успел что-либо сказать, Хуошу Хуйцан прервал его.

— Ближайшее к нам место — Лунью. Армия Большой Медведицы Гешу Хана чрезвычайно сильна и является армией с самыми высокими шансами на укрепление этого района. Но сейчас король генералов, Мы Тадра Кхонгло и ДуСун Мангпоче удерживают Лунью И независимо от того, насколько грозным является Гешу Хан, он не может уйти. И кроме Гешу Хана, где еще можно найти полезные войска во внутренних районах Центральной равнины?

Несмотря на то, что он имел грубую и варварскую внешность, Хуошу Хуйцан поднялся сам, чтобы стать Великим Генералом Королевской Линии Нгари, и в течение многих лет сражался с Чжанчжоу Цзяньцюном исключительно его боевой мощью.

— Трудно сказать. У династий Центральных Равнин есть чрезвычайно глубокие резервы. У них может быть какой-то секретный трюк, о котором мы не знаем, — внезапно предположил холодный и резкий голос. — А в то время было темно и бурно, да и видимость была плохой. Возможно, пришла большая армия подкрепления Тана, которую Цзяосилуо не заметил.

— Невозможно. Мы были на вершине в то время, и атаки главным образом исходили от вершины, — внезапно заявил один из генералов под командованием Цзяосилуо. — Мы определенно не ошиблись.

— Ты все еще осмеливаешься! Хуошу Хуйцан мгновенно заревел. Иерархия У-Цана была даже более строгой, чем на Центральных Равнинах. Поскольку он уже отдал приказ, никому не разрешалось ослушаться, особенно перед группой Гелуофэна.

— Великий генерал, ваши обвинения неуместны.

Фенцзиайи стоял рядом со стеной палатки. Трижды, наблюдая, как Хуошу Хуйцан избивает офицеров Цзяосилуо, он не решался говорить. Учитывая, что его отец присутствовал, а Хуошу Хуйцан наказывал своих подчиненных, Фэнцзиайи обычно не имел права говорить по этому поводу.

Но Фенцзиайи также был участником этой битвы, и среди тибетских генералов Фенцзиайи был ближе всего к Цзяосилуо. В противном случае он не пошел бы в погоню за армией Ван Яна.

Теперь, когда он наблюдал, как Цзяосилуо и его офицеры были наказаны, а Цзяосилуо даже получил тяжелые ранения, Фенцзиайи, наконец, пришлось встать и что-то сказать.

— У Великого Тана действительно не было никакой армии подкрепления. Истинной причиной нашего поражения был чрезвычайно хитрый молодой Танец, который замаскировал себя под Ван Фу! Я был там в то время, поэтому я могу подтвердить всем, что слова Цзяосилуо были абсолютно правдивы!

Фенцзиайи произнес эти слова с абсолютной решимостью, и эти слова заставили изменить выражения лица Хуошу Хуйцана, Далун Руозана, Гелуофэна и Дуань Гэцуаня.

— Да-а, что ты говоришь?! и- сказал Гелуофэн, и его лицо побледнело.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 556. Внимание Мэнше Чжао и У-Цана! Враг, нацеленный на всех!**

Какой еще юноша? Ваше Высочество наследный принц, что вы говорите?

Голос донесся со стороны, его тон мог свести любого в могилу. Во всей этой палатке только один человек на стороне Мэнше Чжао мог вмешаться в этот разговор: единственный Великий Генерал Мэнше Чжао, Дуань Гэцюань.

Хотя сила Мэнше Чжао была намного ниже, чем у Великого Тана и У-Цана, она полагалась исключительно на этого Великого Генерала, который мог стоять плечом к плечу с Гешу Ханом, Хуошу Хуйцаном и Чжанчжоу Цзяньцюном, чтобы втиснуться в ряды рядом с другими странами.

И это не считая того факта, что король Мэнше Чжао, Гелуофэн, сам был влиятельным экспертом.

Это было также одной из причин энергичных амбиций Мэнше Чжао, почему он хотел оторваться от Великого Тана и оттолкнуть его в сторону, чтобы стать гегемоном юго-запада.

— На всем юго-западе только Сяньюй Чжунтун и Ван Ян могут квалифицироваться как командующие генералы. Откуда этт парень?

— Великий генерал, это действительно был юноша, которому было десять с небольшим лет. Он был одет в золотой доспех и притворялся Ван Фу, что позволило мне и Цзяосилуо легко заметить его. Мы уже окружили армию во главе с Ван Яном и Ван Фу, и они были готовы проиграть. Я не знаю, откуда этот мальчишка выучил свою стратегию, но после его появления, армия протектората Аннана, казалось, стала совершенно другой. и с ними стало трудно иметь дело! Наши авангардные войска почти собирались прорваться сквозь их формирования, но никто не ожидал, что они окажутся в ловушке и потеряют десять тысяч человек!

— Цзяосилуо и я оба заметили это и попытались убить юношу. Но даже несмотря на то, что этот ребёнок был незначительным слабаком, он был неожиданно настолько хитрым и скользким, что ни мне, ни Цзяосилуо не удалось его убить! — заспорил Фенцзиайи.

Хотя Великий генерал Дуань Гецуань не был хорошо известен на Центральной равнине, его репутация была бесспорной в Мэнше Чжао. Гелуофэн и Фэнцзиайи оба относились к нему с величайшим уважением, и даже великий генерал У-Цана Хуошу Хуйцан был крайне осторожен с ним.

Во всем Мэнше Чжао Хуошу Хуйцан почитал только короля Гелуофэна и великого генерала Дуань Гэцюаня.

В этот момент наконец-то заговорила униженная фигура Цзяосилуо:

— Великий генерал, великий министр, слова кронпринца Фенцзиайи верны. В силах Тана действительно появился чрезвычайно грозный юноша. Наша кавалерия наделена огромной мощью, но он каким-то образом сумел бросить нашу армию в хаос, наши собственные солдаты блокировали один другого и не были в состоянии достичь династии Тан. Хотя я не хочу этого признавать, стратегия и тактика юноши были намного лучше нашей.

Его голова была плотно прижата к земле, и он не смел пошевелиться.

Услышав слова Цзяосилуо, Хуошу Хуэйцан и Далун Руозан мгновенно замолчали. Цзяосилуо был тибетским генералом, и тибетцы всегда гордились своей доблестью.

Не то чтобы они никогда не опускали головы, а то, что они опускали головы только перед своими, тибетцами, которые были сильнее и более высокого ранга, чем они. Но они никогда не поклонятся посторонним.

Тибетцы никогда не будут легко подчиняться посторонним, и уж точно не тибетским генералам.

Тем не менее, сейчас, перед таким большим количеством людей, Цзяосилуо, один из пяти генералов тигров, признал, что он уступает. Это был нелегкий подвиг. Это могло означать только то, что этот парень действительно был очень силен.

И только кто-то намного сильнее, чем Цзяосилуо, мог заставить последнего сказать такие слова.

С другой стороны, Гелуофэн и Дуань Гэцюань также замолчали.

Слова Фенцзиайи были всего лишь рассказом, но заявление Цзяосилуо теперь указывало на то, что они были правдой. Какой-то молодой и таинственный мастер стратегии внезапно появился в армии протектората Аннана.

На мгновение вся палатка была тихой, лидеры обеих сторон не могли говорить.

— Цзяосилуо, позвольте мне спросить вас: вы сказали, что видели этого юношу. Как выглядел этот юноша? — Хуошу Хуйцан вдруг сказал, и странный свет был в его глазах. По задумчивому выражению его лица он, похоже, что-то понял.

— Это…

Цзяосилуо несколько секунд колебался, прежде чем описать внешность Ван Чуна.

— Приведите всех командиров, которые были размещены в северо-восточном регионе, когда Тан попытался их прорвать! — Внезапно приказал Хуошу Хуйцан.

После этого приказа, Хуошу Хуйцан мгновенно стал центром внимания, в частности, Фенцзиайи и Цзяосилуо выглядели довольно ошеломленными. Хуошу Хуйцан никогда не действовал напрасно.

Его внезапные действия имели цель, причину.

Великий генерал, вы что-то поняли? — Гелуофэн спросил Хуошу Хуйцана. Если он правильно помнил, армия, которую возглавлял Хуошу Хуйцан, была разгромлена на северо-востоке, где силы Сяньюй Чжунтуна предприняли попытку прорыва.

— Я не смею сказать, что я что-то понял. У меня есть только смутная идея, — строго ответил Хуошу Хуйцан.

......

Через несколько секунд офицеры, которые отвечали за наблюдение и нападение на армию Сяньюй Чжунтуна на северо-востоке, ворвались в палатку.

— В окружении армии протектората Аннана Сяньюй Чжунтуна вы все отвечали за северо-восточный регион, верно?

— Да, Милорд! — ответили все офицеры.

— Опишите всех командиров Тана, которых вы наблюдали. Не обращайте внимания на Сяньюй Чжунтуна и его генералов. Опишите только незнакомых командиров Тана!

Слова Хуошу Хуйцана вызвали странный взгляд из толпы.

— Великий генерал, вы подозреваете, что человек, победивший вас прошлой ночью, был тем же, что и человек, победивший нас?

Фенцзиайи моргнул, когда заговорил.

— Ну… мы узнаем, как только спросим, — ответил Хуошу Хуйцан.

Окончательный вывод пришел быстрее, чем ожидалось. После месяца осады города Льва тибетские командиры были очень хорошо знакомы с командирами армии протектората Аннана.

И наблюдательные способности командиров были намного лучше, чем у обычных солдат.

Понадобилось немного времени, чтобы описание, соответствующее Цзяосилуо, появилось из уст этих командиров.

Надо было только представить, что это был молодой и нежный юноша, смешанный с кучкой опытных генералов-ветеранов, и он командовал солдатами, как будто полностью владел этим местом. Было бы трудно не заметить такого человека.

— Как это возможно?

После полученного ответа у всех были самые удивительные выражения лица, особенно у Фенцзиайи и Цзяосилуо. Неуклюжий Цзяосилуо не мог ничего поделать, но яростно поднял голову от земли, и дернулся.

— Это невозможно!

Они прибыли только сегодня утром и сразу были наказаны. Что касается событий прошлой ночи, они знали только, что операция великого генерала Хуошу Хуйцана провалилась, и что Сяньюй Чжунтуну удалось сбежать.

Но они не ожидали, что один и тот же юноша победит и их, и великого генерала!

— Как этот парень мог быть таким грозным? Возможно, вы ошиблись? Он не мог победить Великого Генерала.

Пока Хуошу Хуйцан говорил со своими подчиненными, Фэнцзиайи не хотел вмешиваться, но он больше не мог сдержаться. Хотя Хуошу Хуйцан не мог сравниться с Королем Генералов У Тадрой Кхонгло или с Великим Ван Чжунси или Чжан Шоугуи, он не был далек от таких персонажей.

И это был не простой вопрос достаточной боевой силы.

Никто не мог стать Великим Императорским Генералом исключительно обладая военной силой. Мудрость и смелость были основными требованиями. Одна и та же армия кавалерии будет сильно отличаться в руках Хуошу Хуйцана по сравнению с руками Цзяосилуо.

Кавалерия под предводительством Хуошу Хуйцана могла наводнить пехотные формирования Чжанчжоу Цзяньцюн. Если даже он был побежден этим юношей, то этот юноша имел возмутительное понимание стратегии и тактики.

Никто из всей армии Мэнше Чжао и У-Цана не мог победить его.

— Это нельзя считать поражением. Он просто использовал план выманить тигра с горы, равнодушно сказал Хуошу Хуйцан, выражение его лица было спокойным.

Если бы его не заманили, Сяньюй Чжунтуну никогда бы не удалось так легко вырваться. Однако, несмотря на это, способности его противника были все еще довольно удивительны.

По крайней мере, если бы он не появился вовремя, глава пяти генералов тигров Лунциньба уже был бы мертв.

Появление такой грозной фигуры на юго-западном поле битвы было плохой новостью для армии Мэнше Чжао и У-Цана. Даже Гелуофэн и Дуань Гэцюань обеспокоенно нахмурили брови.

— Такой великий персонаж появился в Великом Тане, а еще такой молодой! Это определенно плохие новости для наших Мэнше Чжао и У-Цана!

Гелуофэн был первым, кто выразил беспокойство. В юго-западной войне Мэнше Чжао уже поставил на карту судьбу страны, не оставив себе пути к отступлению. Война достигла состояния, когда никакие другие переменные не могли быть допущены.

— Я знаю всех известных генералов, Великих Генералов, жестоких генералов и перспективных генералов Великого Тана, как тыльную сторону моей руки. У меня даже были записи на каждого из них, составленные в моем императорском дворце. Тот, кто может достичь этого уровня в военном искусстве, безусловно, не посредственный человек, но почему я никогда не слышал о таких, как этот юноша из Великого Тана?

— Если кто-то вроде него появился на юго-западе, это не является для нас благословением. Все, что я хочу знать, — это откуда именно появился этот юноша?

— Ваше Величество, есть ли необходимость ослабить решимость ваших врагов, потушив импульс вашей собственной стороны? Генерал Хуошу Хуйцан уже сказал, что противник использовал только стратегию выманивания тигра с горы. Поскольку он использовал этот метод, он определенно полагал, что он не соперник Великому Генералу. Иначе зачем искать на расстоянии то, что под рукой, искать неуклюжего, пока опытный находится рядом?

Этот голос раздался сбоку. По сравнению с его королем отношение великого генерала Дуань Гэцюаня было более хладнокровным и объективным. Будучи единственным великим генералом Мэнше Чжао, Дуань Гэцюань никогда не станет недооценивать своего противника, пока не будет проведено тщательное расследование, но он также не будет слепо переоценивать его и наносить ущерб моральному духу своих собственных сил.

— Великий Генерал прав. Армия Протектората Аннана в основном состоит из пехоты с небольшим количеством конницы. Неважно, что они не могут сбежать. Королевский Отец, Великий Генерал, Великий Министр, основываясь на личном опыте и опыте Цзяосилуо, этот юноша определенно станет великим врагом для наших Мэнше Чжао и У-Цана в будущем. В таком молодом возрасте он уже настолько грозен. Если ему позволить дорасти до зрелости, он станет смертельным недругом.

— Таким образом, несмотря ни на что, мы не можем позволить ему сбежать!

Лицо Фенцзиайи стало мрачным. Внутри него возникло жестокое намерение убить, нацеленное на этого юношу, который одновременно одержал победу над ним и Цзяосилуо, и спас армию протектората Аннана Сяньюй Чжунтуна от захвата великого генерала У-Цана Хуошу Хуйцана.

Даже он не заметил, что впервые начал испытывать чувство зависти к другому человеку.

Будучи наследным принцем Мэнше Чжао, Фенцзиайи был гением с самого детства, и когда он был еще молодым, Бог Великой Танской войны восхвалял его как человека, обладающего качествами будущего Великого Генерала.

Даже в столице Великой Династии Тан Фенцзиайи принадлежал к числу самых редких гениев, поэтому в этом мире было мало людей, достойных его зависти.

Но теперь Фенцзиайи чувствовал зависть.

Если кто-то был моложе его и все же более блестящий, это означало, что у них было безграничное будущее, но это также означало безграничную угрозу Мэнше Чжао и У-Цану. Ему нельзя было позволить покинуть юго-запад живым.

— Хахаха, по правде говоря, не нужно слишком много думать об этом. Что касается таинственного юноши, который победил вас обоих прошлой ночью, я в основном уже знаю, кто он!

Удар смеха внезапно прервал этот разговор. Великий министр Царства Нгари Далун Руозан, который все это время молчал и редко перебивал других, махнул веером и прищурился, заговорив.

Бузз!ударили были как молния. Все в палатке повернулись к нему с глазами, полными 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 557. Размышления Далуна Руозана! Удивительный результат.**

Появление таинственного юноши неожиданно перевернуло ситуацию на юго-западе. На первом этапе тибетская армия одерживала победу за победой, практически не встречая противодействия. Но на втором этапе было нанесено два крупных поражения за одну ночь, с потерей от пятидесяти до шестидесяти тысяч солдат.

Когда они все волновались о том, чтобы полностью уничтожить армию протектората Аннана и захватить юго-запад Великого Тана, это изменение было похоже на резкий удар по голове.

Никто не знал, откуда появился этот таинственный юноша, и даже Цзяосилуо и Фэнцзиайи столкнулись с ним только один раз. Но вдруг этот великий министр У-Цана, который никогда даже не видел этого юношу и не участвовал ни в одном из сражений, теперь заявлял, что знает, кто он.

— Великий министр, ты говоришь правду? — спросил Фенцзиайи с удивлением на лице.

Он много слышал о делах этого великого министра Нгари и знал, что он чрезвычайно умен и способен. Однажды, когда Чжанчоу Цзяньцюн из Великого Тана работал с другими протекторатами, чтобы инициировать дисциплинарную операцию, именно Далун Руозан сумел в конечном итоге привести к отказу от плана.

Фенцзиайи не понимал Далуна Руозана, но он понимал Чжанчжоу Цзяньцюна, который теперь находился в столице. У Чжанчжоу Цзяньцюна было горячее стремление сделать себе имя на юго-западе и использовать свои достижения на поле битвы, чтобы войти в Императорский Двор.

Более того, при Чжанчжоу Цзяньцюне отношения Великой Династии Тан с Мэнше Чжао были не такими жесткими, и даже был период медового месяца. В то время Чжанчжоу Цзяньцюн однажды пытался подговорить Мэнше Чжао присоединиться к Великому Тану в атаке на плато.

Но в итоге ни одна из этих операций не увенчалась успехом.

В конце концов, даже такой честолюбивый человек, как Чжанчжоу Цзяньцюн, должен был спокойно стоять на страже в протекторате Аннан в течение нескольких десятилетий. Это была не работа великого генерала Хуошу Хуйцана, а великого министра королевской линии нгари.

Я давно слышал, что все великие служители У-Цана — невероятно проницательные люди с удивительным умом. Все они хорошо образованы, ученые с большой эрудицией, чрезвычайно знакомые со всеми классиками Центральных Равнин. Более того, все они были пронизаны секретными техниками из загадочного Святого Храма Великой Снежной Горы и наделены удивительным предвидением, подобно цикаде, которая может указать конец лета, прежде чем начнут дуть осенние ветры. В прошлом я думал, что это описание должно быть преувеличением. Но если Далун Руозан может определить, кто этот юноша, по этим словам, он действительно ужасен.

Глаза Фенцзиайи сияли, когда в его голове промелькнули бесчисленные мысли.

У У-Цана было четыре Королевских Линии, четыре Великих Министра и один Премьер-министр. Далун Руозан был только одним из великих служителей. Если у него действительно был такой навык, то как быть с тремя другими великими министрами и одним министром, служившим Ценпо? Эта мысль была действительно пугающей.

Слабое предчувствие охватило сердце Фенцзиайи.

Королевский Отец заимствовал силу У-Цана, чтобы справиться с Великим Таном, но сам У-Цан — волк, причем очень жестокий. Если в будущем Мэнше Чжао и У-Цан начнут воевать, королевство будет в большой опасности!

Что касается заимствования силы империи У-Цан и вывода их кавалерии на юг, то Фенцзиайи всегда придерживался довольно сдержанного подхода. Хотя он не был категорически против этого шага, он также не очень поддерживал его. По крайней мере, у него был внутренний конфликт по этому поводу.

И чем сильнее становился этот генерал и министр У-Цана, тем более противоречивыми становились чувства Фенцзиайи.

— Ха-ха, мне интересно, что думает наследный принц Цзяи?

Голос прозвучал в его ухе. В какой-то момент Далун Руозан подошел с полуулыбкой на губах, которая, казалось, несла какой-то глубокий смысл, когда он смотрел на Фенцзиайи.

— Ничего. Я ценю заботу Великого Министра.

Сердце Фенцзиайи дрогнуло, когда он быстро перефокусировался. Он знал, что этот великий министр чрезвычайно наблюдателен, и его мысли были, вероятно, более пугающими, чем он мог себе представить.

— … Происхождение этого парня неясно. Если мы действительно сможем выяснить, кто он, и использовать эти знания, чтобы найти его слабые стороны, это будет к лучшему. Фенцзиайи готов выслушать блестящие идеи великого министра.

— Хахаха, это на самом деле не так уж и сложно. Хотя я никогда не встречал этого юношу, о котором ты говоришь, не участвовал в этих битвах или наблюдал, как он командует своими войсками, определить его личность действительно не очень сложно. Я уже знаю его прошлое.

Далун Руозан шагнул вперед, размахивая веером, привлекая внимание всех.

В военных делах были вещи, с которыми должен управляться гражданский чиновник, и вещи, с которыми должен управляться военный чиновник, поэтому всякий раз, когда присутствовал Хуошу Хуйцан, Далун Руозан редко вмешивался. В основном он вмешивался в вопросы стратегии.

— Стратегия и тактика — это секреты, которые не передаются за пределы кланов. Ни один посторонний не сможет научиться таким вещам. Кроме того, вы упомянули, что он был в доспехах Ван Фу…

Здесь Далун Руозан усмехнулся, прежде чем продолжить.

— У части армии протектората Аннана, которой командует Ван Ян, действительно есть только два командира. Один — Ван Ян, а другой — его старший сын Ван Фу. Эти два командира имеют высший реальный авторитет в этой армии. Искусство войны имеет жизненно важное значение для государства, так каким образом любой обычный солдат может осмелиться случайно надеть доспехи командира? Они даже не осмелятся думать об этом. В тот момент, когда этот юноша появился, он заменил Ван Фу и надел его доспехи. Если у этого человека не было выдающегося фона и невероятной уверенности, как он мог осмелиться превзойти и оскорбить своих начальников?

— Великий министр, прости меня за то, что я говорю вне очереди, но Великий Тан изобилует богатыми и знатными отпрысками выдающегося происхождения. Разве этого недостаточно, чтобы определить личность этого юноши?

Король Мэнше Чжао, Гелуофэн, нахмурился, говоря это. На самом деле ему было довольно любопытно, но любопытство не означало восхищения. Это было любопытство, направленное на угрозу, которую нужно было погасить как можно быстрее.

Великий Тан на Центральных Равнинах имел так много талантливых людей, что было невозможно сосчитать их. Ван Чжунси, Гешу Хан, Гао Сяньчжи, Чжан Шоугуи, Чжанчжоу Цзяньцюн, Ван Ян, Сяньюй Чжунтун… слишком много. Теперь, в этот критический момент, некоторые непостижимые молодые люди с невероятным пониманием стратегии и тактики присоединились к ним.

Наличие такой могущественной империи в качестве соседа, делало невозможным ни еду, ни сон. Никто не знал, когда Великий Тан станет недовольным и направит свои силы, чтобы уничтожить Мэнше Чжао, или, возможно, решит сменить династию и создаст нового государя.

Это была одна из причин, по которой Гелуофэн решил противостоять Тану.

Что касается опасностей, исходящих от Великого Тана, особенно видимых угроз, он хотел погасить их все, пока они еще были в колыбели, чтобы не допустить их превращения в смертельные угрозы.

— Ха-ха, если бы это было все, этого, естественно, было бы недостаточно.

Далун Руозан усмехнулся и продолжил:

— Но Хуошу Хуйцан также сказал, что вчерашним командующим армией был не Ван Ян или Сяньюй Чжунтун. Два высокопоставленных командира Великого Тана в этом регионе объединились, чтобы устроить засаду на Лунциньбу. Это определенно был не их стиль. Кто-то, кто может командовать как Ван Яном, так и Сяньюй Чжунтуном? Подумайте об этом: кто мог сделать такое?

— Это…

Все погрузились в безмолвие.

Даже Хуошу Хуйцан и Гелуофэн начали размышлять над этой проблемой. Никто из них никогда не задумывался над проблемой, возникшей у Далуна Руозана.

Даже Фенцзиайи и Цзяосилуо были ошеломлены. С точки зрения любопытства, никто не был более заинтересован в личности этого юноши, чем те, кто потерпел два жестоких поражения.

Но даже они никогда раньше не рассматривали вопрос Далуна Руозана.

— Отложив Ван Яна в сторону, Сяньюй Чжунтун — это тот, кого лично выбрал Чжанчжоу Цзяньцзун. Этот парень выбирает людей только на основе их лояльности. Ван Ян может быть готов передать свою власть, но Сяньюй Чжунтун никогда не поступит так легко. Если…

Бузз!

С внезапной вспышкой понимания все поняли.

— Если этот человек не был назначен Чжанчжоу Цзяньцюном!

В этот момент все они разделили одну и ту же мысль.

— Правильно. За этот короткий промежуток времени, почему Сяньюй Чжунтун передал свою власть? И почему он слушал планы этого юноши и работал вместе с Ван Яном, чтобы устроить засаду на Лунциньбу? Не похоже, что в этом мире нет никого, кто может приказывать Сяньюй Чжунтуну и заставлять его вести себя сдержанно, но таких людей мало и далеко друг от друга. Чжанчоу Цзяньцюн определенно один из этих людей. Я бы даже посмел поспорить, что у этого ребенка есть личный жетон Чжанчоу Цзяньцюна! —

Далун Руозан махнул веером, произнося эти последние слова с абсолютной убежденностью.

Палатка была смертельно неподвижна. Даже король Мэнше Чжао потерял дар речи. Далун Руозан никогда не видел этого противника, но из этих немногих событий он смог заключить, что у него был личный жетон Чжанчжоу Цзяньцюна.

И все же даже Гелуофэн чувствовал, что его слова были правдой.

— Но как Чжанчоу Цзяньцюн мог передать свой личный жетон? Этот парень параноик и никогда легко не передаст свое право на власть кому-то другому. И если этот человек настолько грозен, что он может заставить Чжанчжоу Цзяньцюна дать ему свой личный жетон, почему мы никогда не слышали о нем раньше?

— Хахаха, это интересная часть.

Глаза Далуна Руозана начали ярко светиться. На юго-западном поле битвы больше не было переменных. Битва прошлой ночи была только случайностью.

Проливной дождь, тьма и неспособность армии Мэнше Чжао и Тибета действовать одновременно привели к этому результату. Но судьба армии протектората Аннана все равно была решена.

Теперь его интересовало внезапное появление этого таинственного юноши с почти божественным пониманием стратегии и тактики.

— Кто сказал, что мы никогда не слышали о нем раньше? Это только Ваше Величество не знает. Чжанчжоу Цзяньцюн, естественно, никогда не отдаст свой личный жетон незнакомцу, и этот незнакомец никогда не сможет заставить Сяньюй Чжунтуна отказаться от своего военного авторитета по собственному желанию. Но если этот человек был кем-то, с кем Чжанчжоу Цзяньцюн был близок и имел общие интересы, то проблем не будет. Например, кто-то из клана Ван, возможно, младший сын Ван Яна, возможно, человек, который построил Город Льва…

Бум!

Как камень, взбалтывающий бесчисленное количество волн, окончательное заключение Далуна Руозана пронеслось через палатку, как буря, разжигая огромные штормы в умах каждого. Даже разум Хуошу Хуйцана был взволнован и повергнут в великое смятение.

Что касается младшего сына клана Ван, не так уж много людей могли бы знать, кто это был, но что касается человека, который построил Город Льва и создал огромную проблему для Мэнше Чжао и У-Цана, все представители этих двух стран знали, кто это был.

И Фенцзиайи и Цзяосилуо, которые уже столкнулись с Ван Чуном, были самыми ошеломленными из всех.

— Как это может быть он…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 558. Проницательность Далуна Руозана!**

Если бы нужно было указать человека, который создал больше всего проблем для людей, собравшихся в палатке, это были бы не Ван Ян и Ван Фу, которые вели свою армию на огромные расстояния, чтобы внезапно пробить свой путь в город и предложить свое мастерство защиты. Скорее всего, это был человек, который первым построил город Льва, Ван Чун.

В самом начале тибетцы издевались над народом Мэнше Чжао.

Но после того, как они испытали мощные оборонительные возможности этого города и были вынуждены снова и снова лицезреть критическую и досадную позицию, которую город занимал над равнинами Эрхай и всем юго-западом Великого Тана, они перестали высмеивать солдат Мэнше Чжао.

У тибетцев не было слишком большого понимания людей Центральных Равнин. В лучшем случае они знали, что командирами армии Тана были Сяньюй Чжунтун и Ван Ян. Но с точки зрения репутации и Сяньюй Чжунтун, и Ван Ян были отдаленным вторым местом после Ван Чуна.

Прямо сейчас даже тибетский солдат самого низкого уровня знал имя — Ван Чун. Это имя часто сопровождалось всевозможными странными теориями.

В армии Великого Тана было много людей, которые говорили, что этот таинственный юноша в далекой столице давно предсказал, что Мэнше Чжао и У-Цан начнут эту войну. Это было потому, что, хотя номинально утверждалось, что Город Льва предназначен для коммерческих целей, его защита и различные другие приготовления явно указывали на то, что он предназначен для войны!

Даже тибетцы приняли это объяснение.

Даже Фенцзиайи и Цзяосилуо заинтересовались этим молодым человеком, которого звали Ван Чун. Хотя эти двое не верили, что у него было такое большое предвидение, никто не мог сомневаться в том, что существование города Льва стало серьезным препятствием для стратегий армии Мэнше Чжао и У-Цана, нанеся тяжелый удар по их военным усилиям.

И имя — Ван Чун — стало именем, которое армии Мэнше Чжао и У-Цана не могли игнорировать.

Но никто не ожидал, что он внезапно упадет с небес, прийдя из столицы на юго-запад. Кроме того, он также победил Цзяосилуо и Фэнцзиайи. Даже уважаемый Великий Генерал У-Цана Хуошу Хуйцан потерпел незначительное поражение, будучи выманенным Ван Чуном как тигр с его горы.

— Невозможно!

Первым, кто отреагировал с полным отказом от этого, не был ни Цзяосилуо, ни Гелуофэн. Это был Фенцзиайи.

— Как этот ребёнок может быть таким грозным?

Его широко открытые глаза кипели водоворотом эмоций. Строительство города и командование солдатами были двумя совершенно разными понятиями. Даже когда он впервые услышал, что именно этот паренек построил этот досадный город Льва, Фенцзиайи почувствовал, что этот парень представляет угрозу для Мэнше Чжао.

Но это полностью отличалось от командования войсками Ван Чуна, способного победить его.

— Великий министр, вы уверены, что это он?

Цзяосилуо отчаянно поднял голову, его слова заставили всех задуматься. Хотя он уже верил Далуну Руозану, Цзяосилуо все еще чувствовал, что Великий Министр был слишком уверен в этом заключении.

— Правильно. Великий министр, Ван Цзюлин, восхваляется как мудрый служитель Великого Тана. В свое время Великий Тан был блестящим местом. Даже Сын Неба Великого Тана был воспитан им. У него три сына и одна дочь. Старший сын — важный министр Великой Династии Тан, в то время как его третий сын Ван Ян — опытный военный генерал, чья защита может быть даже более жесткой, чем у Сяньюй Чжунтуна. Клан Ван будет кланом, разрывающимся от талантов?

Руки Гелуофэна покоились на подлокотниках его стула, а в глазах было небольшое смятение. Видимо, ему было довольно трудно переварить эту новость.

Несмотря на то, что бывший премьер-министр Великого Тана Ван Цзюлин был в отставке в течение десяти с лишним лет, он все еще имел огромное влияние в Великом Тане. Он сыграл большую роль в создании золотого века Великого Тана, и, хотя он был теперь стар, он все еще представлял огромную угрозу.

Пока он не умер, его враги не смогут спокойно отдыхать.

Хотя Ван Цзюлин был уже стар, у него было много талантливых потомков, и весь его клан казался полон министров и генералов. От одной мысли об этом у Гелуофэна сильно болела голова.

Шесть Чжао из Эрхай были слишком маленькими. Хотя у него всегда были свои амбиции, Мэнше Чжао находился на плато с разреженным воздухом. Кроме тибетцев, это не подходило ни для кого другого.

Если Мэнше Чжао хотел развиваться, если Гелуофэн хотел реализовать свои амбиции и освободиться от статуса вассала, если он хотел стать Императором, он мог расширяться только на север, в направлении Великого Тана.

Юго-запад Центральных Равнин был соединен с Мэнше Чжао, и его земли были плодородными, что делало его идеальным местом для расширения. По этой причине Гелуофэн с радостью вступил в союз с У-Цаном.

Но даже Гелуофэну пришлось признать, что трудности, с которыми он сталкивался при реализации своих амбиций, были гораздо серьезнее, чем он первоначально предполагал.

— Хахаха, Ваше Величество, по правде говоря, на самом деле совсем нетрудно определить личность этого молодого человека. Сяньюй Чжунтун подчиняется только приказам Чжанчжоу Цзяньцюна. Любой человек, который выполняет приказы Чжанчжоу Цзяньцюна, мгновенно получит военную силу Сяньюй Чжунтуна. Но Ван Ян разве сдаст свой собственный авторитет так легко?

— Я слышал, что Ван Ян старомоден и чрезвычайно негибок. Чтобы заставить его передать свою военную власть на постоянно меняющемся поле битвы, вероятно, даже Чжанчжоу Цзяньцюн не сможет этого устроить, не так ли?

Далун Руозан оглянулся на толпу.

Все были спокойны, только Гелуофэн и Дуань Гэцюань, похоже, впали в глубокую задумчивость. Тибетцы не слишком понимали Великий Тан, особенно когда дело касалось вопросов, связанных с Императорским двором в его сердце.

Но Гелуофэн был другим. Он знал внутренние дела Великого Тана, как тыльную сторону своейо руки, поэтому он знал, что слова Далуна Руозана были абсолютно точными.

— Более того, почему никто из вас не подумал об этом: на этой вершине было так много людей, так почему этот ребенок сразу же бросился на гору, занятую Ван Фу? Если бы у них не было очень близких отношений, он проявил бы такую озабоченность? — Итак, когда вы соедините все эти вещи и вспомните сына Цилиня из клана Ван, скажите мне, кто еще, кроме него, может удовлетворить всем этим условиям?

С этими последними словами Далун Руозан повернулся и тихо улыбнулся толпе. В отличие от Хуошу Хуйцана, Далун Руозан всегда фокусировал свое внимание на стратегических вопросах.

Потеря пятидесяти тысяч солдат была серьезным инцидентом для Хуошу Хуйцана и армии Мэнше Чжао и У-Цана, но для Далуна Руозана это было совсем не так.

Нужно было пойти на жертвы, чтобы получить прибыль. По правде говоря, когда кто-то считал выдающийся престиж Великого Тана на его пике, потеря пятидесяти тысяч солдат полностью соответствовала ожиданиям Далуна Руозана.

Напротив, Далун Руозан нашел первоначальную победу Гелуофэна над Сяньюй Чжунтуном и плавный прогресс довольно странным и необычным.

Текущие результаты были такими, какие он ожидал от обычного Великого Тана!

— Великий министр прав. Единственный человек, который может выполнить все эти условия, должен быть потомком клана Ван, и, скорее всего, это будет младший сын Ван Яна, Ван Чун. Хотя я никогда не общался с ним раньше, так как он построил город Львов, чтобы помешать нам и разрушить наши планы, он действительно является наиболее вероятным кандидатом, — серьезно сказал Гелуофэн.

— Хахаха, только теперь эта война начинает становиться интересной. Я всегда говорил, что Великому Тану, обладающему несколькими столетиями ресурсов, не может быть так не хватать навыков. Многоножка может умереть, но не упасть, так почему упадет Великая Династия Центральных Равнин? Только теперь я чувствую себя спокойно в этой войне!

Когда Далун Руозан махнул своим веером, он стал источать неторопливую ауру. Казалось, что его сторона не потерпела никакого поражения.

Гелуофэн незаметно скривил лоб, но ничего не сказал.

Возможно, Гелуофэн держал язык за зубами, но у Дуань Гэцюаня не было такого терпения.

— Великий министр, не забывайте, что Великий Тан — наш враг!

Хотя он восхищался великой проницательностью Далуна Руозана, вниманием к деталям и способностью практически предсказывать движения врага, Дуань Гецюань был глубоко обеспокоен неоднозначным отношением Далуна Руозана к врагу.

Они только что потерпели крупное поражение, потеряв пятьдесят тысяч элитных кавалеристов, но Далун Руозан улыбался.

— Ха-ха, генерал, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Так как мой У-Цан мобилизовал солдат, мы, естественно, готовы сражаться с Великим Таном вместе с Мэнше Чжао. Я просто немного заинтересован в этом ребенке. Хотя Клан Ван — это клан министров и генералов, Ван Цзюйлин сделал свое имя, будучи гражданским чиновником. В свое время он мог проноситься над миром, полагаясь на своих верных подчиненных и могущественных воинов. Чисто с точки зрения военного искусства, он все еще может быть в первом классе, но он далек от того уровня, который представляет большинство из нас. В противном случае Ван Ян все равно не был бы без дворянского титула.

Далун Руозан медленно шагал, размахивая веером, и на его лице отражалось веселье.

— Мне просто любопытно. Уровень военной стратегии в клане Ван не достаточен, чтобы научить кого-то тому уровню, который вы все описали. Тогда откуда этот ребенок изучил свою стратегию и тактику? Ван Цзюлин, Ван Чжунси или Чжан Шоугуи даже не использовались на северо-востоке, а тем более здесь, так откуда это выучил простой подросток?

— Я знаю классику Центральных Равнин как собственную ладонь, так почему я никогда не видел такой тактики?

Глаза Далуна Руозана стали сиять все ярче и ярче.

Почти основываясь исключительно на инстинкте, он чувствовал, что сын Цилиня клана Ван совершенно не похож на любого человека, с которым он когда-либо сталкивался. Далун Руозан почувствовал огромный потенциал.

— Хуошу Хуйцан, ваше величество, министры и генералы, когда начнется битва, мне все равно, как вы справитесь с армией протектората Аннана, но вы должны захватить этого ребенка живым!

— Какую шутку вы играете? Как можно легко пройти на поле битвы? Более того, этот ребенок представляет для нас слишком большую угрозу. Чем дольше он остается живым, тем больше людей он убьет. Этот человек должен быть убит как как можно быстрее, но вы хотите поймать его живым?

Вены на лбу Хуошу Хуйцана вздулись от ярости. Несмотря на то, что Далун Руозан был Великим Министром Королевской Линии Нгари, стоявшим выше его, Хуошу Хуйцан никогда не относился к нему как к своему начальнику.

И даже если Далун Руозан был его начальником, Хуошу Хуйцану не нужно было слушать его приказы. Такова была его личность.

— Хахаха, просто послушайте меня. Я подозреваю, что у этого парня никогда не было видно военных текстов. Если мы его схватим и допросим, это определенно принесет большую пользу нашему У-Цану. Более того, в конце-концов, это будет благом для вас.

— Когда солдаты встречаются на поле боя, жертвы неизбежны. Более того, потери случаются только на мгновение, но, если мы получим военные тексты от этого ребенка, это будет наследие, которое будет длиться в течение нескольких поколений. Для нашего У-Цана этот приз намного превышает пятьдесят тысяч солдат. Это шанс доставлен к нашему порогу. Неважно, какой ценой, но мы не можем позволить ему пройти мимо… если мы не хотим встретиться с бесконечным потоком генералов, таких как Ван Цзюлин, Ван Чжунси, Чжан Шоугуи, Гао Сяньчжи и Гешу Хань.

С этими последними словами у Далуна Руозана был очень глубокий взгляд.

Великий Генерал видел победу на одном поле битвы, но Великий Министр смотрел на судьбу всей империи в последующие десятилетия, столетия, тысячелетия. Этим отличались Далун Руозан и Хуошу Хуйцан.

Бузз!

Гелуофэн и Дуань Гэцюань были ошеломлены словами Далуна Руозана. Они оба посмотрели друг на друга, но ни один из них ничего не сказал.

Все говорили, что великий министр Нгари Далун Руозан обладал почти дьявольскими знаниями: в то время как остальные говорили о вчерашнем поражении и о таинственном влиянии юноши Тана на армию Мэнше Чжао и У-Цана, Далун Руозан уже определил, кем был этот юноша, и даже ощутил огромную возможность благодаря этому поражению.

У-Цан уже достаточно силен. У них есть Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и три других министра и четыре генерала. Если они получат какой-нибудь внушительный военный текст, наш Мэнше Чжао спровадит тигра только для того, чтобы поприветствовать волка. В конце концов, мы все равно будем вассалом иностранного королевства. Мы должны убить этого Ван Чуна, как только сможем, или придумать способ поймать его для себя. Несмотря ни на что, мы не можем позволить У-Цану заполучить его.

Хотя Гелуофэн сидел неподвижно в своем кресле, и его лицо было бесстрастным, его разум был полон бесчисленными мыслями.

Мэнше Чжао и У-Цан были союзниками и врагами. Они должны были сотрудничать, но они также должны были остерегаться друг друга.

Это была реальность их отношений!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 559. Решающая битва! Прелюдия!**

Гелуофэн, Дуань Гэцюань и Фенцзиайи быстро ушли. В палатке Далун Руозан и Хуошу Хуйцан также собирались уходить. Примерно сто тысяч солдат армии протектората Аннана и их различных связанных сил уже покинули город Льва. Уничтожив их, им удастся преодолеть последний барьер на юго-западе.

Без солдат Сяньюй Чжунтуна, удерживающих их, юго-запад полностью принадлежал бы Мэнше Чжао и У-Цану.

Эта война с участием трех стран подошла бы к концу!

И оба они уже решили, что юноше Великой Династии не может быть позволено покинуть это место, несмотря ни на что.

Когда Гелуофэн ушел с генералами Мэнше Чжао, Хуошу Хуйцан неожиданно повернул голову и спросил Далун Руозана:

— Великий министр? Почему ты хотел рассказать все это Гелуофэну?

— Не говорите мне, что вы не думали, что Гелуофэн получит какие-либо идеи, услышав об этом.

— Хахаха, глупые люди имеют свое применение, как и умные люди. Разве ты не понимаешь? С тех пор, как он сумел победить Сяньюй Чжунтуна по ошибке в Эрхае, Гелуофэн не считал наш У-Цан очень важным.

Улыбка Далуна Руозана исчезла, а его взгляд внезапно стал чрезвычайно глубоким.

— Это…

Хуошу Хуйцан был ошеломлен. Он действительно не думал об этой проблеме раньше. Он был генералом, солдатом, поэтому он думал о стратегиях и тактике, победе и поражении на поле битвы. Вопросы, которые поднял Далун Руозан, касались аспектов человеческого разума, вещей, на которые он никогда не тратил впустую свою энергию.

— На этом этапе Гелуофэн больше не может повернуть назад. Он действительно осмелится предать нас?

— Ха! Кто знает? Разве этот сияющий Сын Неба в столице Великого Тана не думал, что Гелуофэн не предаст его? — сказал Далун Руозан, махая своим вееромм. Когда он слегка шагнул вперед, из его ног появилась невидимая энергия и покрыла всю область.

— Сердца людей самые непостижимые из всех. Гелуофэн горит амбициями, и я боюсь, что одного юго-запада будет недостаточно, чтобы удовлетворить его. Поскольку он не желает подчиняться Великому Тану, естественно, нет никаких гарантий, что он будет готов подчиниться нашему У-Цану. В таком случае, сейчас самое время дать ему понять угрозу, которую представляет Великий Тан. У этого нет никаких минусов, только плюсы… Не забывайте, что нам нужны его триста тысяч воинов Мэнше Чжао, чтобы справиться с Великим Таном.

— Но как насчет ребенка?

Хуошу Хуйцан нахмурился, сказав:

— Хотя я столкнулся с ним прошлой ночью, я не думаю, что он такой грозный, как вы говорите. Но если у него действительно есть какой-то секретный военный текст, Гелуофэн — тот человек, который попытался бы вырвать его для себя или просто убить паршивца. Любой из вариантов не принесет нам никакой пользы.

— Хахаха, кажется, ты умный. Я говорил об этом военном тексте как о чем-то вероятном. Есть ли он на самом деле, это совсем другое дело. И мы скоро узнаем, во всяком случае. Что касается Гелуофэна и его сына… так как мы союзники, нет никакой разницы между военным текстом, который окажется в наших руках или в их руках. Если он попадет в руки Гелуофэна, мы попросим его у него, и, если Гелуофэн мудрый человек, он не откажется. А если нет военного текста, какая разница, будет этот ребенок жив или умрет?

Далун Руозан хмыкнул, размахивая веером.

Хуошу Хуйцан беспомощно покачал головой в ответ на действия Далун Руозана. Он работал с Далун Руозаном в течение нескольких десятилетий в качестве министра и генерала. С точки зрения командных способностей, их пара была даже оценена как существующая на том же уровне, что и Чжанчжоу Цзяньцюн.

И все же Хуошу Хуйцану еще было трудно привыкнуть к образу мышления и поведению Далун Руозана.

— Пойдем! Независимо ни от чего, армия протектората Аннана и тот ребенок по имени Ван Чун, должны умереть сегодня! Настало время, чтобы эта война подошла к концу!

Хуошу Хуйцан вытянул руки. КланКлан! Два холодных огня внезапно вылетели из места вдоль края палатки. Когда Хуошу Хуйцан выхватил эти два тибетских скимитара из воздуха, он вышел.

Бум!

Когда Хуошу Хуйцан вышел из палатки, внезапно зашевелилась мощная буря, и внутри и снаружи палатки, казалось, образовались два разных мира. Весь лагерь закипел от предвкушения убийства, и вся армия была на грани того, чтобы выжечь небеса своим огнем.

— Начинаем! Быстро!

— Армия выходит. Выдвигаемся.

— Кавалерия, будьте готовы! Осмотрите свое оружие, броню и рационы!

......

Огромная армия Мэнше Чжао и У-Цана наполнила равнины Эрхай, наполнив землю мрачной аурой.

Когда Хуошу Хуйцан посмотрел вперед, он махнул рукой и спросил, не поворачивая головы:

— Вы нашли следы армии Тана?

Сзади Хуошу Хуйцана раздался стук копыт, когда элитный разведчик подъехал и с уважением представил свой отчет.

— Отчитываюсь Милорду: хотя армия Тана пыталась прибегнуть к нескольким уловкам, нам удалось найти их следы. Они на горе на севере!

— Отлично! Передайте мой приказ. Армия… скоро выходит!

— Да, Милорд!

Элитный разведчик развернулся и быстро поскакал прочь, копыта его коня исчезли вдали.

Когда Хуошу Хуйцан посмотрел на темные облака над головой, его глаза стали резкими и холодными. Независимо от политической ситуации, работа солдата состояла в том, чтобы сражаться, уничтожать и кромсать своего противника.

Остальные не имели к нему никакого отношения!

— Чжанчжоу Цзяньцюн, ты проиграл!

Его глаза загорелись ярким светом, Хуошу Хуйцан сел на лошадь и быстро начал ехать на север.

Бууум!

Рога начали трубить, их звуки доносились до горизонта, сопровождаемые хором военных барабанов и ржущих лошадей. Армия Мэнше Чжао и У-Цана, самая могущественная армия на юго-западе, начала двигаться на север.

Темные тучи войны достигли своего абсолютного предела.

Без защиты города Льва Великому Тану в конце концов пришлось бы вступить в решающую битву с армией Мэнше Чжао и У-Цана на юго-западе!

......

Румбл!

Земля сотряслась, когда война опустилась быстрее, чем кто-либо мог себе представить.

Однако, когда гора, которую армия протектората Аннана выбрала для своей окончательной борьбы, появилась перед армией Мэнше Чжао и У-Цана, все были ошеломлены. То, что лежало перед ними, было не какой-то голой горой, а чем-то совершенно другим.

На вершине серые клубы дыма поднимались в небо. И, взглянув на эту возвышающуюся гору сверху донизу, можно было увидеть нечто, похожее на стальную крепость.

Бесчисленные солдаты армии протектората Аннана расположились на этой горе, их мрачная аура была видна даже на таком расстоянии.

— Что тут происходит?

Ветер завыл издалека, и даже человек уровня Хуошу Хуйцана выглядел шокированным. Это было полностью за пределами его ожиданий.

— Что это? Это выглядит как крепость! — в шоке сказал Фенцзиайи.

— Что этот мальчишка сумел сделать?

Глаза Цзяосилуо дрогнули, а на его лице было изображение удивления.

Все они выглядели так, как будто съели муху. Первоначально они полагали, что на этой обширной равнине армия протектората Аннана лишится какой-либо защиты и просто не сможет сравниться с армией Мэнше Чжао и У-Цана. Но вид перед ними явно указывал на обратное.

Танская армия каким-то образом сумела чудом построить чрезвычайно внушительную крепость за это невероятно короткое время. По крайней мере, на расстоянии это выглядело довольно пугающей перспективой.

— Как этому парню удалось это сделать? Город Льва уже пал, и у пограничных протекторатов Великого Тана есть свои проблемы, о которых нужно беспокоиться. В этой пустыне больше ничего нет, так откуда он взял все эти вещи? И правда, если мы хотим иметь дело с армией протектората Аннана, мы сначала должны убить этого парня! — сказал Лунциньба, и его лицо наполнилось ненавистью.

Это чувство было слишком знакомым. Это был снова город Лев, и это могла быть только работой этого сына Цилиня из клана Ван. Это не было хорошим предзнаменованием для армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Это плохая новость! Кажется, что Тан хорошо подготовился к нашему приходу!

Король Мэнше Чжао, Гелуофэн, ехал через армию на черном коне Эрхая. Его лоб хмурился от беспокойства, когда он ехал, армия расступалась перед ним.

— Это должно быть работа этого парня еще раз, или нет?

Гелуофэна не было, когда тибетцы преследовали армию протектората Аннана под дождем и потерпели два поражения подряд, так что это было только его предположение. В конце концов, Гелуофэн всегда сомневался в словах тибетцев.

Но в этот момент вид этой мрачной и внушительной горы полностью смыл сомнения Гелуофэна. Хотя битва еще не началась, Гелуофэн уже чувствовал, что эта гора будет сложной проблемой.

С этим мальчиком из клана Ван было сложнее, чем он предполагал.

— Хахаха, разве это не нормально? Раз ты уже знаешь, что это дела ребенка, никто не должен удивляться, верно?

Размахивая веером, Далун Руозан проехал на своем высокогорном скакуне. В отличие от других, у Далуна Руозана была очень неторопливая реакция на все это.

Далун Руозан, уже испытавший вред, который юноша великой династии нанес тибетской армии прошлой ночью, вовсе не был потрясен этим зрелищем.

— По правде говоря, я становлюсь все более и более любопытным. Где же этот ребенок научился всему этому? У подростка не должно быть таких способностей. И такую странную тактику, вероятно, не найти ни в одной семье Великой Династии Тан.

— Долгая история Великого Тана скрывает многих странных и удивительных людей. Я чувствую себя все более и более уверенным, что у этого юноши есть какой-то внушительный военный текст или руководство по стратегии.

Гелуофэн и Дуань Гэцюань побледнели от этих слов, но никто ничего не сказал.

— Однако, независимо от того, сколько у него схем или тактик, это не может изменить тот факт, что армия протектората Аннана станет сегодня историей. Эти вещи на горе… если я прав, они должны быть несколькими простыми укреплениями. Стены не так легко построить. Даже для постройки Города Льва понадобилось больше года. Он не может построить стену за такое короткое время.

Глаза Далуна Руозана засияли, он сейчас казался очень мудрым.

— Великий министр — это правильно!

— Независимо от того, какие уловки есть у Тана, их армия все равно будет уничтожена сегодня. В будущем на юго-западе больше не будет протектората Аннана!

Гелуофэн медленно возвращался к своему спокойствию. Со взмахом его руки раздался рев в небесах. Огромная армия Мэнше Чжао и У-Цана начала двигаться как поток черной стали, несущийся к горе.

Нееееееей!

Раздались сильный ветер и ржание лошадей, и тысячи кавалеристов начали источать чрезвычайно мрачную ауру. В этот момент атмосфера мгновенно стала еще более напряженной.

Вперед! Вперед!-

— Ни одному солдату династии Тан нельзя дать спастись!

— Любой, кто осмелится отступить, будет тотчас же убит!

— Вступайте в ряды коммунистической партии! Делайте все согласно приказам. Любой, кто осмелится действовать эгоистично, будет казнен!

— Армия ждет приказов! Сегодня день, когда мы, люди Мэнше Чжао, полностью победим Тан!

......

Непрерывный поток приказов шел вниз по иерархии, от высшего руководства до самого низкого уровня офицера. Слышно было ругательство и треск кнутов, когда офицеры шли на работу.

Десятки тысяч солдат начали работать как отлаженная машина, перебираясь через землю к последнему оплоту армии протектората Аннана…

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 560. Город Чудес! Боевой замысел Ван Чуна!**

— Наконец-то началось!

Когда массивная армия Мэнше Чжао и У-Цана грохотала над горизонтом, Ван Чун почувствовал, как его мозг вздрогнул от волнения. Эта объединенная армия была похожа на бескрайнее море, и когда она неслась к одинокой горе, она излучала пугающую ауру, которую невозможно было представить.

Ван Чун бесчисленное количество раз представлял себе эту битву на юго-западе, которая решит судьбу империи, но это было ничто по сравнению с шоком, который случился, когда он увидел это своими глазами. Только стоя на самой вершине горы и оглядываясь вокруг, можно было по-настоящему почувствовать это угнетающее чувство, исходящее со всех сторон.

Хотя он уже убил более пятидесяти тысяч тибетских кавалеристов, это была лишь одна волна объединенной армии Мэнше Чжао и У-Цана, в которой все еще было более пятисот тысяч военнослужащих. Это было далеко от смертельной раны.

【Предупреждение: Крупное событие — Решающая битва на юго-западе официально началась! В настоящее время армия протектората Аннана состоит из 64824 солдат. Как только число выживших в армии Протектората Аннана упадет ниже 40000, пользователь будет уничтожен, и испытание будет провалено! Но за каждые десять тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, убитых пользователем, пользователь будет вознагражден 50 пунктами Энергии Судьбы и увеличением лимита на 500 солдат!】

【За каждые сто тысяч вражеских солдат, убитых пользователем в решающей битве, ореол пользователя будет вознагражден временным повышением на один уровень. Эта награда эффективна только во время решающей битвы. По завершении миссии эффекты будут удалены!】

......

Среди волнения Ван Чуна в его голове прозвучал знакомый голос, который мог слышать только он. Ван Чун казался несколько ошеломленным этим голосом, с удивленным выражением на своем лице.

Есть награда в виде увеличение лимита?

Эта новость действительно застала Ван Чуна врасплох. Решающая битва юго-западной войны уже началась, и у Ван Чуна было только шестьдесят тысяч солдат армии протектората Аннана. Остальные были подкреплением, которое он привел, и солдатами его отца Ван Яна.

В этой решающей битве этим шестидесяти тысячам солдат было очень легко опуститься ниже сорока тысяч. Но эта награда в виде увеличения лимита изменила положение вещей. Хотя десять тысяч убийств поднимали предел только на 500, в этих отчаянных обстоятельствах это была лучшая новость в ушах Ван Чуна.

Хотя 500 очень мало, они могут накапливаться. Если я убью двадцать тысяч, то это будет 1000, а если я убью пятьдесят тысяч, это будет 2500! А если я достигну 100 000, я смогу добавить еще 5000 к пределу!

Мысли Ван Чуна гудели от волнения.

Хотя 5000 — это всего лишь капля в океане в такой битве, в ситуации Ван Чуна это было большим благом. Кроме того, Камень Судьбы также упомянул, что он может повысить свой ореол Поля Боя. Это был удивительный урожай.

Хотя это всего лишь временное повышение… этого достаточно!

У Ван Чуна давно была мысль, что Камень Судьбы не всегда будет угнетать пользователя, создавая определенные смертельные ситуации для него, потому что это не приносит пользы Камню Судьбы.

Более того, это не соответствовало поведению Камня Судьбы. В конце концов, это не был интеллектуальный объект.

Теперь его догадки подтвердились.

Как и ожидалось!

Ван Чун глубоко вздохнул и быстро успокоился. Независимо от того, какие возможности предоставил Камень Судьбы, они были только возможностями. Увеличение его предела и повышение его ореола — ради этого ему все еще нужно было работать.

Критическим моментом этой битвы был не Камень Судьбы, а он сам!

— Все, будьте готовы! Приготовьтесь встретить врага!

— Меч кузнецов! Спешите со сваркой!

— Мастера надписей, работайте с ними!

— Сэр Чжан, мастера следуют схемам и быстро устанавливают стену!

......

Ван Чун стоял на вершине, как статуя, его рука качнулась вниз, когда он отдал приказ. Румбл! Дым продолжал подниматься с вершины, и пламя, брызгавшее из многочисленных печей на горе, становилось еще более интенсивным.

Густой дым заслонял солнце, и волны тепла приходили одна за другой. Как будто какой-то огненный монстр дышал в небо.

И по приказу Ван Чуна почти сто тысяч солдат армии Тана, ремесленники под руководством Чжан Шоужи, а также кузнецы мечей, мастера надписей и ремесленники, посланные Сюй Цицин, начали работать как тонко настроенная машина.

Вся гора стала убьем деятельности!

— Hoooo!

— Haaaa!

С криком за криком, большие металлические части были установлены на склоне горы одна за другой. Каждая из них была выше человека, и они были покрыты отверстиями, винтами, болтами, металлическими стержнями…

Такого никогда не было за всю историю Великого Тана. Даже такой главный архитектор, как Чжан Шоужи, который работал во дворце, никогда не видел ничего подобного.

Маленькие винты и болты будут помещены в отверстия на двух массивных кусочках металла, эти винты и болты будут закреплены жесткими надписями, а затем горячее пламя будет использовано для соединения этих деталей.

Одна часть, две части, три части…

У каждой из этих тяжелых металлических стен были места для сварки с другими деталями, и они быстро образовали массивную и крепкую стену.

КланКланКлан! Металл бил по металлу, когда искры попали в воздух.

Стена за стеной, город из стали чудесным образом возник на скалистых сторонах горы, ряд за рядом поднимаясь из земли. На глазах армии Мэнше Чжао и У-Цана строилась странная и обширная стена.

Свист!

Ван Чун встал на вершине и развернул белую диаграмму, высотой более одного чжана и шириной более четырех футов. На этой диаграмме возвышалась гора, поверхность которой была покрыта бесчисленными крошечными символами, которые мог понять только Ван Чун. Это была диаграмма, которую Ван Чун подарил Сюй Цицинь несколько месяцев назад.

После тщательного изучения можно обнаружить, что гора, которую Ван Чун нарисовал на этой диаграмме для Сю Цицин, в точности совпадала с горой, на которой находилась армия. И кто-то был бы ошеломлен, обнаружив, что Ван Чун нарисовал эту гору еще до того, как началась война на юго-западе.

Не было никаких сомнений в том, что еще до того, как все достигло этой точки, Ван Чун уже предсказал эту войну и даже решил, что эта гора станет местом последней битвы!

— Чун-эр, как дела?

На вершине Ван Ян и Сяньюй Чжунтун стояли позади Ван Чуна, их выражения были невероятно серьезными. Битва была неизбежна, и Мэнше Чжао и У-Цан мобилизовали все свои силы.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Гелуофэн, Дуань Гэцюань… это были фигуры, которые могли потрясти весь мир. Эти люди, с которыми Чжанчоу Цзяньцюн был заперт в тупике на протяжении большей части своей карьеры, его смертельные враги на юго-западе, теперь вели армию в пятьсот тысяч человек к этому месту, проносясь над землей.

Жизни почти ста тысяч человек на горе, а также жизни почти миллиона мирных жителей на юго-западе… все их судьбы будут решены в этой битве.

Императорский двор больше не мог отправлять войска, а армии протектората Аннана было некуда отступать.

Они сражались в этой битве спиной к стене!

И против этих потрясающих противников, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун испытывали огромное давление. Но ни один из них не проявил много эмоций на своих лицах или в своих словах.

Юго-запад и жизнь этих ста тысяч солдат зависели от этого ребенка.

Ван Ян и Сяньюй Чжунтун одновременно смотрели на Ван Чуна, их глаза были полны предвкушения. Строго говоря, война на юго-западе уже закончилась поражением. По крайней мере, на ранней стадии оба потерпели полное поражение.

Настоящий поворотный момент произошел, когда появился Ван Чун.

Если бы на юго-западе был один человек, который мог бы спасти ситуацию и устранить эти опасности…

Тогда этим человеком мог быть только Ван Чун!

С тех пор, как вчера вечером произошел успешный прорыв, они передали всю свою военную власть Ван Чуну, даже решив полностью подчиниться Ван Чуну.

Они не потеряли ни слова, обсуждая это решение.

Конечно, эти двое не приняли это решение безрассудно. В битве прошлой ночью Ван Чун проявил себя. Более того, ни один из них не мог понять схему, находящуюся в руке Ван Чуна.

Но было одно, что они оба поняли.

Ван Чун явно привел сюда армию, потому что он достаточно подготовился. Эти печи и другие кузнечные орудия были тому доказательством. Кроме того, на вершине было выкопано несколько пещер, где хранилось большое количество продуктов, завернутых в масляную бумагу.

Что касается стальных стен перед ними…

Это послужит лучшим прикрытием для армии!

— Всео почти сделано, около восьмидесяти процентов! На основании моих расчетов, даже если Хуошу Хуйцан отправит свою элитную конницу, будет слишком поздно! Пока я заставлял их ходить по кругу вчера, я уже рассчитал необходимое время. Более того, учитывая потери, которые они получили прошлой ночью, тибетцы больше не оторвутся от армии Мэнше Чжао. Даже если мы дадим им шанс, они не посмеют прийти! — с уверенностью заявил Ван Чун.

Только Ван Чун мог говорить с такой уверенностью перед двумя элитными генералами, такими как Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, противостоя противнику, как великий генерал Хуошу Хуйцан.

Уверенность возникала из силы. Если бы Ван Чун осмелился сказать это вчера, он определенно стал бы посмешищем. Однако прямо сейчас даже суровый Ван Ян признал, что у Ван Чуна хватало сил сказать такие слова.

— Разгоняйся, но не будь неосторожным! Если Хуошу Хуйцан не знал, что ты существуешь в прошлый раз, но в этот раз он определенно подготовился, — предупредил Ван Ян. — Кроме того, у тибетцев также есть Далун Руозан. Этот человек обладает таким глубоким запасом знаний, как море. На первый взгляд кажется, что Гелуофэн был тем, кто послал посланников, чтобы убедить У-Цан создать альянс, но на самом деле именно Далун Руозан действительно руководил всем из-за кулис.

— Э?!

Ван Чун повернул голову, чтобы взглянуть на отца, в его глазах мелькнуло удивление. Он, естественно, знал, что Далун Руозан был истинным вдохновителем. Точнее говоря, оба работали рука об руку.

Амбициозный Гелуофэн был вдохновителем на поверхности, в то время как Далун Руозан был вдохновителем в тени.

Тот факт, что его отец заметил это, был действительно шокирующим.

… Но, может быть, я недооценил отца. Хотя он немного негибок, ему не нехватает интеллекта. Иначе он не смог бы достичь своего текущего уровня!

С этой мыслью Ван Чун быстро восстановил самообладание. Хотя удивленный, Ван Чун быстро понял, что, возможно, он не понимает своего отца так, как тот того достоин. Только теперь, сражаясь бок о бок со своим отцом, Ван Чун медленно начал его понимать.

— Отец, будь спокоен. Я не подведу тебя!

Ван Чун повернулся и улыбнулся, его глаза быстро успокоились. У Ван Чуна всегда было искреннее желание сражаться вместе с отцом, но это было невозможно в его предыдущей жизни.

Но теперь это наконец-то стало возможным.

Хвуууууу! Когда свирепые ветры заставили его волосы взлететь, Ван Чун встал рядом с крепкой фигурой своего отца, а его сердце гудело от восторга. В этот момент он не чувствовал страха, паники или тревоги, только бесконечное спокойствие. Его разум был как глубокий бассейн.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан! Приходите! Дайте мне посмотреть, какие тузы есть у вас в рукаве!

Приветствуя жестокий шторм, глаза Ван Чуна вспыхнули, наполнившись мощным боевым намерением!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 561. Встреча! Зондирование Далуна Руозана!**

Крэк!

Вспышка света, пронизанная разрушительной энергией, слегка коснулась каменной стелы. Стела рухнула, когда по ней начали ползти трещины. С глухим стуком она рухнула на землю.

— Хммм! Стела У Ханя, открывающая Дянь! Все было хорошо, пока я не знала об этом, но теперь, когда я знаю, почему я должна оставить ее?

Генерал, сияющий от взрывной силы, медленно отводил свою лошадь назад, его глаза блестели резким светом.

— В будущем Тан больше не сможет войти в Эрхай. Юго-запад станет нашим миром.

Взгляд генерала был полон боли и отвращения, когда он пронесся над этими осколками камня у дороги. Только генералы Мэнше Чжао могли чувствовать такую ненависть к этой стеле в память об указе императора У Хань об открытии Дянь.

— Ха-ха, превосходный удар, генерал. Хань относились к народу Мэнше Чжао как к рабам, так что вам следовало разбить ее. Однако наш У-Цан другой. У-Цан — союзник Мэнше Чжао, поэтому мы, естественно, должны иметь дело с Таном вместе.

Далун Руозан махнул своим веером, и медленно вышел. Слабая улыбка светилась на его лице, и он источал изящество и элегантность.

— Хм, так-то лучше!

Генерал фыркнул, прежде чем встать в стороне.

— Великий министр, не вините его. Генералы — все грубые люди.

Король Мэнше Чжао, Гелуофэн, вышел из тыла, вместе с наследным принцем Фенцзиайи, Великим генералом Дуань Гэцюанем и группой генералов из Мэнше Чжао.

— Хахаха, все хорошо, все хорошо. Я не обижаюсь, не обижаюсь!

Далун Руозан от души смеялся, махая рукой, но странный блеск мелькнул в его глазах.

— Мы, тибетцы, одинаковы!

Эти двое улыбнулись друг другу и отложили вопрос в сторону, их взгляды обратились как один к горе. Теперь они были в пятидесяти чжан от основания горы, где теперь стояла массивная стальная стена.

Эти стальные стены были сделаны из чрезвычайно тяжелых и толстых кусков металла. Тысячами они, раздел за разделом, слой за слоем, строка за строкой, простирались вплоть до вершины.

И тысячи пехотинцев Великого Тана прятались за этими стенами, стоя наготове. Как голодные волки, они смотрели на армию Мэнше Чжао и У-Цана внизу.

Хотя битва при Эрхае нанесла огромные потери армии протектората Аннана, и осталось менее семидесяти тысяч, каждый из этих выживших был элитой, которая только становилась сильнее, а не слабее.

С точки зрения боевой мощи, танские солдаты фактически превосходили солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана. С точки зрения качества солдат, даже тибетцы не могли с ними сравниться.

Это не хорошо!

Брови Далуна Руозана поднялись. Несмотря на то, что он не был опытным в военном искусстве, он сразу понял, что Тан сумел создать серию невероятно хлопотных укреплений.

Это, конечно, не было хорошей новостью для тибетцев, чьи знания заключались в кавалерийских атаках.

Далун Руозан внезапно поднял голову к вершине.

— Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, выйдите и поговорите со мной!

Какакакакака!

Скрип механизмов отреагировал на слова Далуна Руозана. Из-за стальных стен выскочили бесчисленные баллисты, их болты мерцали холодным светом. Все они были нацелены на Далуна Руозана.

— Защити тибетского великого министра!

С шумом криков и ударов несколько десятков солдат Мэнше Чжао, владеющих большими щитами, выбежали из армии и быстро встали перед Далуном Руозаном.

Судьба Мэнше Чжао в настоящее время была связана с У-Цаном, поэтому Гелуофэн давно отдал приказ, что важные фигуры из У-Цана должны быть защищены, несмотря ни на что.

— Достаточно!

Далун Руозан махнул руками. Как раз, когда он собирался сказать больше, с вершины раздался голос.

— Далун Руозан, нет нужды в беседах. Просто скажи, что тебе нужно сказать. Мы послушаем отсюда!

Несмотря на расстояние, сильный и отчетливый голос Сяньюй Чжунтуна все еще был отчетливо слышен. Войска на вершине разошлись, когда появились две могущественные фигуры: Ван Ян и Сяньюй Чжунтун.

Эти два командира Великого Тана были полностью экипированы для битвы. Стоя на вершине, их высокие фигуры казались богами, внушая благоговение и уважение.

— Хахахаха, брат Ван, брат Сяньюй, мы снова встретились. Вы оба действительно умелые, сумев установить эти стены за такое короткое время. Если мои предположения верны, это должно быть дело рук этого младшего брата Ван Чуна, которому прошлой ночью удалось победить нас?

— Как говорится, мы не сможем познакомиться друг с другом, если не будем драться. Перед битвой я могу встретиться с вашим младшим братом, которому удалось нас дважды победить?

С этими последними словами в глазах Далуна Руозана вспыхнул резкий свет. А позади Далуна Руозана Цзяосилуо, Фенцзиайи, Дуань Гэцюань и Гелуофэн также начали смотреть вверх. Армия из пятисот тысяч мгновенно стала намного тише.

Хотя личность Ван Чуна была установлена давно, даже Фэнцзиайи и Цзяосилуо никогда не видели его совершенно ясно.

Необъяснимо, но оба начали совершенно по-другому относиться к Ван Чуну.

Эти люди…

На вершине Ван Ян и Сяньюй Чжунтун были в смятении от слов Далуна Руозана. Для У-Цана и Мэнше Чжао понять существование Ван Чуна было несложно. В конце концов, они столкнулись прошлой ночью. Но для них знать даже его имя и статус было слишком удивительно.

Даже Ван Чун, стоявший позади Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна, чувствовал себя довольно взволнованным.

Я не думал, что меня так быстро разоблачат!

Ван Чун глубоко вздохнул и с глубоким опасением посмотрел на эту фигуру, стоящую у подножия горы.

Я знал, что с этим парнем будет трудно иметь дело, но это гораздо сложнее, чем я предполагал.

В любом поколении с Далуном Руозаном всегда будет чрезвычайно трудно иметь дело.

А Ван Чун никогда раньше не общался с Далуном Руозаном.

Этот парень даже никогда не видел меня, но ему удалось раскрыть мою личность от одной фразы. Это действительно слишком страшно. Если будет возможно, я должен убить его как можно быстрее. В противном случае он обязательно станет сильным врагом Великого Тана.

— Отец, лорд Сяньюй Чжунтун, Далун Руозан пытается выяснить, верна ли его догадка. Это нормально. Он не сможет ничего рассказать обо мне. Посмотрите, что он хочет сказать, — внезапно сказал Ван Чун.

Если кто-то отбросил их совершенно противоположные точки зрения, Ван Чун на самом деле очень интересовался этим великим министром У-Цана, который в одиночку вызвал войну на юго-западе.

Говоря с точки зрения генерала, даже умереть в битве с таким врагом было большой честью!

Ван Ян и Сяньюй Чжунтун не знали, что думает Ван Чун. Когда они смотрели вниз с горы на генералов Мэнше Чжао и У-Цана, все их тела были полны напряжения.

— Великий министр, говори все, что хочешь. Мой скромный сын еще слишком мал, чтобы получить похвалу великого министра, — внезапно сказал Ван Ян, его голос звучал так же громко, как колокол.

У подножия горы на мгновение вспыхнули глаза армии Мэнше Чжао и У-Цана. Слова Ван Яна еще раз подтвердили способности Далуна Руозана.

— Хахахаха, брат Ван, ходить вокруг да около не имеет смысла. Большой Императорский Двор не станет посылать подкрепление. Силы, которые у вас есть, просто не подходят нам. В таком случае, почему бы не сдаться? Возможно у вас все еще был бы шанс выжить.

Далун Руозан махнул веером и слабо улыбнулся вершине.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 562. Битва начинается!**

Слова Далуна Руозана только заставили Ван Яна нахмуриться. Но позади него Ван Чун не мог не дрожать.

Этот Далун Руозан довольно хитрый! На данном этапе больше нет места для отступления Великого Тана, Мэнше Чжао и У-Цана. Такой человек, как он, должен понимать этот момент. Для него не имеет значения, согласятся ли отец или Сяньюй Чжунтун на его предложение. Его цель — вызвать смятение и снизить боевой дух армии!

Ван Чун бросил взгляд на войска. Как и ожидалось, в некогда объединенном моральном духе армии произошли некоторые тонкие изменения. Хотя их решимость не может быть описана как ослабление, и они, конечно, не сдавались, не было никаких сомнений в том, что их боевой дух упал со своей высоты.

Умы людей — деликатная вещь. Вне зависимости от ситуации, пока есть мельчайшая полоса надежды, никто не откажется от нее, даже если они знают, что этой полоски надежды на самом деле не существует. Так работает подсознание. Это инстинктивный ответ.

Ван Чун мысленно вздохнул.

Высший человек использовал слова, чтобы взволновать человеческое сердце, но разумному человеку было все равно, если он тронут. Он достигнет своих целей независимо ни от чего. Это был первый раз, когда Ван Чун увидел этого Великого Министра Королевства Нгари.

Но на этой единственной встрече Ван Чун сразу понял, что с Далуном Руозаном было гораздо сложнее справиться, чем он предполагал.

У тяжелого меча нет края, а большое мастерство — в простоте! Такой человек, как Далун Руозан, имеет определенную цель каждого своего шага. Несколько простых слов было достаточно, чтобы нанести удар по моральному духу армии! Если этот человек не умрет, он станет серьезной проблемой для Великого Тана! — тихо сказал себе Ван Чун.

Личность его отца не подходила для борьбы с таким ртом, как у Далуна Руозана. Ван Чун быстро перевел взгляд на Сяньюй Чжунтуна.

— Милорд…

Ван Чун неожиданно сделал несколько шагов вперед и начал шептать.

— Хахаха, с древних времен побежденный генерал всегда сдавался победившему генералу. Я никогда не слышал о победившем генерале, сдававшемся побежденному генералу. У-Цан всегда утверждал, что его кавалерия непобедима, поскольку он борется за господство над миром. Но даже в выгодной ситуации У-Цан не только не подошел нам, он даже потерял пятьдесят тысяч солдат. Как эта армия стоит того, чтобы ей сдаться? Далун Руозан, разве ты не переоценил себя?

— Вчера было пятьдесят тысяч. Как вы думаете, сколько вы потеряете сегодня?

Ревущий смех Сяньюй Чжунтуна эхом разнесся по небу.

— Ублюдок!

Далун Руозан ничего не сказал, но Цзяосилуо, Фенцзиайи и Лунциньба побагровели от ярости. Слова Сяньюй Чжунтуна явно касались их поражений прошлой ночью.

— Не беспокойтесь о нем. Он намеренно пытается разозлить вас. Оглянитесь вокруг, — строго предупредил Далун Руозан.

Эта осторожность заставила их всех замедлиться. Подсознательно они оглянулись и увидели, что моральный дух их войск явно пострадал.

— Это…

На мгновение все они потеряли дар речи.

Было ясно, что это был тип психологической атаки.

— Хммм!

Далун Руозан холодно фыркнул и быстро поднял голову, чтобы оглянуться на вершину.

— Сяньюй Чжунтун, хорошо это или плохо, ты все еще являешься великим генеральным защитником протектората Аннана. Когда ты начал выступать в качестве представителя кого-то еще? У тебя должен быть тот мальчик Ван Чун позади, выходи!

Ван Чун и Сяньюй Чжунтун почувствовали, что их сердца похолодели. Далун Руозан обладал чрезвычайно острым чувством. С одного взгляда он заметил правду.

— Хммм, Далун Руозан, нам обоим следует прекратить играть этими словесными уловками. Вы все еще хотите положиться на свои уста, чтобы выиграть битву? Если у вас есть такая возможность, вы должны просто доказать это на поле боя.

В этот раз у Ван Чуна не было необходимости произносить слова, когда Сяньюй Чжунтун ответил холодным ответом.

Услышав это, Далун Руозан отвел взгляд и отошел назад.

— Раз так, я исполню ваше желание!

......

— Как это?

В нескольких шагах от него Хуошу Хуйцан и Гелуофэн быстро пошли навстречу Далуну Руозану.

— С этим парнем труднее справиться, чем я себе представлял, и при этом он более осторожен. Для такого человека, как Сяньюй Чжунтун, быть таким послушным было действительно выше моих ожиданий. В такой короткий промежуток времени кажется, что ребенку удалось взять полный контроль над армией. Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, похоже, даже готовы выступить в качестве его помощников. Это действительно грязные новости.

Далун Руозан сплел брови, говоря это.

Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы увидеть Ван Чуна и проверить, верны ли его догадки. Он не ожидал, что Ван Чун вообще не выйдет, но Далун Руозань ничего не мог с этим поделать.

Хотя он уже знал личность Ван Чуна, не видя его, он не смог бы определить, каким человеком был Ван Чун.

— Все вы должны быть осторожны. Этот ребенок будет очень хлопотным.

— Может ли великий министр переоценить его слишком сильно?

Гелуофэн нахмурился. Он мог признать, что Ван Чун может отличаться от обычных подростков. В конце концов, обычный подросток никогда не сможет так сильно разбить тибетскую конницу.

Но даже самый грозный подросток все еще был подростком. Даже если у него было какое-то наследие или военный текст, он все еще был подростком. Гелуофэн чувствовал, что Далун Руозан ставит его на слишком высокий постамент.

— Хм, я действительно надеюсь, что переоценил его. Но что касается того, на что он действительно способен, мы скоро узнаем.

Далун Руозан легким движением встряхнул рукавами.

Я не верю, что ты сможешь прятаться вечно…

Далун Руозан быстро исчез в толпе. Предстоящее дело больше не имело ничего общего с ним. Настало время генералам, таким как Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань, выйти на сцену.

......

— Минуту назад, почему ты не показал себя?

Почти в то же время на вершине Сяньюй Чжунтун повернулся, чтобы смущенно взглянуть на Ван Чуна. Далун Руозан упомянул, что хочет увидеть Ван Чуна, однако Ван Чун решил остаться скрытым.

Хотя Сяньюй Чжунтун и не думал, что Далуну Руозану нужно было видеть Ван Чуна, он все еще чувствовал, что Ван Чун намеренно прячется за ним.

Даже с точки зрения Сяньюй Чжунтуна это не казалось необходимым.

— Нет!

В месте, где армия Мэнше Чжао и У-Цана не видела, Ван Чун покачал головой, с осторожностью на лице.

— Далун Руозан — чрезвычайно грозный человек. Хотя это не очевидно из его внешности, каждый его шаг имеет более глубокий смысл. Далун Руозан знает всю эту армию как свою тыльную сторону ладони, включая отца и лорда-генерала-защитника, поэтому он может атаковать всех вас, основываясь на ваших личностях.

— Искусство войны хорошо сказало: знай себя и знай своего врага, и ты никогда не будешь побежден. Во всей этой армии единственный человек, которого Далун Руозан не понимает, — это я. Чем меньше он знает обо мне, тем больше он будет осторожен, и тем менее безрассудно он будет действовать. Таким образом, единственный человек, с которым вам придется иметь дело, это Хуошу Хуйцан. Но если он также будет знать меня, как тыльную сторону своей руки, все будет совершенно иначе… Не забывайте, что королевская линия Нгари от У-Цана всегда соединяла одного гражданского и одного военного чиновника, одного министра и одного генерала, и они всегда помогали друг другу преуспеть. Они как две стены, противостоящие нашей Великой Династии Тан.

— Имея дело с кем-то вроде него, невозможно быть слишком осторожным, — сказал Ван Чун с невероятно осторожным выражением лица.

Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, возможно, не смогли его увидеть, но Ван Чун прекрасно понимал, что в этой битве Далун Руозан представлял гораздо большую угрозу, чем Хуошу Хуйцан или Дуань Гэцюань.

Любая недооценка этого великого министра У-Цана обернется только вредом для себя.

— Отец, лорд Сяньюй, тибетцы и солдаты Мэнше Чжао вот-вот нападут. Остальное оставляю на вас двоих, — сказал Ван Чун.

— М-м!

Когда Ван Чун поднял этот вопрос, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун начали концентрироваться. Хотя Далун Руозан попытался провести психологическую атаку своим советом сдаться, он не был их реальным противником.

К этой битве были привязаны жизни ста тысяч солдат и почти миллиона мирных жителей.

— Я спускаюсь первым!

Легким движением Сяньюй Чжунтун спустился с горы.

Хотя его стратегия и тактика были неподходящими для него, чтобы быть главнокомандующим, он был более чем квалифицирован, чтобы быть генералом. Более того, металлические плиты, которые Ван Чун использовал для установки защиты, создавали впечатление, что городские стены испещрили гору. Это была именно та местность, которую Сяньюй Чжунтун умел защищать.

И с точки зрения понимания армии протектората Аннана никто не мог сравниться с Сяньюй Чжунтуном. В битве при Эрхае, если бы Сяньюй Чжунтуну не пришлось покинуть город, который он защищал, лишив себя опыта, чтобы начать атаку на местности, совершенно не подходящей для его навыков, Гелуофэн, возможно, не смог бы нанести такой удар, вызвав такие тяжелые потери.

Уходя, Сяньюй Чжунтун четко выражал свою позицию: он действительно уходил с юго-запада империи к Ван Чуну.

С отсутствием Сяньюй Чжунтуна на вершине остались только Ван Ян и его сын.

— Чун-эр, хотя я и не надеялся, что ты приедешь сюда, наш клан Ван все еще является кланом министров и генералов. Будь ты министром или генералом, наш долг — посвятить себя Империи, Великому Тану! Так как у тебя есть талант в военном искусстве, не трать его впустую. Твой отец верит в тебя!

Ван Ян повернулся лицом к Ван Чуну. Его глаза были наполнены сложными эмоциями, но еще большим ожиданием.

На этом этапе юго-западной войны все с нетерпением ждали выступления Ван Чуна. По крайней мере, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун уже проиграли ему.

— Да, отец!

Ван Чун сжал кулаки, его сердце было глубоко тронуто.

Когда-то он мечтал сражаться вместе со своим отцом, но это были мечты, которые тогда не сбылись. Хотя его отец всегда поощрял его вступить в армию, его строгая личность запрещала его сыну присоединиться к нему на передовой.

Учитывая характер его отца, для него сказать такие слова и быть настолько уверенным в нем было уже вполне приличной похвалой.

Ван Ян быстро ушел.

Как Сяньюй Чжунтун, Ван Ян также отправился командовать армией. Среди ста тысяч танских солдат, кроме шестидесяти тысяч солдат армии протектората Аннан, остальные были войсками, которыми командовал Ван Ян, и подкреплениями, отправленными Императорским Двором.

Хотя Ван Ян не понимал армию протектората Аннан, в команде этими солдатами даже Сяньюй Чжунтун не мог сравниться с ним.

Вероятно, в мире не было никого, кроме Ван Чуна, который мог бы заставить этих двух элитных оборонительных генералов подчиниться от всего сердца.

Бууум!

Звуки рогов сопровождали дробь барабанов, поднимающихся из вражеского лагеря. Земля сотряслась, когда плотные ряды армии Мэнше Чжао и У-Цана начали двигаться, как какой-то изначальный зверь.

Мощное намерение убийства возникло из пустоты и быстро окутало все поле битвы.

— Чжан Шоужи, будь готов! Последний шаг!

В то же время на вершине Ван Чун опустил правую руку и отдал свой последний приказ.

Крршшш!

— Пур!

......

На вершине сотни мастеров и кузнецов мечей начали открывать большие металлические ящики. С шорохом бесчисленные металлические воронки выкатились из коробок, заполняя область около двадцати чжан шириной вдоль горы.

Эти воронки были покрыты острыми шипами, самые длинные имели размер несколько футов: самый короткий, пять или шесть дюймов. Эти воронки разных размеров образовывали толстый ковер, стекая вниз по горе, заполняя последний пробел в обороне вершины.

Битва наконец началась.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 563. Решающая битва! Белый Корпус!**

Ржание!

Лошади ржали в ревущих ветрах. Как только разговор между Сяньюй Чжунтуном и Далун Руозаном завершился, вся гора была окружена бурными воздушными потоками и чрезвычайно напряженной атмосферой.

Звук батогов, стегающих боевых лошадей, грохот боевых барабанов и рев рогов — все это привело к напряженности.

Хотя лица солдат Мэнше Чжао были скрыты под их шлемами, сила, с которой они схватили свои пики, раскрывала их истинные эмоции.

Неподалеку тибетские солдаты, прославившиеся своей свирепостью и мужеством, чувствовали себя не лучше. Их постоянно мигающие глаза наглядно демонстрировали беспокойство.

Великий Тан в своем полном расцвете оставил неизгладимое впечатление на У-Цан. Когда они были еще детьми, они слышали рассказы о том, как солдаты Великого Тана проложили свой путь на плато, даже в какое-то время приблизившись к Святому Храму Великой Снежной Горы.

Но это было очень давно, и даже Император был тогда другим.

Тибетцы изначально забыли об этих воспоминаниях. Буквально вчера они даже смеялись над Таном. Но пятьдесят тысяч смертей заставили этих орлов плато вспомнить свои прошлые печали.

Хотя никто не верил, что армия протектората Аннана сможет победить пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, не было никаких сомнений в том, что это был противник, достойный уважения.

— Выйди!

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дуан Гецюань и Гелуофэн, четыре лидера армии Мэнше Чжао и У-Цана, выстроили в ряд своих лошадей и повернулись лицом к горе, быстро отдавая приказ атаковать.

— Убьюююююю!

Их крики сотрясали небеса, и земля задрожала. Тысячи солдат в полной броне, столь же огромные, как море, начали стремительно приближаться к последнему оплоту Великого Тана. Удивительно, однако, что первая волна нападающих состояла не из солдат тибетской кавалерии, а из солдат Мэнше Чжао!

— Готовься! Щиты!

С помощью резких сигналов массивные стальные щиты внезапно поднялись в небо, как бесчисленные рыбьи чешуи. В то же самое время, загремел металл, и из этих больших щитов стали появляться ореолы войны.

Ореол Упорства, Ореол Защиты, Ореол Черного Железа, Ореол Закалки, Ореол Зарядки, Ореол Атаки… тысячи ореолов начали резонировать, их звуки смешались вместе.

В одно мгновение огромные боевые намерения взорвались от солдат Мэнше Чжао. И в небе над солдатами, несущими щит, пространство начало искривляться, когда изображение массивного камня начало проявляться, сияя молочно-белым светом.

Когда появился этот массивный камень, армия Мэнше Чжао приобрела совершенно другой тон. Казалось, он стал намного устойчивее и весомее.

— Белый Валун!

Когда Ван Чун посмотрел вниз с вершины и увидел, что белый камень медленно появляется над солдатами Мэнше Чжао, выражение его лица мгновенно стало серьезным.

— Гелуофэн горит амбициями, и он действительно обучил довольно много солдат за последние несколько лет! Качество этих солдат все еще невелико по сравнению с армией протектората Аннана, но они уже довольно похожи в некоторых аспектах.

Корпус Белый Валун был одним из элитных корпусов, которые обучил Гелуофэн.

Хотя Ван Чун никогда не сталкивался с ним прежде, он имел громовую репутацию. Эти солдаты сыграли немалую роль в битве при Эрхае. Белый корпус был также самым большим из армейских корпусов Мэнше Чжао, насчитываюший сто тысяч человек.

Румбл! Мир содрогнулся, когда аккуратные пехотные ряды Белого корпуса начали делиться на квадраты. Медленным, но неуклонным маршем они начали приближаться к вершине со всех сторон.

Увидев это, и Ван Чун, и другие командиры на горе не могли не расширить свои глаза.

И в своем походном стиле, и в использовании щитов, Белый корпус Мэнше Чжао действует почти как армия Великого Тана. Тогда, Император Мудрец в своей доброте предоставил Мэнше Чжао много вещей, включая методы обучения солдат и знания о формированиях. Но теперь Гелуофэн использует эти вещи, чтобы иметь дело с Великим Таном. Этот парень действительно хорошо обдумал свои планы!

Пока рукава Ван Чуна развевались на ветру, его голова гудела от мыслей. С таким же стилем армии, пониманием Гелуофэном Великого Тана и тем фактом, что Тан сражался на чужой территории, неудивительно, что армия Протектората Аннана потерпела такое сокрушительное поражение.

Увы, Гелуофэн, вы столкнулись со мной!

Глядя вниз с горы, глаза Ван Чуна стали холодными и твердыми. Искусство войны заключалось в том, чтобы смешивать ложное и истинное. Если Гелуофэн действительно верил, что, победив Великий Тан один раз, он сможет победить его дважды, тогда он совершает серьезную ошибку.

— Приготовься!

Подняв правую руку, Ван Чун быстро отдал свой первый приказ. С этим приказом воздух начал клокотать как орел после того, как ослепительное ореол начал спускаться с горы.

Сто тысяч солдат Тана начали выпускать свои различные ореолы. Их силы простирались от вершины до основания, все они стояли за слоями стальных стен. В мгновение ока изначальная гора исчезла, ее заменила стальная гора, сформированная из людей и стен.

Смертельные намерения и опасные энергии кружили вокруг горы, и армия Великого Тана источала достойный и мрачный дух. Все эти солдаты источали атмосферу, которая могла исходить только от хорошо обученных солдат, которые пережили сотни сражений, атмосферу бесчувственного железа и крови.

Любой, кто видел эту армию, сможет почувствовать эту невероятную силу и поведение. Эти тысячи солдат стояли как торжественные статуи, ни один из них не издавал шума, как будто все они были частью одного тела.

Сила тысяч слилась воедино. Такое качество было не тем, чего могла достичь обычная армия.

В этот момент сто тысяч солдат Тана на вершине демонстрировали следы того Великого Тана, который когда-то несся по миру, не имея себе равных.

Более ста тысяч солдат армии Протектората Аннана погибли в битве при Эрхае, но оставшиеся солдаты не только не были деморализованы, но и стали еще сильнее.

— Эти люди…

У подножия горы командиры Мэнше Чжао и У-Цана не могли не взглянуть на это зрелище.

Несмотря на то, что они стояли на противоположных сторонах, они должны были признать, что систематическая подготовка Великого Тана производила качественных солдат, с которыми, вероятно, не могли сравниться даже тибетцы.

Если бы не тот факт, что кавалерия по своей природе превосходила пехоту, и тот факт, что У-Цан владел самой большой кавалерией, война на юго-западе могла бы закончиться совершенно с другим результатом.

— Бой! Бой! Бой!

Когда они взревели, тысячи солдат корпуса Белого Валуна медленно прикрылись своими щитами.

С горы донесся скрип бесчисленных механизмов.

Пока армия Мэнше Чжао быстро наступала, армия Тана оставалась неподвижной, как статуи. Их холодные и яркие взгляды продолжали смотреть с горы.

Эта комбинация движения и неподвижности, казалось, только увеличивала давление.

Пятьдесят чжан!

Сорок чжан!

Тридцать чжан!

Двадцать чжан!

......

Воздух был полон напряжения. Будь то на вершине горы или у подножия горы, будь то Танец, солдат Мэнше Чжао или тибетец, все командиры сосредоточили свое внимание на том месте, где сначала столкнутся линии армии.

И вот…

Бум!

С массивным грохотом передние ряды Корпуса Белого Валуна наконец встретились с рядами Тана и вступили в схватку.

— Убьюююююю!

— Убьюююююю!

Ревели солдаты с обеих сторон. В тот момент, когда две армии столкнулись, солдаты Мэнше Чжао и Великого Тана были срублены, как стебли пшеницы.

Таков был урожай… С самого начала битва достигла чрезвычайно напряженного и бессердечного состояния.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 564. Угодить в ловушку! Обе стороны кричат друг на друга!**

— Жми вперед!

Не дожидаясь начала битвы, Гелуофэн послал еще одну волну вперед, взмахнув рукой, и десятки тысяч солдат Корпуса Белого Валуна вступили в бой. Столкновение щита со щитом, сталь против стали, прозвучали, когда плотные ряды столкнулись.

— Жми вперед!

Вторая волна едва прибыла, и Гелуофэн уже посылал свою третью волну войск, шагнувшую вперед.

— Не дай им возможности отдохнуть! Дуань Вузон, иди туда и лично управляй строем!

— Да, Ваше Величество!

Рядом с Гелуофэном героический генерал с копьем с белой кисточкой направил лошадь вперед. Это был командир Корпуса Белого Валуна Дуань Уцзун, а также двоюродный брат великого генерала Мэнше Чжао Дуаня Гэцюаня.

Он был тем, кто обучил Корпус Белого Валуна до его нынешнего уровня.

Из этого действия по отправке Дуань Вузонга так рано, можно было увидеть значение, которое Гелуофэн придает этой битве.

Бэнбэнбэнбэн!

Воздух наполнился грохотом ореолов, когда они перекрывали друг друга и непрерывно шли вперед. В несколько коротких мгновений солдаты Великого Тана по внешнему периметру горы оказались под огромным давлением.

В каждом дюйме земли было несколько членов Корпуса Белого Валуна.

Массивные Ореолы Шипов пересекались друг с другом, их урчание и грохот смешивались с бесконечными криками битвы. Гелуофэн не использовал никакой другой стратегии, кроме стратегии простых чисел, чтобы давить на армию протектората Аннана, расположенную на горе.

В матче один на один, солдаты Корпуса Белого Валуна не могли сравниться с солдатами армии Протектората Аннана, ни в силе, ни в скорости, ни в ловкости. Но когда их число достигнет определенного уровня, это количественное изменение приведет к качественному изменению, и все будет иначе.

— Давайте посмотрим, как они поступят?

У подножия горы тихо наблюдали Гелуофэн, Хуошу Хуйцан и Далун Руозан, все ожидали реакции армии протектората Аннана.

Ряды стальных стен на горе казались внушительной крепостью, замком, который не был замком.

Даже люди с опытом Гелуофэна или Хуошу Хуйцана никогда раньше не сталкивались с такой ситуацией.

Ни одна из пар не могла понять стратегию Ван Чуна.

Эта первая волна была просто испытанием.

— Как вы думаете, что они будут делать? — вдруг спросил Гелуофэн.

— Что они будут делать… мы скоро узнаем. Хуошу Хуйцан сощурился, говоря это.

Эти два эксперта юго-запада, враги, но не враги, друзья, но не друзья, в поколении Чжанчжоу Цзяньцюна всегда подавляли друг друга. Но после Чжанчжоу Цзяньцюна эти двое внезапно встали вместе, чтобы разобраться с Великим Таном.

— Корпус Белого Камня — это корпус, который я обучил, он имеет чрезвычайно грозную защиту. Независимо от того, какие уловки они применят, все их эффекты будут значительно уменьшены против Корпуса Белого Камня. Когда мы сможем разрушить оборону армии Протектората Аннана и уничтожить ее, юго-запад Великого Тана будет нашим. Это будет наша последняя битва!

Говоря это, Гелуофэн смотрел на вершину горы.

Это была последняя битва. После уничтожения этих врагов, юго-запад станет миром, принадлежавшим У-Цану и Мэнше Чжао. В этот момент даже Гелуофэн не смог скрыть своего волнения.

Все, что он ожидал, станет реальностью завтра.

— Не становись слишком небрежным! — упрекнул Хуошу Хуйцан.

Что? С нашими пятистами тысячами солдат, вы думаете, что мы не можем уничтожить их оставшиеся силы? — спросил Гелуофэн, нахмурив лоб.

Хуошу Хуйцан был великим генералом У-Цана и несравненно доблестным. Первоначально Гелуофэн верил, что тот согласится с его точкой зрения. К его удивлению, Хуошу Хуйцан занял позицию, которую он никогда не мог себе представить.

— Я не говорил, что мы их не уничтожим. Я лишь говорю, что нам нужно проявлять должную осторожность. Я чувствую, что все будет не так гладко, как мы себе представляем, — спокойно сказал Хуошу Хуйцан.

По какой-то причине у Хуошу Хуйцана было плохое предчувствие, от котого он не мог избавиться. Возможно, это было потому, что тот человек Тана на вершине был слишком тихим. Возможно, это произошло потому, что армия протектората Аннана все это время отступала, но, казалось, остановилась здесь исключительно из-за этой горы.

— Короче говоря, поддерживайте соответствующий уровень бдительности. Мы просто не можем быть небрежными…

......

Бах Бах бах!

На склонах щит столкнулся со щитом в бесконечном грохоте.

— Убьюююююю!

— Убьюююююю!

Взревели тысячи солдат Белого корпуса и двинулись вперед.

— Держание!

— Держание!

......

Армия протектората Аннана постоянно оттеснялась, солдаты из ее щита постоянно отступали. Пиф-паф! Камни под их ногами раскололись, и сильное давление толкнуло солдат в грязь и скалу горы.

Обрушение линии фронта казалось лишь вопросом времени.

крэккрэк!

Звуки трения щита о щит заставляла болеть зубы, и у пехоты Великого Тана были красные лица от усилий, которые они прилагали. У подножия горы Гелуофэн, Дуань Гэцюань, Фенцзиайи, Далун Руозан и Хуошу Хуйцан смотрели на вершину.

Как только линия фронта Великого Тана больше не сможет держаться, все их солдаты поднимутся, используя гору, чтобы проложить себе путь к вершине и разгромить всех солдат Тана.

— Пора!

Когда Ван Чун увидел схватку, наблюдая за дракой Великого Тана с Мэнше Чжао и тибетскими солдатами, его взгляд медленно стал резким. Гелуофэн и Хуошу Хуйцан использовали Корпус Белого Валуна, чтобы подавить его солдат.

Но Ван Чун также был не лыком шит.

Бум!

Со взмахом его правой руки ситуация изменилась так, как армия Мэнше Чжао и У-Цана не ожидали. Именно тогда, когда армия протектората Аннана, казалось, достигла своего предела, бум! Все солдаты Тана по внешнему периметру внезапно отступили, и тысячи солдат устремились дальше в гору.

Бузз! Это было так внезапно, что солдаты Белого Корпуса, находившиеся далеко позади, были ошарашены.

— Что тут происходит?

Гелуофэн слегка побледнел от этого внезапного изменения тактики.

Хотя он надеялся увидеть провал армии протектората Аннана, такой полный крах произошел намного раньше, чем он ожидал. Но прежде чем он успел подумать, все солдаты Белого Корпуса уже полетели вперед.

— Подождите!

Гелуофэн хотел остановить их, но было уже слишком поздно. Тысячи солдат уже рвались вперед, их соединения полностью были разрушены.

— Убиииить!

— Убьем их всех!

— Убьем этих солдат династии Тан, и юго-запад станет нашим миром!

......

Вид бегущей армии Протектората Аннана заставил их всех сходить с ума. Солдаты Тана впереди и корпус Белого Валуна позади, обе стороны начали разыгрывать драму преследования. И все же никто из них не заметил, что, хотя солдаты на линии фронта начали отступать, солдаты Великого Тана на вершине оставались спокойны.

— Начать!

С движением правой руки ожили левый и правый фланги. Прежде чем бесчисленные солдаты Белого Корпуса смогли отреагировать, ворвались бесчисленные солдаты Тана.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

И все же первой волной была не пехота Великого Тана, а звуки тысяч баллист. Эти баллисты были спрятаны за стальными стенами так, что их было невозможно увидеть с подножия горы.

СвушСвушСвуш!

Холодные огни вспыхнули в воздухе, когда эти баллистические выстрелы, предвестники смерти, прогремели навстречу солдатам Белого Корпуса. Не было времени уклоняться, и Корпус Белого Валуна был срублен, как колосья пшеницы.

Их волнующая Звездная Энергия и Ореол Шипов были совершенно неспособны остановить болты баллисты.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, и тысячи солдат Белого Корпуса были убиты. Каждый баллистический выстрел прошел через десять-двадцать солдат.

При нормальных обстоятельствах большие щиты, которыми они обладали, могли смягчить повреждение от этих баллист. Однако, когда они атаковали, они собрались вместе, не оставляя места для таких маневров.

И их плотные ряды теперь были идеальными для болтов баллист, которые могли показать свою максимальную мощность.

— Отступление! Отступааааем!

— Беги! У них есть баллисты!

— Это ловушка! Спешите! Отступление!

......

Солдаты мгновенно впали 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 565. Решающая битва! Первоначальная Победа!**

— Поднимите щиты!

— Поднимите щиты!

— Поднимите щиты!

......

Офицеры Белого Корпуса начали отдавать свои приказы, но было уже слишком поздно.

Бум!

В тот момент, когда один из офицеров Корпуса Белого Валуна кричал свои приказы, воздух пронзительно загрохотал, и массивный топор вонзился в его череп.

— Убьюююююю!

Военные крики поднялись со всех сторон. Солдаты щита на линии фронта армии протектората Аннана уже отступили, но в этот момент внезапно появились бесчисленные солдаты топора и начали атаковать.

Массивные топоры мерцали мрачным светом, который мог заставить любого в шоке расширить глаза.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Летающие топоры взвились в воздух, словно капли дождя, врезавшись в ряды Корпуса Белого Валуна. Взрыв! Взрыв! Взрыв! Бесчисленные солдаты Белого Корпуса упали на землю, как срубленные деревья, их тела утонули в лужах крови.

— Держи! Держи! Держи…

Срочно и яростно закричали командиры Белого Корпуса в тылу. Солдаты армии протектората Аннана, прижимающиеся слева и справа, были немногочисленными. По крайней мере, Корпус Белого Валуна намного превосходил их по численности.

Когда они смогут противостоять бешеному нападению армии протектората Аннана, ситуация все еще может быть изменена.

— Слишком поздно!

На вершине Ван Чун холодно улыбнулся, наблюдая за происходящим.

Армии этой эпохи все еще были сосредоточены на численных преимуществах, ничего не зная об истинном искусстве битвы. Независимо от того, к какой армии они принадлежали или насколько они были могущественны, пока один солдат видел, как другой атакует, они также будут атаковать. На тот момент армия была не лучше толпы.

Они просто не шли ни в какое сравнение с их хорошо подготовленными противниками, которые отступали и атаковали как единое целое.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Эта короткая победа на поле битвы быстро превратилась в одностороннюю бойню. Тысячи солдат из армии протектората Аннана, атакующие с вершины, бежали прямо на Корпус Белого Валуна.

За короткое время события полностью повернулись в другую сторону.

— Отступление!

— Отступаааем!

У подножия горы лицо командира Белого корпуса Дуань Уцзуна изогнулось в противной гримасе. Он был одним из тех, кто обучал Корпус Белого Валуна, но даже он не представлял, что битва примет такой оборот.

— Передайте мой приказ немедленно привлечь резерв солдат! — Дуань Уцзун взревел от ярости.

Но прежде чем Дуань Уцзун смог применить своих резервных солдат, как раз когда солдаты Великого Тана достигли основания горы, преследование внезапно прекратилось.

Тысячи солдат внезапно остановились, как будто там была какая-то невидимая линия.

Все солдаты действовали одинаково, как будто они были частью одного человека.

Копейщики и топорщики отступили в тыл, в то время как солдаты щитов прекратили отступление и вновь заняли свои места на линии фронта.

КланКланКланКлан!

Еще раз, металлические щиты выше человеческого роста засверкали холодным светом, будучи возведены как стены у основания горы. Со щитовыми солдатами впереди и копейщиками сзади, поле битвы вернулось в прежнее состояние, как будто ничего не произошло.

Кроме покрытой трупами земли, не было никаких доказательств того, что битва состоялась!

Молчание!

Абсолютная тишина!

Гелуофэн и Далун Руозан уставились на хорошо дисциплинированную и сплоченную армию протектората Аннана с невероятно неприятными гримасами. На обочине Хуошу Хуйцан прищурился, выражение его лица стало торжественным.

В битве прошлой ночью он поддался плану Ван Чуна выманить тигра с горы. В течение всего этого процесса он также страдал от замыслов Ван Чуна, так как Ван Чун никогда не использовал свою кавалерию в лобовой конфронтации.

К тому времени, когда Хуошу Хуйцан достиг поля битвы, армия протектората Аннана уже благополучно отступила.

Это был первый раз, когда Хуошу Хуэйцан видел, как Ван Чун командует настоящей битвой.

В этой битве ни одна из сторон еще не мобилизовала всю свою армию. Армия Мэнше Чжао и У-Цана выдвинула лишь часть Корпуса Белого Валуна, и это не отражало их действительную силу.

Но на горе танская армия также использовала только своих солдат, расположенных у подножия. С середины горы остальная часть армии Тана оставалась неподвижной. Даже в самый напряженный момент этой битвы они не двигали ни одной мышцей.

Не было никаких сомнений в том, что в этом испытательном сражении сторона Мэнше Чжао и У-Цана потерпела крупное поражение!

— Ублюдок!

Гелуофэн уставился на армию Танаи на горе, и все его тело дрожало от ярости.

Корпус Белого Валуна был одним из элитных корпусов, которые он обучал, и он возлагал большие надежды на Дуань Уцзуна. Он не ожидал, что их так легко победить, а еще и перед Далун Руозаном и Хуошу Хуйцаном!

— Что этот ублюдок делает!

Гелуофэн не мог сдержать свою ярость. В битве прошлой ночью тибетцы потерпели два печальных поражения и потеряли более пятидесяти тысяч солдат. Гелуофэн действовал так, будто это было ничто, и ему совершенно не было до этого никакого дела.

Какая разница была между игрой Дуань Уцзуна и тибетцами? И делать это на глазах у Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана, разве это не толкало его лицо в грязь?

— Ваше величество не должно сердиться. Это было всего лишь испытание. Это ничего не значит.

Далун Руозан покачал головой и продолжил:

— Хуошу Хуйцан, это твое поле. Что ты думаешь?

Сказав это, он повернулся к Хуошу Хуйцану.

Хуошу Хуйцану потребовалось время, чтобы заговорить, и выражение его лица было исключительно сосредоточенным:

— Этот паршивец не прост! Под его командованием армия Протектората Аннана — совершенно другая армия! Боюсь, что эта битва будет довольно хлопотной!

— Ах!

Далун Руозан не мог не сморщить брови от этих слов. Его уверенной улыбки больше не было.

Далун Руозан много лет работал с Хуошу Хуйцаном, и он редко видел у него такое выражение, а тем более слышал такие неприятные слова из его уст. Хуошу Хуйцан имел жестокую личность, которая жаждала сражения. При встрече с грозным противником он думал только о том, как победить его, а не о том, были ли они неприятными.

— Этот ребёнок действительно такой грозный?

Лоб Далун Руозан медленно начал морщиться. Он действительно не слишком разбирался в военных делах, но если Хуошу Хуйцан действовал так осторожно, то все было иначе.

......

— Поздравляем пользователя с убийством 8700 солдат Мэнше Чжао!

Между тем настроение на вершине было совершенно другим. Когда битва закончилась, раздался знакомый голос, словно роса, спускающаяся с небес.

До того, как поле битвы прояснилось, Ван Чун уже знал о потерях Мэнше Чжао. В эти несколько мгновений армия Мэнше Чжао потеряла более восьми тысяч солдат!

— Прекрасно! — сказал Чэнь Шусунь, взволнованно глядя вниз на молчаливую армию Мэнше Чжао и У-Цана внизу.

Трудно было обвинить Чэнь Шусуна в отсутствии самоконтроля. Мэнше Чжао и У-Цан пришли с мощным импульсом, их пятьсот тысяч солдат простирались до горизонта, покрывая землю и оказывая огромное давление.

Хотя они не показывали это на поверхности, все, включая Чэнь Шусуна, чувствовали это давление. Армия протектората Аннана слишком много раз терпела поражения на юго-западе.

Эта битва имела большое значение. Если бы они потерпели поражение в этом первом раунде, армии Мэнше Чжао и У-Цана даже не пришлось бы ничего делать, чтобы разрушить боевой дух армии Тана.

Они были уже в меньшинстве. Поражение в первом столкновении имело бы разрушительные последствия для морального состояния армии.

Но раз они смогли победить, все было совершенно иначе.

Два командующих армией, Сяньюй Чжунтун и Ван Ян, ничего не сделали, и большая часть армии даже не участвовала в битве. Это было уже выражением силы!

Ван Чун лишь слабо улыбнулся в ответ. Это был только начальный тест, который действительно ничего не значил.

Увы, этого просто немного не хватало!

Эта мысль пришла в голову Ван Чуну, когда он смотрел вниз с горы.

На каждые десять тысяч вражеских солдат, которых он убивал, Ван Чун получал увеличение на пятьсот солдат, которое он мог потерять. 8700 солдат явно находились на некотором расстоянии от 10000.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 566. Решающая битва! Вторая волна боев!**

— Передайте мой приказ. Скажите им, чтобы они не были небрежным! Это было только испытание. Битва еще далека от начала! — Сказал Ван Чун.

Это первое столкновение было чрезвычайно важным, так как оно связано с моральным духом армии. Его силам уже не хватало численности, и, если бы их боевой дух был бы слабым, тогда эта битва уже была бы проиграна.

Но 8 700 убийстых — это всего лишь капля в море для 500 000 солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, этого даже не хватило, чтобы взбодриться в этой огромной армии.

— … Кроме того, они абсолютно не могут снизить свою бдительность. В армии Мэнше Чжао и У-Цана командуют Великие Генералы-имперцы Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань, и ни один из них еще не активировался.

Чэнь Шусунь поклонился и торжественно ответил:

— Да, молодой мастер! Ваш подчиненный понимает. Я передам приказы молодого мастера.

Пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана и два великих генерала Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань, которые еще не двинулись с места, означали, что ситуация действительно все еще мрачна. Было далеко не время быть счастливым.

Когда Ван Чун посмотрел на несколько беспокойную армию Мэнше Чжао и У-Цана, он внезапно приказал:

— Пора. Передайте мой приказ, чтобы подготовиться к выполнению второго плана… Гелуофэн и Далун Руозан, вероятно, скоро выдвинутся.

......

Завыл ветер, и движение воздуха над полем битвы было гораздо более интенсивным, чем можно себе представить.

Гелуофэн и Далун Руозан действовали быстрее, чем ожидал Ван Чун. Как и подозревал Ван Чун, эти восемь тысяч убитых не были смертельной раной для огромной армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Приготовься! — сказал Гелуофэн с холодным и суровым выражением лица. — Скажите Дуань Уцзуну, чтобы он направил весь Корпус Белого Валуна! Остатки армии протектората Аннана даже не достигают ста тысяч. Я не верю, что мои сто тысяч солдат из Корпуса Белого Валуна не могут пробить линию фронта армии протектората Аннана!

— Да, ваш подчиненный выполнит этот приказ!

— Подожди минутку!.. Скажи Дуань Уцзуну, чтобы он сам возглавил армию! — холодно приказал Гелуофэн. Армия протектората Аннана даже не использовала тридцати процентов своей рабочей силы, мобилизовав только войска у подножия горы. В этих обстоятельствах Дуань Уцзун все равно потерпел крупное поражение, вызвав крайнее недовольство Гелуофэна.

— Скажи Дуань Уцзуну, что если армия Тана отступит, пусть не спешит ее преследовать! До тех пор, пока не уверится, что армия Тана действительно бежит!

Внезапно холодный и бесчувственный голос прозвучал в ушах каждого.

— Да, Милорд!

Прежде чем кто-либо еще успел среагировать, телохранитель, ответственный за доставку сообщений, напрягся. Торопливо сжав руки, он поклонился, с выражением страха на лице.

Этот голос, казалось, даже вызывал падение температуры окружающей среды.

У этого Дуань Гецуаня есть довольно хороший глаз, прямо в сердце дела!

Рядом с Гелуофэном никто не заметил странной вспышки в глазах Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана.

Этот великий Танец по имени Ван Чун использовал искусство войны, которое полностью отличалось от любого искусства войны, о котором знали эти двое. Армии соревновались в остроте и смелости, стремясь прорвать оборону противника. Для них преднамеренно показать признаки слабости и отступления, а затем использовать эту возможность для начала атаки, было тактикой, которую никто из них никогда не видел и не слышал.

Даже Далун Руозан или Хуошу Хуйцан, несмотря на весь их опыт в качестве экспертов юго-запада, никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Великий генерал Мэнше Чжао, Дуань Гэцюань, все это время оставался за занавесом, раскрывая немного своего мастерства. Но как и Далун Руозан и Хуошу Хуйцан, он сумел заметить, что поражение Корпуса Белого Валуна произошло от преднамеренного проявления слабости.

Однако Дуань Гэцюань только произнес эти слова, а затем возобновил свою безмолвную позицию позади Гелуофэна, снова превращаясь в безжизненную скульптуру.

Бум бум бум!

Боевые барабаны гремели, когда передовые ряды огромной армии Мэнше Чжао снова начали медленно продвигаться к горной базе. Через несколько коротких мгновений Корпус Белого Валуна снова разделился на упорядоченные квадраты, окружающие гору.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Роллинг Стоун! Рок-н-ролл! За Элвиса и двор стреляю в упор!

После этих слов на своем коне вперед вышла крепкая и хорошо сложенная фигура, его рука держала меч высоко в воздухе. И когда в воздухе прозвучал голос Дуань Уцзуна, солдаты, источавшие величественную ауру, устремились к самому фронту армии.

Командиры Корпуса Белого Валуна тоже поехали к самому фронту армии.

Бум!

С металлическим грохотом Ореол Шипов цвета белого нефрита, начал распространяться из-под копыт лошади Дуань Уцзуна к другим солдатам Корпуса Белого Валуна. Как будто это был какой-то сигнал, Ореолы Шипов начали расширяться от других офицеров Корпуса Белого Валуна, чтобы увеличить силу всей армии.

Эти бесчисленные ореолы отражались, объединившись в одно целое. Энергия ста тысяч солдат Корпуса Белого Валуна слилась в одно целое. С гулом пространство начало скручиваться, и огромная и ослепительная энергия снова слилась в массивный белый камень.

— Бой! Бой! Бой!

С потрясающим небеса ревом, Корпус Белого Валуна снова начал стремительно приближаться к вершине, как движущаяся стена. На этот раз, однако, Корпус Белого Валуна продвигался гораздо медленнее. Но давление и импульс, которые они источали, только усилились.

— Дуань Уцзун!

На склоне командиры армии протектората Аннана начали хмуриться. Наступательная сила Корпуса Белого Валуна была определенно не самой сильной из корпусов армии Мэнше Чжао, но у нее была самая грозная защита. Эрхайская битва уже научила их этому суровому уроку.

И как лидер Корпуса Белого Валуна, тот, кто сформировал его в армию в стиле Великого Тана, Дуань Уцзун, давно стал целью всей армии Протектората Аннана. Это было особенно важно, когда вспоминали, что именно командующий армией протектората Аннана первый научил Мэнше Чжао всему этому. Можно легко представить, что они чувствовали сейчас, когда методы, которым они учили, теперь использовались против них.

— Дуань Уцзун, я возьму тебя на себя!

В одно мгновение из середины горы выпрыгнул совершенно черный конь, необычайно резвый и, по крайней мере, на один размер больше обычного боевого коня, пересекая семь или восемь чжан одним прыжком.

Румбл! Оставив позади след пыли и пылающий свет своего Ореола Шипов, этот генерал армии Протектората Аннана спустился с горы. Когда он двинулся вперед, огромный Ореол Шипов начал быстро расширяться перед ним.

— Генерал Чжао, я вам помогу!

Бузз! Вскоре после него один за другим командующие армией протектората Аннана начали спускаться вслед за ним по склону, оставляя за собой следы пыли.

Ван Чун поднял брови, когда он повернул голову и спросил:

— Кто этот человек? — Он попросил только, чтобы генерал с достаточным званием, который мог командовать армией, сразился с ним, хотя он понятия не имел, кто был назначен генералами Сяньюй Чжунтуном.

— Это Чжао Уцзян, генерал Чжао! Он старый генерал армии протектората Аннана. Тогда, в соответствии с указом Императора Мудреца, наша армия протектората Аннана направила нескольких генералов, чтобы обучить армию Мэнше Чжао искусству войны. Чжао Уцзян был один из участвующих генералов. В то время Чжао Уцзян и Дуань Уцзун не имели такого высокого звания в армии, и оба были очень молоды.

— Тогда Чжао Уцзян и Дуань Уцзун были лучшими друзьями. По правде говоря, большая часть знаний Дуана Уцзуна о военном искусстве преподавалась Чжао Уцзяном. Чжао Уцзян передал ему почти все свои знания. С определенной точки зрения, Корпус Белого Валуна был обучен Чжао Уцзяном. Почти никто в армии Протектората Аннана не знает об этом. В битве при Эрхае Корпус Белого Валуна был одной из причин, по которой многие из нашего тяжелого вооружения и баллисты были не в состоянии показать всю свою мощь.

Когда Чэнь Шусунь посмотрел вниз с горы на эту фигуру, он мысленно вздохнул с тяжелым сердцем.

— Так это был он!

Внезапно мысль пришла Ван Чуну.

Армия протектората Аннана была главным гарнизоном империи на юго-западе и имела много генералов. Ни Мэнше Чжао, ни У-Цан не могли сравниться с ней, так как это был вопрос военных ресурсов. Мэнше Чжао и У-Цан обе были странами, лишенными военной подготовки, и поэтому не могли сравниться с Великим Таном в этом аспекте.

Огромное количество генералов означало, что Ван Чун не мог знать каждого из них.

Но среди всех генералов Чжао Уцзян был определенно одним из наиболее влиятельных с чрезвычайно высоким званием. Даже в своей прошлой жизни Ван Чун слышал его имя. Этот человек не был вовлечен во что-то большое, и его совершенствование было не на уровне Сяньюй Чжунтуна, и уж точно не на уровне Чжанчжоу Цзяньцюна.

Но была одна вещь, в которой Ван Чун мог быть уверен: Чжао Уцзян был жестоким генералом, ничуть не уступавшим Дуань Уцзуну.

В армии есть отцы и сыновья, но на поле боя нет братьев. Чжао Уцзян и Дуань Уцзун, возможно, когда-то относились друг к другу как к братьям, но его действия были частично ответственны за текущую ситуацию на юго-западе. Теперь, когда Дуань Уцзун вступает в борьбу, Чжао Уцзяну по-настоящему необходимо его остановить! — Тихо сказал себе Ван Чун.

Искусство войны было похоже на искусство шахмат: солдат против солдата, генерал против генерала. У Ван Чуна не было глубокого понимания способностей Чжао Уцзяна, и он никогда не вел дела с ним раньше. Но ничего из этого не было важно, потому что с этого момента настоящим распорядителем шахматной доски был не Чжао Уцзян, а он сам.

Вопросы мира похожи на шахматы, как и искусство войны. Будь то солдат или генерал, все они фигуры на шахматной доске. Далун Руозан, Гелуофэн… давайте, дайте мне посмотреть ваши способности!

Ван Чун посмотрел вниз с горы и махнул рукой.

Бузз!

Гора дрожала. На этот раз более тридцати тысяч Танских солдат продвинулись, более трети армии готовятся принять участие во втором раунде. Бэнбэнбэнбэн! Ореол за ореолом начали расширяться, появляясь с неба, как рябь, растекающаяся по поверхности озера, расширяясь, чтобы покрыть окружающую армию.

Ореол Скорости, Ореол Обороны, Ореол Черного Железа, Ореол Упорства, Ореол Зарядного Быка, Ореол Атаки, Ореол Силы… тысячи ореолов соединились вместе, покрывая склоны. Бззт! Казалось, вся гора превратилась в стальную стену, источающую ужасную ауру.

— Убить! Убить! Убить!

С высокими щитами, всаженными в землю, армия протектората Аннана ревела от криков, которые заставили гору дрожать.

Первый бой только что закончился, а второй уже должен был начаться. Это было намного быстрее, чем представляли многие из этих солдат…

Нееееееей!

С хором яростного ржания, Корпус Белого Валуна столкнулся с армией Протектората Аннана, как две встречные волны. Румбл! В тот момент, когда две армии столкнулись, земля начала дрожать. Это казалось не сражением двух армий, а двух древних бегемотов, которые врезались друг в друга.

Началась новая битва!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 567. Решающая битва! Удары Дуань Уцзуна!**

На жестоком поле боя боевая сила отдельного человека оказывала гораздо меньшее влияние. Больше внимания было уделено силе и сотрудничеству всей армии. В этой войне, если бы армия протектората Аннана считалась крепкой дамбой, Корпус Белого Валуна был бы свирепыми волнами, бесконечно бьющимися о ее стены.

Хотя Корпус Белого Валуна превосходил численность армии Протектората Аннана и имел аналогичную подготовку, индивидуальные качества каждого солдата армии Протектората Аннана, общая численность армии и сотрудничество между солдатами полностью превосходили Корпус Белого Валуна, создавая абсолютное преимущество.

Вдоль склона десятки тысяч танских солдат использовали стальные стены, которые установил Ван Чун, и распределили свои силы таким образом, чтобы они могли продемонстрировать невероятную оборонительную мощь. На этом поле битвы часто требовалось, чтобы три солдата из Корпуса Белого Валуна оказывали какое-либо существенное давление на одного солдата Тана.

А чтобы прорваться, требовалось еще больше сил!

Такой стиль боя был просто немыслим на равнинах.

— Генерал приказал немедленно казнить любого, кто осмелится отступить!

— Генерал приказал, чтобы каждое убийство было вознаграждено десятью таэлями золота. Те, кто убьет десять врагов, получат дворянский титул, который можно передать вашим наследникам!

......

Командир Белого Корпуса со шрамом на лице хрипло закричал. Увидев в толпе солдата, который хотел отступить, он набросился с плетью, разбил доспехи этого солдата и послал в воздух его кричащее тело.

Дуба Луочи был довольно известным руководителем битвы в Корпусе Белого Валуна.

В битве всякий раз, когда он видел, как кто-то отступал, он действовал беспощадно. На этот раз главнокомандующий Корпусом Белого Валуна Дуань Уцзун лично вышел на поле битвы, и все его офицеры последовали за ним. Дуба Луочи был одним из них. С армией Тана, внезапно ставшей непроходимой стеной, все оказались под огромным давлением. Было много генералов, таких как Дуба Луочи, бешено наблюдавших за полем битвы.

— Группы один и два, поднимайтесь вместе! Используйте щиты, чтобы открыть путь, копейщики позади… Первый, кто сломает оборону Тана, будет щедро вознагражден!

— Группы три и четыре, пополняйте ряды и не отступайте! Его Величество наблюдает за битвой. Любой, кто осмелится отступить, будет казнен сам, также их семья и родственники!

— Танские солдаты — просто овцы в одежде волков! Они совершенно не подходят нам. Мы знаем все, чему они были обучены!

— Если мы смогли победить их один раз, мы можем победить их дважды, трижды!

— Сто тысяч солдат, сто тысяч! Наш Корпус Белого Валуна имеет сто тысяч солдат, и армия Тана на этой горе едва может справиться со ста тысячами в своем самом отчаянном положении. Я не верю, что мы не сможем прорваться сквозь их оборону, имея столько солдат!

— Нападай, нападай! Устойчивей! Устойчивей…

......

Все офицеры Корпуса Белого Валуна наблюдали за сражением по всей линии фронта, а их Ореолы Шипов сияли в воздухе. В отличие от первой волны, Корпус Белого Валуна вкладывал все свои силы в этот штурм. По сравнению с частыми приказами офицеров Корпуса Белого Валуна, приказы офицеров армии протектората Аннана были намного проще.

— Щиты к стене!

— Копейщики, будьте готовы!

— Резервные силы, готовьтесь в любой момент!

......

В качестве мишени для подражания Корпусу Белого Валуна армия протектората Аннана представила гораздо менее сложную картину. В сражениях пехоты, если бы Великий Тан утверждал, что он второй, никто в мире не посмел бы претендовать на первое место. В этом аспекте Ван Чуну даже не нужно было давать никаких инструкций.

— Неплохо!

Стоя на вершине горы, Ван Чун кивнул, увидев это.

Армия протектората Аннана всегда была хорошо подготовленной армией, а битва при Эрхае уничтожила более слабых, оставив позади только элиту из элиты. Самыми большими преимуществами этих элитных воинов были их индивидуальная сила, достаточный опыт и способность сотрудничать друг с другом. Самое главное, они преуспевали в выполнении тактических маневров!

По всему миру не было ни одного генерала, который не хотел бы командовать такой хорошо подготовленной армией.

Ван Чун всегда отдавал предпочтение качеству своих солдат. Только когда он сможет гарантировать качество, он будет искать количество. Но если бы он мог выбрать только одно из двух, он всегда без колебаний выбрал бы хорошо обученную армию. Остальное, будь то логистика, боевая мощь или давление со стороны империи, по сравнению с ними имели минимальное значение.

Во всей империи армия протекторатов Анси во главе с Гао Сяньчжи и Фэн Чанцином, вероятно, самая сильная. У него всего около трехсот тысяч солдат, но с его баллистами и вооружением он действительно вооружен до зубов. Более того, все триста тысяч солдат могут выступать в роли как пехоты, так и кавалерии, каждый из которых передвигается с лошадью. Что наиболее важно, они часто работают вместе с кавалерией различных королевств Анси и имеют большой опыт общения с кочевниками. Если добавить к этому тот факт, что это самые элитные и смелые войска империи, двести тысяч резервных солдат в Циси и около ста тысяч солдат, принадлежащих к маленьким королевствам западных регионов, которые подчиняются Великому Тану, эта армия вполне способна запугать сотни тысяч солдат из стран противника. Нет сомнений в том, что армия протекторатов Анси является самой мощной боевой силой.

Но ниже армии протектората Анси… Армия Большой Медведицы Гешу Хана в Лунси, вероятно, лишь немногим уступает, — тихо сказал себе Ван Чун.

Армия Большой Медведицы Гешу Хана была также самой могущественной, время от времени останавливая нападения со стороны империи У-Цан. Из-за неспособности массивной Империи У-Цан пройти Гешу Хана, можно легко представить силу Армии Большой Медведицы.

Армия протектората Аннана страдала от наименьшего числа нападений, в результате чего армия протектората Аннана имела самый низкий уровень силы. Однако, после того как 180 000 элитных солдат были отфильтрованы через дробилку, которая была битвой при Эрхае, шестьдесят тысяч человек остались элитой из элит.

Их боевая мощь не падала, а только росла!

Для одного человека командовать шестидесяти тысячами элитных солдат армии Протектората Аннана, ее сотнями командиров и двумя жестокими генералами, такими как Ван Ян и Сяньюй Чжунтун… это было за пределами самых смелых мечтаний Ван Чуна. Для такой полной боевой силы выжить до сих пор было тем, что Ван Чун даже не смел вообразить.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Гелуофэн, Дуан Гецюань… Пока я здесь, никто из вас никогда не сможет пройти эту гору, и тем более бессмысленно перебраться на юго-запад, как вы это сделали в моей прошлой жизни. У амбиций есть цена, которую нужно заплатить, а большие амбиции требуют такой же высокой цены. Сейчас время для всех вас заплатить эту цену… Позвольте мне увидеть, кто будет окончательным победителем на юго-западе!

Ван Чун, взметнув рукава от ветра, посмотрел вниз с горы с резким светом в глазах.

Бум!

С потрясающим грохотом белая фигура и ее ослепительный ореол, словно огромный меч, вонзились в линию обороны армии Протектората Аннана. Этот массивный грохот послал за собой массивные металлические щиты, а щитовых солдат и копейщиков позади них, летящих как бесцельные воздушные змеи.

Линия обороны Великого Тана, которая сохранялась так долго, была мгновенно разрушена.

— Все войска, вперед!

Дуань Уцзун поднял меч в правой руке в небо, все его тело источало ауру могущественного бога, с мощной рябью энергии, поднимающейся из него. Первая волна провалилась, поэтому Дуань Уцзун, главнокомандующий Корпусом Белого Валуна, наконец решил лично выйти на поле. И после удара Дуань Уцзуна, эта вторая волна пробила прореху в обороне армии 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 568. Решающая битва! Старый враг!**

Благодаря тому, что Дуань Уцзун лично возглавил атаку, Корпус Белого Валуна стал совершенно другой армией. Разница в их способности наносить урон и мощность атаки была такой же, как между днем и ночью.

— Я не верю, что сто тысяч солдат Корпуса Белого Валуна не смогут прорвать строй солдат во главе с побежденным генералом! Все, следуйте за мной! Любой, кто осмелится отступить, будет казнен без вопросов!

Волной меча Дуань Уцзуна все его телохранители сформировались в плотные ряды и начали двигаться вперед. Его легкое поражение от Великой Династии перед Далун Руозаном и Хуошу Хуйцаном, а также упрек Гелуофэна, вызвали чувство гордости и ярости в сердце Дуань Уцзуна.

Бум!

Его дантянь вибрировал, вспыхнули бесчисленные потоки Звездной Энергии. Когда Дуань Уцзун сел на своего коня с поднятым мечом, позади него стало появляться изображение Будды, держащего корзины с травами в руках. Бах Бах бах! Космос начал вибрировать, и сферы света внезапно начали взрываться вокруг Будды. Эти сферы света начали превращаться в различные артефакты: лекарственный пестик, травяной горшок, медицинский камень, бутылку с лекарством и банку с лекарством. Это был легендарный король медицины из мифов Эрхая.

Верования Шести Чжао в Эрхае отличались от верований Центральных Равнин. Их религия была сформирована из местных верований.

Король медицины был и богом медицины Эрхая, и богом силы!

Для людей Мэнше Чжао не было секретом, что Дуань Уцзун совершенствовал технику Короля Медицины.

Румбл!

Когда Дуань Уцзун проявил себя Королем Медицины, массивный Ореол Шипов начал отражаться и вращаться вокруг него. В одно мгновение земля начала дрожать, и одежда Дуань Уцзуна и черные волосы начали трепетать. Буря энергии начала вырываться из его тела.

Бум! С легким толчком ореола все солдаты армии протектората Аннана в радиусе около десяти чжан почувствовали, как их кости разбились, а мышцы разорвались. Все они были отправлены в воздух, как тряпичные куклы.

— Все солдаты, вперед!

Офицеры Корпуса Белого Валуна действовали как гигантская сеть, собирая своих солдат вокруг Дуань Уцзуна, чтобы они могли подняться на гору. Румбл! Пыль поднялась, и крики наполнили воздух. Среди огромной армии протектората Аннана ни один человек не смог остановить наступление Дуань Уцзуна.

— Убийство!

Когда Дуань Уцзун открыл путь, Корпус Белого Валуна сплотился и начал кричать, следуя за своим генералом на гору.

Хотя Ван Чун отправил большое количество военного вооружения из столицы, и даже зашел так далеко, что установил ряд металлических стен вдоль склонов горы, эти металлические стены были направлены против кавалерии. Они не были особенно полезны против пехоты, по крайней мере, против Корпуса Белого Валуна.

Крах! Когда прорвалась дамба, в казалось бы непроходимой защите Тана быстро открылась дыра. Под командованием Дуань Уцзуна этот разрыв еще больше увеличился.

— Неплохо. Дядя Дуань действительно вкладывает все свои силы в это!

Когда Фенцзиайи наблюдал за битвой у подножия горы, в его глазах мелькнуло удивленное выражение.

Позади него Гелуофэн и Дуань Гэцюань также кивнули.

— Руководство генерала не так эффективно, как его личное участие — таков был один из старейших принципов военной стратегии. Благодаря тому, что Дуань Уцзун лично возглавлял атаку, производительность Корпуса Белого Валуна мгновенно улучшилась.

У Белого Корпуса действительно есть сила!

Хотя они не могут сравниться с кавалерией У-Цана, они могут быть оценены как элита.

С другой стороны, хотя Далун Руозан и Хуошу Хуйцан ничего не сказали, они все же мысленно дали свое подтверждение.

Ни Далун Руозан, ни Хуошу Хуйцан лично не были свидетелями битвы при Эрхае, видели только последствия. По правде говоря, когда они услышали, что 180 000 элитных воинов армии протектората Аннана проиграли, то были довольно шокированы. Не было никаких сомнений в том, что Мэнше Чжао под руководством Гелуофэна стала совершенно новой страной.

Сила, которую они показали, была достаточным доказательством этого.

Рев!

— Убиить!

— Следуй за генералом — убей Танцев!

......

Все солдаты Корпуса Белого Валуна были внезапно возбуждены, их крики гремели в воздухе, когда они гнали вперед. Ситуация у Великого Тана мгновенно стала крайне неблагоприятной. На первой волне им удавалось долго продержаться, не оступая. Однако на этот раз линия обороны почти мгновенно рухнула.

Хм, руководить войсками в атаке — это хорошо, но его легко сломать. Для великого главнокомандующего армией атаковать вражескую группировку до того, как ситуация станет ясной, подвергаяь себя риску, — не имеет смысла.

Когда обе стороны сражались, единственным человеком на этой горе, которому удалось сохранить спокойствие, был Ван Чун.

Возглавив атаку, Дуань Уцзун укрепил моральный дух Корпуса Белого Валуна. Он, казалось, создавал удивительный импульс, но это даже не стоило смеха в глазах Ван Чуна.

У него есть смелость, но у него нет мудрости или решимости. Дуань Уцзун, боюсь, вы даже не будете считаться генералом третьего сорта! — думал Ван Чун.

Генерал должен был лично возглавить атаку, если того требовала ситуация, а не только потому, что суверен приказал ему или потому, что кто-то хотел открыть линию фронта противника. В глазах Ван Чуна, достижений Дуань Уцзуна в военном искусстве было недостаточно, чтобы сделать его даже обычным генералом.

Если командующий армией решит руководить атакой в каждом сражении, чем он будет отличаться от простых солдат?

Бум!

Масштабное продвижение Дуань Уцзуна не могло длиться долго. Крах! В тот момент, когда импульс Дуань Уцзуна достиг своего пика, произошел мощный взрыв, который привел к тому, что, казалось бы, неудержимый импульс Дуань Уцзуна был немедленно остановлен. Это было похоже на наводнение, обрушившееся на дамбу, бурю, встретившую утес. В середине армии, между двумя большими стальными стенами, могучая фигура спустилась, как столб с небес, чтобы остановить атаки Дуань Уцзуна и не дать Корпусу Белого Валуна уйти.

Одного генерала и одного черного коня было достаточно, чтобы остановить неудержимый импульс Дуань Уцзуна.

— Дуань! У! Цзун!!!

Выкрикнул голос, каждое слово выделялось из стиснутых зубов. Его красный плащ развевался на ветру, этот генерал возвышался прямо на коне с обнаженной саблей. Его холодные глаза уставились на нападающего Дуань Уцзуна, не желая ничего, кроме как съесть его заживо.

— Чжао Уцзян!

Увидев этого генерала, Дуань Уцзун на мгновение выглядел ошеломленным, но он очень быстро начал извергать энергию, которая взлетела до небес.

— Когда две армии сталкиваются, у каждого человека есть свой хозяин. Не вините меня. Те, кто пытается остановить меня, умрут!

Румбл! Массивный ореол Дуань Уцзуна отразился, когда его тело начало взрываться ослепительным светом. Когда он взмахнул своим длинным мечом, Король Медицины позади него, казалось, сосредоточил свои глаза. Бесчисленные аптечки, пестики, банки… каждая, тяжелая, как гора, полетели к Чжао Уцзяну в яростном шторме.

Бум!

Когда одна из этих баночек с лекарствами пролетела мимо металлической стены, она прямо вырвала ее из-под земли, хотя каждый кусок этой стены весил несколько тысяч цзинь!

Бузз!

Вспышка света, и все атакующие лекарственные камни, банки и горшки… казалось, ударились о невидимую стену. За три или четыре чжан от Чжао Уцзяна они остановились в воздухе. Эти объекты, сформированные из разрушительной звездной энергии, были совершенно неспособны приблизиться к Чжао Уцзяну.

— Предательский вздор! Если бы я знал, что ты предашь меня, я бы еще тогда казнил тебя!

Глаза Чжао Уцзяна были налиты кровью, изрыгая пламя ярости. Фвууум! Вспыхнул кровавый огонь, сжигающий эти лекарственные камни, банки и пестики. Контратака этих кровавых огней обрушилась на звездную энергию, исходящую из тела Дуань Уцзуна.

Крах! Жгучая и утонченная энергия взлетела в небо. Между тем лязг и стук стали заполнили воздух, когда Чжао Уцзян и Дуань Уцзун направили свои Звездные Энергии друг против друга. В одно мгновение, в момент, когда их Звездные Энергии встретились, они прыгнули вперед. Клан! Сабля встретила меч, и столкновение пылающей Звездной Энергии и Ореолов Шипов мгновенно вызвало ожесточенный взрыв.

Вокруг этой пары и солдаты Великого Тана, и солдаты Корпуса Белого Валуна не успели увернуться и даже отреагировать. Крича, они были отброшены.

— Убийство!

Позади Чжао Уцзяна офицеры армии протектората Аннана обнажили свои мечи и взвизгнули, воспользовавшись этой возможностью, чтобы возглавить армию протектората Аннана, атакующую подножие горы. В то же время офицеры Корпуса Белого Валуна также повели свои войска вперед. Эти две армии, которые были наиболее похожи по стилю на всем юго-западе, впали в жестокую схватку.

— Достаточно!

На вершине Ван Чун медленно отвел взгляд и начал смотреть в другом направлении.

Ход этой битвы не будет решен борьбой между этими двумя генералами. В тот момент, когда Чжао Уцзян появился и перехватил Дуань Уцзуна, битва перешла в следующую фазу.

Теперь моя очередь. Гелуофэн, Дуань Гецуань, на этот раз ваш Корпус Белого Валуна не просто потеряет восемь тысяч солдат!

Холодная улыбка появилась на губах Ван Чуна, когда он смотрел на этих двух фигур в море солдат.

Вежливости никогда не будет достаточно, чтобы преподать урок противнику. Только через битву можно оставить неизгладимый след!

Юго-запад империи уже заплатил слишком большую цену. Теперь настало время для его врагов расплатиться за свои действия. Хотя он в настоящее время был незначительным игроком в области боевых искусств, искусство войны всегда было состязанием интеллекта.

Гелуофэн, Дуань Гецуань, Фенцзиайи, и даже Далун Руозан и Хуошу Хуйцан… независимо от того, какие ослепительные ореолы были у этих иностранных экспертов, независимо от того, какие у них были желания и амбиции против Великой династии Тан, Ван Чун заставит их узнать, каково могущество Святого Войны!

Только самый болезненный урок научит этих иностранных сановников уважать Великую Династию Тан!

— Передайте мой приказ! Начинайте операцию!

Взмахом правой руки Ван Чун опустил сигнальный флаг.

Чжао Уцзян был только приманкой. Он никогда не был командиром этой битвы. С того момента, как Дуань Уцзун решил вывести все свои сто тысяч солдат, он уже попал в сеть 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 569. Решающая битва! Высший уровень военного искусства!**

Бум!

Кровавый флаг на вершине несколько мгновений развевался на ветру, а потом внезапно упал. В следующий момент солдаты армии протектората Аннана, которые отдавали свои жизни ради защиты, внезапно ослабли. Это было похоже на тетиву, которая была натянута до предела, а затем внезапно отпущена. В одно мгновение, за исключением области, где сражался Дуань Уцзун, Корпус Белого Валуна через переднюю линию подсознательно начал преследовать убегающих солдат.

— Нехорошо!

Дуань Уцзун был сверхчувствителен к своему окружению, и его глаза расширились, когда он краем глаза заметил это. В любой другой момент у него было бы достаточно времени, чтобы положить этому конец, но теперь, когда Дуань Уцзун открыл рот, чтобы выкрикнуть приказ, кровавый свет внезапно напал на него. Массивная сабля прилетела с небес, пронизанная разрушительной энергией.

Бум!

Звездная энергия отразилась о звездную энергию, когда столкнулись две тиранические энергии, и их столкновение превратилось в столб света толщиной в несколько чжан. Приказ, который Дуань Уцзун готовился выкрикнуть, был немедленно отброшен обратно в его рот саблей Чжао Уцзяна.

— Быстро отступайте! Не гонитесь за ними!

У подножия горы наследный принц Фенцзиайи дрожал: его сердце охватило беспокойство. Он подсознательно сделал несколько шагов вперед, но только когда прошел холодный порыв ветра, он понял, что звуки борьбы на горе были слишком громкими, чтобы его голос был слышен.

— Бедствие! Прошлое повторяется!

— Снова этот прием!

В основании горы Далун Руозан и Хуошу Хуйчан также побледнели. Они напомнили, что армия протектората Аннана использовала именно этот прием не так давно, чтобы нанести поражение Корпусу Белого Валуна.

— Убийство!

— Убийство!

— Генерал здесь, и армия Протектората Аннана больше не может держаться!

Солдаты Белого корпуса в тылу не понимали, что происходит впереди. Они только почувствовали, что фронт ослабел, и сразу же бросились наверх, чтобы прорваться вперед. Мудрость в решении Ван Чуна выбрать эту гору в качестве места для начала битвы, снова показала себя. Наклон склона и металлические стены, нависающие над его поверхностью, сильно ограничивали обзор задних солдат. Им было просто невозможно быстро узнать, что происходит на линии фронта, и, конечно, не что-то столь тонкое, как изменение тактики Ван Чуна.

Бум!

Когда толпа солдат вырвалась вперед, их стройные формирования снова погрузились в хаос. Эффект от присоединения Дуань Уцзуна к линии фронта был немедленно аннулирован.

— Убийство!

На горе плотные ряды копейщиков и топорщиков армии протектората Аннана образовали могучую стену и быстро напали на беспорядочную линию Корпуса Белого Валуна. КланКланКлан! Звон металла и хор криков наполнили небеса. Армия без организации или формирования, в которой каждый солдат сражался сам по себе, была не более чем рассеянной толпой. Против регулярной и организованной армии она не могла даже нанести ни одного удара.

СвушСвушСвуш!

Холодные пики вонзались в грудь и в спину, за считанные секунды уничтожая жизни солдат Корпуса Белого Валуна.

Один два три четыре…

Десять, сто, тысяча…

В мгновение ока тысячи солдат Корпуса Белого Валуна пали. Беспорядочный Корпус Белого Валуна просто не мог сравниться с неудержимой армией Протектората Аннана.

Румбл! Дуань Уцзун внезапно оттолкнул Чжао Уцзяна ударом своего меча и быстро обернулся, чтобы отъехать на некоторое расстояние, цвет его лица был пепельным.

— Все тыловые войска, вперед! Солдаты на фронте, держите линию! Преследование запрещено без приказа!

Перед началом битвы он уже думал о том, как защититься от этой тактики Тана. Несмотря на то, что он был готов, он все же неожиданно попал в ловушку.

Бум!

Кровавый свет вспыхнул, и Чжао Уцзян напал на него своей саблей. Дуань Уцзун смог выиграть только достаточно времени, чтобы отдать этот единственный приказ, прежде чем его снова зажали в бою.

— Дуань Уцзун, у тебя еще есть время отдавать приказы? Тебе стоит сначала побеспокоиться о себе! Прими мой удар!

— Черт возьми, Чжао Уцзян! Ты думаешь, что можешь так меня удержать? Умри же ради меня!

Разъяренный рев Дуань Уцзуна эхом разносился по небу. Увы, каким бы ярым он ни был, когда Ван Чун отправил Чжао Уцзяна, его преимущества были полностью сведены на нет.

Однако, несмотря на все это, приказ Дуань Уцзуна все еще оказался полезен.

Корпус Белого Валуна учился у Великого Тана, учился у армии Протектората Аннана. Чисто с точки зрения способности выполнять приказы, он только немного уступал по сравнению с Великим Таном.

— Задние войска, вперед! Заполните ряды!

— Передние войска, отступить! Держать линию фронта!

— Любой, кто осмелится преследовать вне очереди, будет немедленно казнен!

— Быстро! Любой, кто осмелится действовать медленно, будет наказан в соответствии с военным законодательством!

Действуя по приказу Дуань Уцзуна, сотни офицеров Корпуса Белого Валуна начали приспосабливаться, отдавая свои собственные приказы. Через офицерское ядро Корпуса Белого Валуна приказы Дуань Уцзуна были быстро выполнены. За очень короткое время Корпус Белого Валуна быстро восстановил свою разрушающуюся линию фронта.

Дезорганизованные солдаты на линии фронта были оставлены, в то время как Корпус Белого Валуна сформировал новую линию фронта позади них. Дальше сзади плотные ряды Корпуса Белого Валуна подходили, чтобы укрепить передние ряды. Предыдущий крах, казалось, был совершенно неэффективен против остальных ста тысяч солдат Корпуса Белого Валуна.

Дуань Уцзун уже понял суть использования своих войск. Он не просто имитирует. Он уже сумел по-настоящему понять идею смены формаций и разработал свой собственный стиль. Похоже, что Гелуофэн, за свою многолетнюю власть над Шестью Чжао, провел смелые и решительные реформы. По крайней мере, Мэнше Чжао действительно имеет силы, чтобы бросить вызов армии Протектората Аннана.

Когда Ван Чун стоял на вершине и смотрел, как Корпус Белого Валуна отрезал фронт от своего тыла и быстро преобразовал свои линии, он не мог не одобрить их действия. Даже будучи врагом, Ван Чун должен был признать, что Гелуофэну удалось покорить Шесть Чжао и привести Мэнше Чжао в его нынешнее состояние не только исключительно благодаря удаче.

Неслучайно Корпус Белого Валуна во главе с Дуань Уцзуном нанес тяжелый удар армии протектората Аннана Сяньюй Чжунтуна.

Нынешний Мэнше Чжао действительно имел военные ресурсы, чтобы расшириться наружу. По крайней мере, Корпус Белого Валуна немедленно решил отказаться от некоторых своих солдат и реформировал свои ряды, сделав тактику армии протектората Аннана неэффективной, чего не могла сделать ни одна обычная армия.

К сожалению для вас, это все еще бесполезно!

Ван Чун холодно рассмеялся и подал сигнал рукой, еще раз отдавая приказ. Кроваво-красный сигнальный флаг снова начал махать. Бах Бах бах! Все беспорядочные солдаты Белого Корпуса, которые были оставлены, были быстро убиты.

Рев!

Мечники, сабельщики, копейщики и топоры отступили, а щитоносцы ринулись вперед. С середины горы до подножия тысячи солдат армии протектората Аннана снова сражались с солдатами Корпуса Белого Валуна. Тем временем остальная часть армии продолжала ничего не делать. Сяньюй Чжунтун, Ван Ян, Чэнь Шусунь и другие высокопоставленные генералы армии протектората Аннана, за исключением Чжао Уцзяна, оставались на своих позициях. Никто из них не двигался, как будто битва внизу не имела к ним никакого отношения.

— Убийство!

Бесчисленные солдаты династии Тана вырвались, словно вода, изливающаяся из затопленных ворот, еще раз устремляясь к формированиям Корпуса Белого Валуна.

Это было сжатие, постоянное сжатие.

Подобная картина произошла еще раз, когда тысячи солдат Корпуса Белого Валуна также атаковали. Но без Дуань Уцзуна Корпус Белого Валуна больше не представлял смертельной опасности для армии протектората Аннана.

Бум!

Когда две армии вступили в столкновение, и попали в жестокую схватку, произошло нечто удивительное.

— Отступление! Быстро уйти!

В то время как Белый Корпус был совершенно не готов, танские солдаты в самом начале линии внезапно отступили. И тут произошло нечто очень странное.

Как будто их били бесчисленные невидимые кулаки, тысячи солдат Корпуса Белого Валуна увлеклись своей инерцией в погоне. Форма, которая была столь аккуратной и дисциплинированной несколько секунд назад, снова впала в тот же хаос.

На глазах у Далун Руозана, Хуошу Хуйцана, Гелуофэна, Дуан Гэцюаня и Фэнцзиайи эти мощные эксперты юго-запада, Корпус Белого Валуна снова, казалось, попали под действие заклинания Ван Чуна, снова оказались в том же положении.

В этот момент уже не говоря о зарубежных экспертах, таких как Гелуофэн и Хуошу Хуйцан, даже Сяньюй Чжунтун и Ван Ян на вершине задыхались.

Дуань Уцзун уже делал все возможное, чтобы выбраться из затруднительного положения, в которое его поставил Ван Чун, и все офицеры Корпуса Белого Валуна делали все возможное, чтобы поддерживать порядок в своих рядах. Но в мгновение ока все их усилия были сведены на нет. Весь Корпус Белого Валуна снова стал игрушкой на ладони Ван Чуна.

— Черт, этот мальчик! Дуань Уцзун ему просто не подходит. Он с ним просто играет!

У подножия горы Далун Руозан в какой-то момент перестал махать своим веером. Эта неторопливая улыбка на его губах постепенно усилилась, и он сосредоточился.

Боюсь, что я недооценил этого мальчика!

Это была единственная мысль в уме Далуна Руозана.

Все предыдущие битвы Ван Чуна были совершенно бессмысленными для Далуна Руозана, поскольку он не был их свидетелем. Единственными, кого он действительно видел, были три столкновения Ван Чуна с Корпусом Белого Валуна. Первые два раза не оставили у него очень глубокого впечатления. В лучшем случае он понял, что Ван Чун был довольно талантливым человеком.

Но в третий раз, когда перед ним развернулась большая битва, его впечатления мгновенно изменились.

Хотел ли Дуань Уцзун или нет, независимо от того, как усердно работали офицеры Корпуса Белого Валуна, независимо от того, насколько хорошо их солдаты работали вместе, независимо от того, какую подготовку они прошли, ни одно из них не имело значения перед Ван Чуном.

Простым и небрежным приказом Ван Чун сделал усилия Дуань Уцзуна и офицеров Корпуса Белого Валуна совершенно бессмысленными.

Независимо от того, насколько умственно подготовлены эти солдаты, они все же попали в ловушку без малейшего сопротивления.

Какой пугающий уровень военного искусства! Этот юноша по имени Ван Чун гораздо более неприятный, чем мы думали! Вероятно, он станет самым большим препятствием для нашей империи У-Цан на юго-западе!

Брови Далуна Руозана нахмурились, когда эта мысль промелькнула в его голове.

Он никогда не морщил лоб, но теперь все было иначе.

Армия Протектората Аннана была все той же армией Протектората Аннана, но человек, командующий ею, был совершенно другим. Это был невероятно умный и злой человек, человек, чьи мысли были почти непостижимы!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 570. Решающая битва! Перед дилеммой!**

Бах Бах бах!

Ситуация на поле боя постоянно колебалась. В то время как Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и другие были ошеломлены тактикой, избранной армией Тана, тактика Ван Чуна уже начала показывать свои эффекты. По мере того, как упорядоченные, но плотные ряды танской армии спускались с горы, снова был собран урожай. Один солдат Корпуса Белого Валуна за другим кричали, когда их убивали копьями и топорами армии протектората Аннана.

— Убей! Не бойся их!

Несколько храбрых солдат Корпуса Белого Валуна пришли в ярость и взревели, пытаясь ринуться вперед и забрать с собой нескольких танских солдат. Но со вспышками света, сабли и мечи пронзили их. Этим бесстрашным солдатам Корпуса Белого Валуна потребовалось всего несколько мгновений, чтобы отлететь назад с широко открытыми глазами.

Этого не должно быть!

Когда эти солдаты Белого Корпуса пали, сердца оставшихся в живых наполнились нежеланием. На берегу Эрхая они убили значительную долю элитных войск Великого Тана.

И благодаря смерти этих элитных сил армии протектората Аннана, они приобрели огромную уверенность в себе.

Корпус Белого Валуна ни капельки не испытывал недостатка в людях по сравнению с армией протектората Аннана. Нет! Они далеко превосходили их!

Но никто из них не понимал, как все могло измениться так быстро. Эта битва велась в полном тумане. Хотя они могли видеть все ясно, они не имели ни малейшего представления о том, как они потерпели поражение.

У нас явно было преимущество, так почему же так получилось…

С этими последними мыслями умы этих солдат Корпуса Белого Валуна потемнели. Стук, стук, стук! Бесчисленные трупы покрыли склон горы. На этот раз потери, понесенные Корпусом Белого Валуна, значительно превзошли первый раз, и смертельные случаи произошли за гораздо более короткий период времени.

Когда в сражении приняли участие более десяти тысяч человек, число погибших могло вырасти до огромного числа гораздо быстрее, чем люди могли себе представить.

— Внимание: число погибших в армии протектората Аннана достигло 1021! Пользователь на шаг ближе к уничтожению!

— Поздравляем пользователя! За убийство 20000 солдат Мэнше Чжао, предел был увеличен на 1000 (500 \* 2). Условие уничтожения пользователя было обновлено! Когда оставшиеся солдаты армии Протектората Аннана упадут ниже 39000, пользователь будет уничтожен!

......

Знакомый голос вызвал поток мыслей в голове Ван Чуна. Когда он стоял на вершине, его волосы развевались на ветру, на его лице появилась улыбка.

— У Белого Корпуса… осталось только восемьдесят тысяч солдат!

Мэнше Чжао организовал свою армию аналогично Великому Тану. В основном она состояла из пехоты, и среди всех корпусов Корпус Белого Валуна, солдаты которого обладали защитными щитами, всегда был корпусом на самой линии фронта.

Без защиты Корпуса Белого Валуна Мэнше Чжао представлял бы намного меньшую угрозу Великому Тану.

Качество техники Великого Тана было известно во всем мире. Все его солдаты были вооружены до зубов. Если бы Белый Корпус не существовал, Великий Тан мог бы быстро использовать свое преимущество в экипировке.

При 1021 смертельном исходе это почти 20. 1. Неплохо! Если я смогу сохранить это соотношение, сто тысяч солдат Великого Тана смогут уничтожить все пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана!

Ван Чун внутренне усмехнулся. Что касается этих людей с дикими амбициями, которые жаждали Центральных Равнин и Великой Династии Тан, то только суровый урок позволил бы им до самой глубины души понять, что есть некоторые вещи и некоторые люди, которых нельзя обидеть, которые нельзя желать!

— Вернитесь! Назад! Назад!

На горе все солдаты были в панике. Первые восемь тысяч раненых не вызвали особой суеты, но теперь, когда это число достигло двадцати тысяч и продолжало расти, все изменилось.

Двадцать тысяч смертей в армии из ста тысяч означало одну смерть на каждых пять солдат… Трупы, разбросанные по горе, не были чем-то, что никто не мог игнорировать.

— Отступление!

— Черт возьми! Что сделали эти негодяи!

......

В трех последовательных волнах армия Тана использовала один и тот же метод для победы над Корпусом Белого Валуна, в результате чего все офицеры Корпуса Белого Валуна были в ужасе. Они полностью поняли план и намерение, но все равно не могли помешать своим врагам использовать этот простой план, чтобы победить их.

— Ублюдок!

Дуань Уцзун был шокирован и взбешен. Король Медицины позади него и массивный Ореол Шипов под ним, оба были доведены до максимального уровня. Бум бум бум! Одна волна Звездной Энергии за другой обрушивалась на Чжао Уцзяна.

Дуань Уцзун также использовал свой острый меч, нанося Чжао Уцзяну шторм ударов.

— Это бесполезно! — Чжао Уцзян заявил ошеломляющим голосом, его глаза бросили на Дуань Уцзуна глубокий взгляд. Он давно почувствовал и понял намерения Дуань Уцзуна.

— Хочешь освободиться от меня сейчас? А не слишком ли поздно?

Взрыв!

Правая нога прижалась к твёрдой земле, Чжао Уцзян бросился вперёд, как бог войны, его длинная сабля рассекала воздух с импульсом, который мог расколоть небеса. Когда он ударил Дуань Уцзуна, оба снова вступили в жестокую битву.

Несмотря на то, что Дуань Уцзун хотел отступить, независимо от того, сколько усилий он приложил, пытаясь освободиться от Чжао Уцзяна, все его попытки провалились.

— Ублюдок, ты безумец!

Сердце Дуань Уцзуна кипело от ярости. Потери, нанесенные Корпусу Белого Валуна, заставили его плакать кровавыми слезами. Это были солдаты, которых он лично обучал. — Белый Корпус был проектом, в который он вложил большую часть своей жизни.

Хотя Корпус Белого Валуна обладал численным преимуществом, он был похож на игрушку в руках Великого Тана. Прежде чем волны солдат смогли показать свою силу, они стали трупами.

Хотя офицеры в армии сделали все возможное, чтобы сдержать армию и поддерживать соединения, их усилия были бесплодными относительно тактики Великого Тана.

— Хахаха, Дуань Уцзун, я знаю, что ты все это время подражал Великому Тану, и я также знаю, что ты всегда хотел превзойти Великий Тан, превзойти меня. Чтобы Мэнше Чжао обладал такими амбициями, и освободиться от Великой Династии, несмотря на все, что она сделала, чтобы помочь Мэнше Чжао, от военного дела до сельского хозяйства, от конфуцианского учения до производства шелка, — абсолютно подло. Но, Дуань Уцзун, Мэнше Чжао никогда не добьется успеха, и вы никогда не добьетесь успеха. Вы знаете, почему? Вы знаете, чего вам не хватает?

Видя, как нетерпеливый Дуань Уцзун делает все возможное, чтобы попытаться убежать, но снова и снова терпит неудачу, сердце Чжао Уцзяна наполнялось неописуемым удовольствием. Потеря такого количества товарищей на берегу реки Эрхай поразила сердце Чжао Уцзяна ужасной болью, и он решил, что сам возьмет на себя часть ответственности.

По этой причине он глубоко себя критиковал.

Однако теперь, вид этих солдат Мэнше Чжао, которые раньше убивали его братьев, падающих один за другим, и вид лица Дуань Уцзуна, искаженного яростью, заставил Чжао Уцзяна почувствовать себя совершенно освеженным.

— Чжао Уцзян, закрой свой рот!

— Дуань Уцзун заревел в гневе, его глаза были налиты кровью.

— Хахаха, Дуань Уцзун, ты не хочешь слушать, но ты должен. Знаете ли вы, почему ваши Мэнше Чжао и Гелуофэн никогда не смогут добиться успеха? Почему вы и ваш Белый Корпус никогда не сможете сравниться с протекторатом Аннана? Потому что у нас, из-за Великой Династии, всегда будет больше талантливых людей, чем у вас: талантливые генералы, талантливые министры, талантливые чиновники… Эти люди могут не появиться ранее ни в каком конкретном месте, так что вы никогда не узнаете, что они существуют.

— Но, когда империя сталкивается с трудностями, когда империя требует их, они спускаются с небес, один за другим, образуя бесконечный поток, чтобы противостоять вам.

— Ты думал, что превзойти меня было достаточно? Хахаха, Дуань Уцзун, ты слишком наивен! Хотя я высокопоставленный генерал армии Протектората Аннана, я ничто в Великом Тане. Есть сотни или тысячи людей, которые превосходят Чжао Уцзяна в совершенствовании или понимании военного искусства. В сущности, я, Чжао Уцзян, всего лишь безымянный солдат.

— … Вы знаете, кто был настоящим командиром этой битвы, тот, кто победил вас? Семнадцатилетний мальчик, семнадцатилетний! Дуань Уцзун, вы можете себе это представить? Обычный семнадцатилетний мальчик может сделать так, что ваша армия потерпела полное поражение, и он может относиться к вашей объединенной армии Мэнше Чжао и У-Цана из сотен тысяч солдат как к игрушке!

— Чушь собачья!

Дуань Уцзун, наконец, не мог не начать проклинать. Хотя он знал, что Чжао Уцзян намеренно провоцирует его, он все же не мог сдержать свою ярость.

Победа над Великим Таном, возрождение Шести Чжао в Эрхае, распространение имени империи Мэнше Чжао по всему континенту и поднятие знамени Эрхая по Девяти провинций была мечтой е одного Гелуофэна. Это была мечта всего народа Мэнше Чжао и всех его генералов.

Великий генерал Дуань Гэцюань, наследный принц Фэнцзиайи, Дуань Уцзун, Корпус Белого Валуна, корпус Эрхай и командующие всех других корпусов… каждый генерал Мэнше Чжао держал это сильное желание глубоко в своем сердце.

Таким образом, Гелуофэн был не единственным человеком, который мечтал об этой войне, хотел ее разжечь. Это было коллективное желание всего Мэнше Чжао.

До тех пор, пока Великий Тан оставался у берегов Эрхая, пока Мэнше Чжао оставался вассалом Великого Тан, пока Мэнше Чжао не превосходил Великий Тан, такие генералы, как он, продолжали бы появляться.

Дуань Уцзун мог позволить Чжао Уцзяну унизить его, но он не мог позволить Чжао Уцзяну разрушить его мечты.

вжух!

В тот самый момент, когда Дуань Уцзун был в ярости и возбуждении, длинный меч, извергающий пламя, пронзил звездную энергию Дуань Уцзуна и ударил его глубоко в лопатку. Его алый кончик вышел из спины Дуань Уцзуна.

— Aaaaah!

Когда Дуань Уцзун закричал, тираническая и разрушительная энергия Чжао Уцзяна прошла через лопатку и прогремела через остальную часть тела Дуань Уцзуна, проходя через все его меридианы.

Огонь ярости был немедленно потушен. Чжао Уцзян шагнул вперед и ударил ладонью по груди Дуань Уцзуна. Бум! На глазах тысяч солдат, тело Дуань Уцзуна скомкалось в шар и начало вращаться в воздухе, как тряпичная кукла.

— Генерал!

Все солдаты почувствовали, как их сердца замерзли. И у подножия горы умы Гелуофэна и Фенцзиайи были совершенно пусты.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 571. Решающая битва! У-Цан начинает двигаться!**

Казалось, время замедлилось, и бесчисленные глаза следовали за телом Дуань Уцзуна по воздуху. Даже Ван Чун, который командовал всем с вершины, не мог не расширить свои глаза.

— Чжао Уцзян…

Намек на удивление появился в глазах Ван Чуна.

Дуань Уцзун не был слабаком. Человек, который мог бы Корпус Белого Валуна превратить в один из самых сильных корпусов армии Мэнше Чжао и победить армию протектората Аннана в битве при Эрхае, никогда не мог быть слабаком.

По правде говоря, в истории, которую знал Ван Чун, Дуань Уцзун был доблестным генералом Мэнше Чжао, чья репутация поднялась до вершины полуденного солнца, фактически превосходя Чжао Уцзяна. Первоначально Ван Чун считал, что Чжао Уцзяну уже достаточно будет удержать Дуань Уцзуна и помешать ему эффективно действовать.

Он не ожидал, что Чжао Уцзян не только заблокирует Дуань Уцзуна, но и отправит его в полет. С точки зрения силы он полностью подавил Дуань Уцзуна.

Бум!

Дуань Уцзун полетел по воздуху, как будто его выпустили из пушки и врезался в землю. Земля, на которой приземлился Дуань Уцзун, была мгновенно покрыта трещинами, и пыль от удара мгновенно заполнила воздух.

— Генерал!

— Генерал!

......

Все солдаты Белого Корпуса в округе побледнели от шока и заторопились к нему. Дуань Уцзун был опорой Корпуса Белого Валуна. Потеря Дуань Уцзуна была бы как конец света для этого корпуса.

Белый Корпус проиграл!

Когда Ван Чун посмотрел сверху, в его глазах сиял ледяной свет. Не то чтобы генерал не мог сражаться во главе своих войск и руководить армией в борьбе против формирования противника, но риски были слишком велики.

Если кто-то хотел быть генералом, который мог бы служить образцом для своих солдат, то сначала он должен был стать невероятно могущественным. Если бы у кого-то не было достаточной силы, и вдруг случился несчастный случай, как с Дуань Уцзуном, боевой дух армии мгновенно рухнул бы.

Генерал, возглавляющий атаку, может легко поднять боевой дух армии, но он также может привести к падению боевого духа армии, столкнувшись с неудачей.

Возможно, сам Дуань Уцзун даже не представлял, что моральный дух Корпуса Белого Валуна рухнет.

Вот что значит быть воспитанным Сяо Хэ и низвергнутым Сяо Хэ 1! Ван Чун тихо сказал себе, держа руки за спиной, наблюдая, как пыль поднимается из этого места внизу.

— Мораль никогда не была каким-то нематериальным объектом. Обычный солдат может быть готов бросить осторожность и сражаться вместе со своим генералом, или он может думать только о бегстве.

Если рассматривать эти ситуации с точки зрения морального духа, моральный дух первых солдат составлял сто процентов, а моральный дух последних — был равен нулю.

На поле боя боевой дух всегда был одним из ключевых факторов победы или поражения армии.

— Защити генерала!

— Остальные ведут армию в отступление. Я задержу их!

— Братья, генерал считал нас своими братьями! Несмотря ни на что, мы не можем допустить, чтобы что-то случилось с генералом!

— Солдаты обучены использовать одну тысячу дней в одно мгновение! Генерал хорошо относился ко всем нам, так что теперь пришло время отплатить генералу!

......

Румбл! Прежде чем Чжао Уцзян смог преследовать врага, солдаты Корпуса Белого Валуна бросились вперед и безрассудно напали на Чжао Уцзяна. Любая армия, какой бы ни была декадентской или коррумпированной, всегда будет иметь таких верных подчиненных.

А у Дуань Уцзуна, как командира Корпуса Белого Валуна, было множество бесчисленных элитных солдат, поэтому у него, конечно, не было недостатка в таких подчиненных.

Бах Бах бах!

Огромный Ореол Шипов Чжао Уцзяна завибрировал, и волна Звездной Энергии отправила в полет солдат Корпуса Белого Валуна. Еще до того, как они упали на землю, они уже были трупами.

Несмотря на это, бесстрашные эксперты продолжали атаковать и блокировать путь Чжао Уцзяна.

— Убей! Убей Дуань Уцзуна!-

— Не позволяй Дуань Уцзуну бежать!

— Убей этих предателей и открой путь генералу Чжао!

— Братья, вперед! Время мести уже настало! Не позволяйте Дуань Уцзуну сбежать!

......

У Дуань Уцзуна не было недостатка в верных охранниках, а Чжао Уцзян также не испытывал недостатка в элитных и смелых экспертах. На склоне горы бесчисленные солдаты Чжао Уцзяна атаковали, чтобы встретить атаку элитных солдат Корпуса Белого Валуна.

Обе стороны не боялись смерти, и недовольства между Чжао Уцзяном и Дуань Уцзуном, между армией Протектората Аннана и Корпусом Белого Валуна, было более чем достаточно, чтобы заставить обе группы сражаться до смерти.

Бум бум бум!

Волны энергии пронеслись во всех направлениях, и область, где сражались две группы элитных воинов, превратилась в кровавую мясорубку. С другой стороны, группа офицеров из Корпуса Белого Валуна побледнела от этого взгляда и быстро понесла Дуань Уцзуна с горы.

Тумптумп!

Звездная энергия Чжао Уцзяна пронеслась по полю, посылая элиты Корпуса Белого Валуна, лететь, как опавшие листья. Но, в конце концов, он все еще был вынужден вздохнуть.

— Жаль… Дуань Уцзун, ублюдок, похоже, ваша жизнь здесь не закончится!

Несмотря на то, что в армии протектората Аннана не было небольшого числа экспертов, Чжао Уцзян все еще не смог сделать последний шаг. Безумный перехват Белого Корпуса позволил Дуань Уцзуну сбежать.

— Отступление! Быстро уйти!

С поражением Дуань Уцзуна, армия протектората Аннана достигла своего апогея, в то время как Корпус Белого Валуна был в полном разгроме!

И, в отличие от первого раза, Корпус Белого Валуна действительно потерпел полное поражение!

— Хм, ты хочешь уйти? Как ты думаешь, это так просто?

На вершине горы, среди бурных ветров, Ван Чун наблюдал за всей ситуацией, хорошо понимая все, что происходит. Как он мог позволить им отступить так легко? Смахнув ладонь, все поле битвы изменилось. Танские солдаты начали быстрое преследование, быстро догоняя бегущий Белый Корпус.

— Когда враг наступает, я отступаю: когда враг отступает, я наступаю: когда враг атакует, я защищаюсь: когда враг защищается, я атакую . Это были простые принципы, которые Ван Чун использовал в этих рукопашных схватках, но их было достаточно, чтобы превратить самодовольный и стремительный Корпус Белого Валуна в простую игрушку на его ладони!

— Убьюююююю!

Бесчисленные воины армии протектората Аннана взвились с горы. Долгая тренировка армии Тана показала себя, так как даже в их быстрой атаке солдаты Тана все еще сохраняли свои формирования.

Десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч…

Как разорванный бумажный веер, все больше и больше солдат удрученного Корпуса Белого Валуна были захвачены армией протектората Аннана, и число людей, которым не удалось убежать, возросло до двадцати тысяч, тридцати тысяч и, наконец, сорока тысяч.

До тех пор, пока Корпус Белого Валуна не осмелится бросить сопротивляться и направить все свои мысли на бегство, все эти люди будут убиты и убиты быстро.

Не было более быстрого способа умереть, чем подвергать себя атаке врага!

Но если Корпус Белого Валуна развернется, чтобы сопротивляться, они снова попадут в темп Ван Чуна: — Когда наступит враг, я отступлю: когда враг отступает, я наступаю: когда враг атакует, я защищаюсь: когда враг защищается, я атакую . Это был просто еще один, более медленный способ умереть.

И в итоге количество жертв будет еще больше!

— Поздравляем пользователя с убийством 30000 солдат армии Мэнше Чжао!

В его ухе прозвучал знакомый голос Камня Судьбы, и, когда Ван Чун посмотрел вниз с горы, в его глазах вспыхнул резкий свет.

Вперед — смерть, и отступление — смерть! Дайте мне посмотреть, что вы выберете!

Эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна, когда он стоял на вершине, с суровым выражением лица. Казалось, что он принадлежал к совершенно другому миру.

Теперь право выбора принадлежало армии Мэнше Чжао и У-Цана!

У подножия горы Далун Руозан неожиданно сказал по-тибетски:

— Цзяосилуо, твоя очередь!

— Это…

Цзяосилуо на мгновение заколебался, подсознательно поворачиваясь, чтобы посмотреть на великого генерала Хуошу Хуйцана. Хотя Великий министр Далун Руозан был номинально самым высокопоставленным руководителем Королевской Линии Нгари, по военным делам, это был фактически Великий Генерал Хуошу Хуйцан, который отдавал приказы.

Более того, хотя все знали, что великий министр был чрезвычайно умен, это было только с точки зрения схем и планов. С точки зрения фактического применения военного искусства Великий Министр не был таким грозным.

— Разве ты не слышал слова великого министра? Иди! — Хуошу Хуйцан сказал легкомысленно, его лицо ничего не выражало, когда он махнул рукой.

— Да, ваши подчиненные сейчас уходят!

Его разум успокоился, Цзяосилуо поспешно поклонился и повернулся, чтобы уйти.

— Подожди! Прорвись через северо-восток! Хуошу Хуйцан внезапно закричал на Цзяосилуо.

— Да, Милорд!

Его разум еще больше наполнился энергией, Цзяосилуо ушел еще быстрее.

Как только Цзяосилуо ушел, Хуошу Хуйцан внезапно повернулся к Далун Руозану. Великий министр беспокоится о Мэнше Чжао? — Он все еще говорил по-тибетски, чтобы посторонние не могли слышать. Только он знал, что слова Далуна Руозана в те времена были не приказом, а лишь выражением его позиции… позиции о том, как должны действовать тибетцы.

— Да!

Далун Руозан кивнул, в его глазах был намек на беспокойство.

— Этот ребёнок более грозный, чем мы себе представляли. Если Мэнше Чжао слишком сильно проиграет, понесет слишком много потерь, это не принесет нам пользы. Мораль — очень сложная вещь. Более того, даже если Гелуофэн ничего не скажет, если мы действительно ничего не сделаем, — они будут обижены на нас! Это, безусловно, не будет хорошо для нашего альянса. В конце концов, нам все еще нужна их помощь во многих других областях.

— В таком случае давайте двигаться дальше, — равнодушно ответил Хуошу Хуйцан, на его лице виднелось мало эмоций.

— Хуошу, ты поступил в армию гораздо раньше, чем я. Я слышал, что до того, как тебя сделали генералом, ты служил под командованием Великого Генерала Белого льва. Помимо Чжанчжоу Цзяньцюна, ты должен был взаимодействовать с некоторыми другими командирами Центральных Равнин. Ты когда-нибудь сталкивался с такими странными методами борьбы?

Тактика Ван Чуна была слишком странной, постоянное повторение, которое было таким же неприятным, как личинки, грызущие кости. Если они отступают, он нападет, а если они нападут, он отступит. Каждый мог ясно видеть его ходы, и даже Корпус Белого Валуна знал, что делать, но они все еще становились жертвами этой тактики.

Самым страшным было то, что Белый корпус Корпуса Дуань Уцзуна не мог сейчас отступить, даже если бы захотел. Если тибетцы не вмешаются, весь Корпус Белого Валуна может не просто потерять сорок или пятьдесят тысяч, но будет полностью уничтожен.

Не многие заметили это, в том числе Гелуофэн!

— Я не всречал!

Волна эмоций наконец появилась на спокойном лице Хуошу Хуйцана, после чего наступило долгое молчание.

Будучи человеком, который в течение нескольких десятилетий боролся против Тигра Империи, Чжанчжоу Цзяньцюна, Хуошу Хуйцан давно превратился в фигуру юго-запада, каждый шаг которой может вызвать дрожь трех стран. Между тем, Далун Руозан был человеком, чьи запасы знаний были столь же глубоки, как море, и существование которого многие люди, включая Чжанчжоу Цзяньцюна, должны были опасаться.

Но им обоим пришлось признать, что юноша на вершине уже вышел за пределы их знаний!

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

1. См. Примечание в главе 447 для дополнительной информации по этой цитате.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 572. Решающая битва! Аннан, Железное Копье Ло!**

— Черт!

У подножия горы, на северо-восточной стороне, ряды солдат были беспокойными. Когда Цзяосилуо повел группу солдат тибетской кавалерии к горе, он посмотрел на металлические стены, похожие на чешую, покрывающие склоны, и почувствовал, что у него болит голова.

— Этот ребёнок полностью нацелен на наш У-Цан!

Дуань Уцзун и его пехота Мэнше Чжао, вероятно, не чувствовали особого беспокойства, но как командир кавалерии, Цзяосилуо мог сразу сказать, что эти оборонительные сооружения, охватывающие вершину, были нацелены на тибетцев.

— Откуда этот ребенок?

Это уже был третий раз, когда Цзяосилуо сражался с Ван Чуном. Первый раз это было во время его преследования части Ван Яна в армии протектората Аннана, а второй раз, когда они собирались присоединиться к армии великого генерала Хуошу Хуйцана на равнинах.

Не то чтобы Великий Тан никогда не создавала грозных противников. Например, Гешу Хан на границе с Лунси всегда был противником, которого У-Цан больше всего опасался. Но, честно говоря, после двух последовательных поражений и столкновения с плотными рядами металлических стен, покрывающих гору, Цзяосилуо действительно имел желание развернуться и бежать. Только приказ великого генерала заставил его остаться.

Эта гора была не чем иным как адом на земле для кавалерии!

Цзяосилуо даже подозревал, что у великого генерала и великого министра были веские основания использовать армию Мэнше Чжао в качестве авангарда.

— Этот проклятый паршивец — если я возьму его на руки, я разорву его тело на куски!

Цзяосилуо внезапно поднял голову и уставился на маленькую стройную фигуру, стоящую на вершине. Хотя эта фигура не была отважной или высокой, в ней была сила, способная вызвать страх и ужас.

Даже если бы другие люди могли быть обмануты, Цзяосилуо знал, что истинным главнокомандующим этой битвы, включая битву с Дуань Уцзуном, был не какой-то другой генерал Великого Тана, ни Ван Ян, ни Сяньюй Чжунтун, ни Чжао Уцзян. От начала и до конца на вершине всегда был тот непостижимый юноша, который, казалось, появлялся из ничего.

Суждение великого генерала было правильным. Цзяосилуо сказал себе, что из четырех основных областей горы в северо-восточном углу легче всего прорваться.

Весь склон был покрыт солдатами Корпуса Белого Валуна, которые казались почти притягательными относительно солдат армии протектората Аннана. В настоящее время северо-восточный угол был там, где оборонительные сооружения были самыми слабыми и где тибетцы могли легче всего открыть путь.

Конечно, на самом деле путь в гору был еще лучше. Но…

Цзяосилуо посмотрел на этот путь шириной в десять с лишним чжан. Когда его глаза скользнули по этим сотням тысяч, возможно, даже одному миллиону клешней всех размеров, его сердце задрожало.

Это был путь смерти для кавалерии. Никакая кавалерия не могла атаковать по этому пути, покрытому воронками, которые варьировались от размеров жерновов до огромных валунов. Даже на полную очистку от них потребуется несколько месяцев.

И нужно также учитывать тот факт, что Ван Чун организовал, чтобы баллисты и главные лучники охраняли путь, все их наконечники стрел были нацелены на основание горы.

Любой, кто ступил на этот путь, только принес бы себя к ногам бога смерти.

Каклак!

Вены вздулись на его лбу, но Цзяосилуо быстро успокоил свой разум.

— Солдаты, слушайте мой приказ. Будьте готовы следовать за мной!

Цзяосилуо внезапно махнул алебардой в своей руке. Сразу после этого его лошадь вздрогнула. Когда он начал атаковать вершину, его черный и красный плащ развевался позади него.

— Хуах

Тысячи тибетских солдат следовали за ним, как карпы, плывущие по реке. Все эти кавалеристы умели владеть как луком, так и лошадью, и они пронеслись сквозь металлические стены, как будто там никого не было, чтобы остановить их.

— Ублюдок, если ты думаешь, что эти металлические прыщи могут остановить нас, тогда ты серьезно ошибаешься! Ничто в этом мире не может полностью заблокировать нас, тибетцев!

Цзяосилуо стиснул зубы, прижимая мускулистое тело к телу своего высокогорного коня, его сердце бешено колотилось.

Кавалеристы равнин учились ездить еще с детства. Металлические стены, которые Ван Чун установил на горе, действительно были очень большими барьерами, но для них было невозможно полностью остановить тибетское нападение.

— Все, следуйте за мной! Давайте убивать их, пока они не будут вынуждены отбросить все в попытке бежать!

Взревел Цзяосилуо, высоко подняв алебарду.

Рев!

Тибетские солдаты позади него взревели в ответ. Если бы вы смотрели с неба вниз, то увидели бы черного дракона, переплетающегося с отверстиями в металлических стенах, изгибающегося и поворачивающегося, словно плывущего по реке.

Если прямая атака была невозможна, то кавалерия пошла бы косвенным путем. Это был метод, о котором думал Цзяосилуо, чтобы пробить металлические стены Ван Чуна.

......

Хммм, он взял наживку!

На вершине Ван Чун сразу же заметил, как армия Цзяосилуо тянется сквозь стены на северо-востоке, и в его глазах вспыхнул холодный свет.

Они действительно атакуют с северо-восточного угла! Хуошу Хуйцан, вы действительно прочитали довольно много военных текстов Центральных Равнин.

Ван Чун внутренне усмехнулся.

Некоторое время ходили слухи, что Хуошу Хуйцан получил немало военных текстов от Далуна Руозана. Из них он развил глубокое понимание стиля генералов Центральных Равнин и мог легко победить их.

Но поскольку Хуошу Хуйцан командовал войсками, состоящими из чистой кавалерии, а не пехотных сил Центральных Равнин, никто никогда не мог полностью подтвердить этот слух.

Но при помощи этого случайного теста Ван Чун немедленно подтвердил, что не было просто вероятность того, что Хуошу Хуйцан прочитал военные тексты Центральных Равнин, но это был абсолютный факт!

Слух не может быть ложным!

Использовать военные тексты Центральных Равнин, чтобы иметь дело с командирами Центральных Равнин, Хуошу Хуйцан, я действительно должен кое-что вам преподнести для размышления над идеей… Цзяосилуо, так как вы здесь, не думайте о том, чтобы уйти: я приготовил для вас большой подарок!

Если Цзяосилуо увидел бы выражение лица Ван Чуна в этот момент, его сердце задрожало бы от страха.

— Генерал Ло!

— Этот генерал здесь!

Отвечая на голос Ван Чуна, из-за спины Ван Чуна вышел генерал в черных доспехах, в черном плаще, чье темное лицо имело достойное и строгое выражение.

— Какой приказ у молодого мастера? Этот генерал выполнит его в любое время!

Черная кожа генерала казалась выкованной из металла, и каждое его движение было наполнено сильной волей, которая отличала его от других генералов.

Ло Цзи по прозвищу — Железное копье Ло — был высокопоставленным генералом армии протектората Аннана, его ранг был не меньше, чем у Чжао Уцзяна. Однако, в то время, как Чжао Уцзян был близок с Сяньюй Чжунтуном, Ло Цзи никогда не общался с Сяньюй Чжунтуном, хотя они оба служили под руководством Чжанчжоу Цзяньцюна.

Это было не просто потому, что Ло Цзи был верен Чжанчжоу Цзяньцюну. Более важным был тот факт, что Ло Цзи всегда считал, что Чжанчжоу Цзяньцюн был единственным человеком, способным занимать должность генерального защитника Аннана. Хотя Сяньюй Чжунтун был назначенным преемником Чжанчжоу Цзяньчуна, его способностей было недостаточно для того, чтобы он унаследовал эту должность.

Юго-запад был связан с Мэнше Чжао и У-Цаном, стоял на пересечении трех империй. Ситуация здесь была не менее сложной, чем ситуация в западных регионах или в Андуне. Проблемы должны были возникнуть, если на страже поставить недостаточно сильного человека.

Ло Цзи был полностью убежден в этом развитием событий.

Когда армия вырвалась из Города Льва, Ло Цзи немедленно решил порвать с Сяньюй Чжунтуном и возглавить часть армии, чтобы последовать за Ван Яном. По мнению Ло Цзи, отец и сын клана Ван имели гораздо более глубокое понимание, чем Сяньюй Чжунтун.

По крайней мере, они всегда, казалось, знали, что делать в этой войне, и не вводили армию в опасность, как Сяньюй Чжунтун.

Он действительно яростный генерал!

Глаза Ван Чуна были очень острыми, и когда он увидел, как Ло Цзи вышел вперед, он мысленно кивнул в знак одобрения. Причина, по которой он выбрал Ло Цзи, была очень проста. Ло Цзи был чрезвычайно искусен в использовании копья и был невероятно жесток в нападении.

В прошлый раз на вершине Ван Чун осознал, что, хотя Цзяосилуо не боялся остальных офицеров, которых Ван Ян привел с собой из армии протектората Аннана, он крайне настороженно относился к Ло Цзи.

В битве он сделал все возможное, чтобы избежать Ло Цзи. Фактически, вскоре после того, как Ло Цзи прибыл на место происшествия, он быстро отступил.

В то время острые чувства Ван Чуна заметили, что в то время как преобразование Цзяосилуо в Змеевидного Зверька обладало невероятными защитными способностями, ужасное копье Ло Цзи могло противодействовать Змеевидному Зверьку.

Это было одной из главных причин, по которой Цзяосилуо избегал его.

Но, Цзяосилуо, тебе будет не так легко уйти на этот раз!

Холодная улыбка витала на губах Ван Чуна.

— Чжан Лун, Чжао Ху, Чэнь Цюн, Ли Чжи, Фан Тан, Чжоу Хань!

— Ваш подчиненный здесь!

— Сюй Шипин, Сюй Андун!

— Ваш подчиненный здесь!

— Сопровождайте генерала Ло! Вы должны знать, что делать, правильно?

— Ваш подчиненный понимает!

......

С волной рукава Ван Чуна, шестеро элитных Бандита Черного Дракона Ли Сие отправились вместе с Сюй Шипином и Сюй Андуном.

Силы Ло Цзи было достаточно, чтобы представлять огромную угрозу для Цзяосилуо, но эта угроза была далеко не смертельной. Шесть элитных Бандитов Черного Дракона и два высокопоставленных коменданта были помощниками, которых Ван Чун предоставил Ло Цзи.

— Генерал Ло, подожди минутку!

Когда Ло Цзи готовился спуститься вниз, Ван Чун внезапно подумал о чем-то. Он взял многосегментное копье из своей груди и бросил его.

— Если ты хочешь иметь дело с Цзяосилуо, тебе понадобится это. Возьми!

Даже такой человек, как Ло Цзи, был слегка тронут, увидев это великолепное копье. В это время Ван Чун не давал ему нормального копья. Ло Цзи мог думать только об одной возможности.

Это должно быть оружие из Стали Вутц!

— Спасибо, молодой мастер!

Ло Цзи обернулся, его сердце колотилось, но лицо оставалось спокойным и уравновешенным.

— Иди!

Ван Чун засмеялся и больше ничего не сказал.

Это сегментированное копье было основано на оружии маркизы И. Материалы, из которых состоит копье, были не такого высокого уровня. Это было просто высококлассное рафинированное железо, смешанное с порошком Метеоритного Металла, а также большое количество жестких надписей.

Важнейшая часть была острием!

Сталь Вутц была действительно слишком редкой, поэтому Ван Чун решил сэкономить на материалах и сделал только это единственное острие из Стали Вутц.

Румбл!

Боевые кони загрохотали, Ло Цзи сел на своего черного коня и повел войска на гору. Независимо от того, о чем думал Ван Чун, копье из Стали Вутц было похоже на то, что он дал крылья тигру.

Обширность горы сделала так, что очень немногие заметили, как Ло Цзи уходит.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 573. Решающая битва! Дует ветер: столкновение генералов!**

Боевые кони вздрогнули, когда Цзяосилуо привел тысячи тибетских кавалеристов, атакующих горный склон. Это немедленно оказало влияние на обе стороны, сражающиеся на горе.

Нееееееей!

Боевой конь вылетел вперед как один со своим наездником, и тяжелое копыто ударило о щит солдата Тана. С криком солдат полетел в воздух от массивного удара.

Бэнбэнбэнбэн!

Один тибетский кавалерист за другим влетали на склон, и вместе с каждым отправлялся в полет другой солдат Великого Тана. Кавалерия была самой мощной боевой силой на континенте, поэтому сила, которую тибетская кавалерия могла показать, намного превосходила силу Корпуса Белого Валуна.

Несмотря на то, что их скорость была ограничена рельефом и металлическими стенами, тибетская кавалерия все еще была способна демонстрировать больше силы, чем солдаты Мэнше Чжао.

— Любой, кто останавливает меня, умирает!

Раздался потрясающий рев, когда зверь пяти генералов тигров, Цзяосилуо, вступил в бой. Бум! Массовый взрыв с Цзяосилуо в центре прошел по полю битвы.

— Aaааах!

Все солдаты армии протектората Аннана в этом районе были выброшены вместе с грязью, камнем и гравием, и даже несколькими солдатами из Белого Корпуса, которые были слишком медленными, чтобы увернуться.

Клан!

В результате этого взрыва даже несколько из этих массивных металлических стен были вырваны из земли и снова рухнули на армию протектората Аннана.

— Умри за меня!

Шлем Цзяосилуо внезапно взорвался, его волосы дико взлетели в воздух. Он спрыгнул со своей лошади, исчезнув в рядах армии протектората Аннана. Бум! Огромный Ореол Шипов начал распространяться сквозь толпу.

— Aaааах!

Пронзительные крики наполнили воздух, когда солдаты Тана были разбросаны, как тряпичные куклы. Эти танские элитные солдаты, которые пережили так много сражений, были незначительными муравьями перед генералом высшего класса, таким как Цзяосилуо.

Бум бум бум! Цзяосилуо подпрыгнул влево и вправо, никто не смог его остановить. Офицер Великой династии Тан бросился вперед, пытаясь остановить его, но он все еще был на расстоянии трех чжан, когда обильная Звездная энергия Цзяосилуо отправила его в полет.

Его грудь прогнулась в воздухе, и он уже был на последнем издыхании.

— Хахаха, мерзавец! Всякая дерьмовая тактика — ничто перед абсолютной силой! Твоя смерть сегодня предопределена!

Цзяосилуо казался безумным, ревя на тибетском.

Он относился к армии протектората Аннана перед собой как к проявлению Ван Чуна, каждый из которых был как Ван Чун, через которого он мог излить свою ярость.

Бах Бах бах!

Цзяосилуо был похож на дракона в человеческом облике, убивал везде, куда бы ни пошел, и подбадривал тибетских солдат. Бронированная кавалерия бросилась за ним, нанеся тяжелые потери армии протектората Аннана.

— Хахаха, это все, что есть у Тана!

— В прошлый раз им нужно было полагаться на ливень и ночь. Эти ублюдки даже не осмелились встретиться с нами лицом к лицу!

— Ты совершенно прав, хахаха!

— Убей, убей их всех!

......

Все тибетцы немедленно восстановили свою энергию, особенно те, кто потерпел два поражения подряд с Цзяосилуо. Перед битвой у каждого из них была плотная тень, нависшая над сердцем, но теперь этой тени больше не было.

— Убьюююююю!

Прибытие тибетцев полностью изменило ход этой битвы и изменило баланс сил между Корпусом Белого Валуна и армией протектората Аннана. В северо-восточном углу, где бы ни ударили тибетцы, линии Тана попали в полный хаос.

И как только они почувствовали изменения, вызванные тибетцами, войска Мэнше Чжао в других областях также сплотились.

— Все, не бойтесь! Тибетцы пришли!

— Держись! Армия Протектората Аннана не непобедима. Тибетцы — их проклятие!

— Все, работайте усердно! Великий Тан проигрывает! Они не могут нам соответствовать!

......

Все солдаты Белого Корпуса изначально боялись и думали только о бегстве. Внезапно, однако, их моральный дух был восстановлен, и один за другим они начали поворачиваться и отбиваться от армии протектората Аннана.

И, несмотря на боевую мощь армии протектората Аннана, она не могла ничего сделать против них в течение нескольких минут.

Ситуация быстро изменилась, Мэнше Чжао и У-Цан работали вместе, чтобы поставить Великий Тан в крайне невыгодное положение. Но с другой стороны Чжао Уцзян слабо улыбнулся.

— Все идет действительно так, как сказал молодой мастер. У-Цан не смог сдержаться! — сказал Чжао Уцзян, слушая бой. Помимо удержания Дуань Уцзуна, он также получил еще один приказ.

Все шло так, как предсказывал Ван Чун. Даже тибетцы мобилизовали свои силы в точное время.

— Цзяосилуо, вы не сможете вернуться на этот раз!

Обнажая свою кроваво-красную саблю, Чжао Уцзян улыбнулся, натянув поводья своей лошади, и поехал к северо-восточному углу, не заботясь о битве, разразившейся перед ним.

— Цзяосилуо, я пришел, чтобы бороться с тобой!

Этот могучий крик походил на звон гонга, разносящийся по небу.

— Хм, ты не знаешь собственной силы!

Насмешливый фырканье, столь же громкое, донеслось с северо-востока. Почти в то же время Цзяосилуо повел свою армию, как тигр, прыгающий в направлении Чжао Уцзяна.

Хотя Хуошу Хуйцан приказал ему прорваться через северо-восточный угол, это было чисто потому, что в Корпусе Белого Валуна было наименьшее количество солдат, поэтому солдат тибетской кавалерии было наиболее удобно атаковать гору.

Но в сердце Цзяосилуо главная цель состояла в том, чтобы победить генерала, победившего Дуань Уцзуна, Чжао Уцзяна!

— Какой смысл побеждать кого-то слабее тебя? Только победив кого-то сильнее тебя, ты можешь доказать свою ценность!

Это всегда было давним убеждением Цзяосилуо, клыкастого меча, принципом, которого он придерживался.

Взрыв!

Лошадь Чжао Уцзяна должна была пробежать семьдесят с небольшим чжан, но гора была слишком переполнена людьми, чтобы он мог ехать слишком быстро. Внезапно, он спрыгнул с лошади и приземлился на металлическую стену в десяти с небольшим чжан.

Другим прыжком он появился на еще одной стене в десяти с небольшим чжан от себя. Величественный Ореол Шипов постоянно мерцал, заставляя бронированного Чжао Уцзяна казаться богом, видимым даже с расстояния в несколько ли.

Этот ослепительный свет сразу привлек внимание всех людей на горе, и даже Хуошу Хуйцан и Далун Руозан не могли не взглянуть.

Будучи высокопоставленным генералом армии протектората Аннана, Чжао Уцзян имел довольно престижную репутацию на юго-западе, и почти никто не мог его узнать. Даже Гелуофэн и его сын Фенцзиайи слышали о громовых делах этого человека.

— Это Чжао Уцзян!

Глаза наследного принца Фенцзиайи расширились.

Чжао Уцзян был особенным существом в Мэнше Чжао. В конце концов, он когда-то служил добрым посланником от Великой династии Тан в Мэнше Чжао, и он был тесно связан с созданием Корпуса Белого Валуна.

До того, как Мэнше Чжао сражался с Великим Таном, Чжао Уцзян был очень известен в Шести Чжао Эрхая.

У людей Мэнше Чжао было очень сложное отношение к Чжао Уцзяну.

Таким образом, несмотря на то, что Чжао Уцзян победил Дуань Уцзуна, никто из них не чувствовал особой враждебности к нему. Просто юго-западная война была слишком важна для Мэнше Чжао, чтобы допустить поражение.

— Королевский отец, я пойду с небольшим войском!

Брови Фенцзиайи поднялись, и он сразу же почувствовал желание выйти.

Гелуофэн казался готовым, но, когда он взглянул на Далун Руозана и Хуошу Хуйцана, он сразу же сдержался.

— Подожди минутку. Нам по-прежнему не время действовать. Если мы вмешаемся сейчас, можем вызвать недовольство Хуошу Хуйцана. Кроме того, как союзникам, им настала пора внести свой вклад.

Первая часть была произнесена на языке Мэнше Чжао, но во второй части он смягчил свой голос и переключился на диалект, который очень мало людей в Шести Чжао могли понять.

Фэнцзиайи тупо посмотрел на него, прежде чем переключиться на диалект эрхайского языка и спросить:

— Но, Царственный Отец, Цзяосилуо уже выдвинулся, поэтому Великий Тан мог отправить другого генерала. Ранее, не отправили ли они Чжао Уцзяна, когда мы выслали Дуань Уцзуна?

— Хммм, нам не нужно беспокоиться об этом. Цзяосилуо находится на уровне, на котором он сможет отступить целым и невредимым, пока не станут действовать Ван Ян и Сяньюй Чжунтун. Прямо сейчас и Ван Ян, и Сяньюй Чжунтун все еще на вершине… Разве ты не заметил, что Хуошу Хуйцан и Далун Руозан кажутся безразличными?

Удивленный, Фенцзиайи бросил взгляд в их сторону. Конечно же, ни Хуошу Хуйцан, ни Далун Руозан, казалось, не были готовы двигаться, и у обоих были безразличные выражения на лицах.

— Да, Королевский Отец!

Мышцы Фенцзиайи расслабились, и он быстро вернулся в свое положение.

......

Бум!

На полпути к горе вспыхнуло яркое белое пламя. Цзяосилуо, наконец, вызвал свою трансформацию, его массивный Ореол Шипов внезапно втянулся в его тело.

В следующий момент Цзяосилуо исчез, его заменил массивный Зверь с мечами, стремительно летящий по металлическим стенам…

Бум!

С потрясающим грохотом Чжао Уцзян и Цзяосилуо отскочили с металлических стен на десять с небольшим чжан друг от друга и столкнулись, их звездные энергии засверкали. Под бесчисленными взглядами они врезались друг в друга, как два метеора, один красный и один белый.

Румбл! Когда эти две Звездные Энергии противоположной природы столкнулись друг с другом, за эту долю секунды пара обменялась почти сотней ударов.

— Aaааах!

В то время, как все были потрясены битвой в воздухе, Чжао Уцзян внезапно закричал, когда одна из лап Цзяосилуо ударила в его грудь и отправила его в полет.

Бум!

Пыль поднялась в воздух, грохот тела Чжао Уцзяна разорвал землю.

— Генерал!

Окружающие Танские солдаты мгновенно испугались и закричали.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 574. Решающая битва! Коса Смерти!**

— Хахаха, что это с Чжао Уцзяном? Он совсем не такой!

Зверь с мечами-клыками Цзяосилуо не смог удержаться от смеха, послав Чжао Уцзяна в полёт. Чжао Уцзян был довольно известной фигурой на юго-западе. Только его отношений с Дуань Уцзуном и Корпусом Белого Валуна было достаточно, чтобы классифицировать его как члена высшего эшелона юго-запада.

Быть способным победить чрезвычайно известного генерала Великого Тана, такого как Чжао Уцзян, одной ладонью, несомненно, было большой честью для Цзяосилуо.

— Мне просто нужно убить Чжао Уцзяна, и я убью двенадцать знаменитых генералов Великого Тана!

Цзяосилуо от души рассмеялся.

Военный ореол Чжао Уцзяна явно уступал его ореолу с клыкастыми мечами. По крайней мере, его атаки не были достаточно сильны, чтобы пробить его трансформацию. Как человек, унаследовавший секретную технику Святого Храма Великой Снежной Горы, Цзяосилуо обладал почти непроницаемой защитой. Только такие, как Ван Ян или Сяньюй Чжунтун, или, возможно, если он будет окружен большим количеством экспертов, смогут прорваться сквозь его защиту.

— Чжао Уцзян, не думай о побеге!

Зверь с клыками-мечами использовал четыре лапы, его массивное тело внезапно выпрыгнуло из металлической стены и направилось прямо к месту, где приземлился Чжао Уцзян.

— Выходи!

Чжао Уцзян отреагировал быстрее, чем Цзяосилуо. Перед приземлением зверя, кровавый свет вырвался из пыли и поднялся на гору.

— Хахаха, ты не сможешь сбежать!

Цзяосилуо взвыл от смеха, его глаза сузились, и стали источать интенсивное намерение убить. Чжао Уцзян был все еще очень далек от вершины. Даже если Ван Ян, Сяньюй Чжунтун или другие генералы Великого Тана придут ему на помощь, им все равно потребуется время.

— Сейчас лучшее время, чтобы убить тебя!

Желание убить Цзяосилуо было сильно, как никогда. Подобного персонажа, как Чжао Уцзян, было невероятно трудно убить в обычных обстоятельствах. В настоящее время он был ранен и не мог бежать очень быстро, давая Цзяосилуо лучший шанс.

— Умри ради меня!

Цзяосилуо двумя лапами оттолкнул окружающих солдат армии протектората Аннана.

— Защити генерала!

Вокруг него был хаос, и солдаты безумно бросались на него.

— Прочь с моего пути!

Звездная энергия Цзяосилуо взорвалась. Он был доисторическим зверем, его Звездная Энергия была настолько густой и сгущенной, почти телесной, а его отражающийся Венец Шипов был столь же острым, как сабля. Было почти невозможно находиться в трех чжанах от него.

Взрыв!

Его четыре лапы вонзились в землю, оттолкнулись, и Цзяосилуо быстро стал преследовать Чжао Уцзяна.

— Не хорошо — Цзяосилуо слишком увлекся!

У подножия горы Фенцзиайи не мог не поднять брови, наблюдая, как Цзяосилуо в одиночку врывается в ряды армии протектората Аннана.

— Не гонись за загнанным врагом — это не просто высказывание, которое применяется к лесным бандитам. Это также подходит для поля битвы.

Преследуя Чжао Уцзяна без своей личной охраны, Цзяосилуо нарушил главное табу.

— Этот парень ничего не знает об искусстве войны. Его нужно вернуть!

Фенцзиайи почувствовал глубокую обеспокоенность.

У Фенцзиайи не было хорошего впечатления от других тибетских генералов, но он чувствовал глубокую связь с Цзяосилуо. Эти двое работали вместе, чтобы убить немало генералов Тана.

Они отлично дополнили друг друга на поле битвы.

— Подожди минутку! Гелуофэн призвал Фенцзиайи остановиться, выражение его лица было торжественным, когда он уставился на гору.

— Посмотри туда. Разве ты ничего не заметил?

— Чего?

Глаза Фенцзиайи сфокусировались, и на его лице мелькнуло удивление.

— Ты слишком сильно недооцениваешь Цзяосилуо. Если бы ему действительно не хватало интеллекта, как ты думаешь, он бы достиг своей нынешней позиции? И он даже занял второе место среди пяти генералов-тигров. Внимательно посмотри на солдат Великого Тана вокруг него. Что они делают? Ты видишь?

— Ах! Королевский отец, ты говоришь…

Глаза Фенцзиайи сузились, когда он наконец понял.

— Все эти солдаты делают все возможное, чтобы защитить Чжао Уцзяна. Если бы была засада, они бы никогда не выглядели так. В этих обстоятельствах есть только две возможности: во-первых, что засада отсутствует. Только увидев это, Цзяосилуо посмел преследовать Чжао Уцзяна. Вторая возможность заключается в том, что есть засада, но об этом знает только Чжао Уцзян, а остальные солдаты не имеют понятия.

— Это!

Фенцзиайи был ошеломлен.

— Однако Цзяосилуо был мобилизован всего несколько мгновений назад, в то время как Чжао Уцзян был отправлен для борьбы с Дуань Уцзуном. Если такова вторая возможность, это будет означать, что, когда Чжао Уцзян появился, чтобы иметь дело с Дуань Уцзуном, он уже предсказал, что Цзяосилуо появится и также был готов преднамеренно получить травму. Но это кажется слишком невероятным, поэтому я все еще склоняюсь к первой возможности. Разве ты не заметил, что Далун Руозан и Хуошу Хуйцан тоже колеблются? — сказал Гелуофэн.

Фенцзиайи повернул голову. Конечно же, лицо Хуошу Хуйцана сейчас обладало оттенком нерешительности. Было ясно, что он думает так же, как Гелуофэн.

— Это действительно так!

Лоб Фенцзиайи быстро расслабился.

Гелуофэн был чрезвычайно проницателен, поэтому он быстро заметил изменение в отношении Фенцзиайи и мысленно кивнул в знак одобрения. Фэнцзиайи был наследным принцем Мэнше Чжао, а также сыном, который ему больше всего нравился.

Он был исключительным мастером боевых искусств, получил традиционное династическое образование в столице Великой династии Тан, лично знал Императора Мудреца, изучил военное искусство и понял, как работает политическая система Великой Династии Тан.

В его возрасте было слишком мало людей, которые могли бы соответствовать ему. Важно отметить, что его молодой возраст означал, что у него не было опыта, но он и не был достаточно вспыльчивым.

Он мог воспринимать многие вещи, но этого было все еще недостаточно.

Например, он знал, что нецелесообразно нападать на вражеские ряды в одиночку, но он не заметил реакции окружающих танских солдат. Это не должно было иметь место, учитывая способности Фенцзиайи.

Просто его разум был взволнован, и ему не хватало зрелости и самообладания. Это были недостатки, вызванные его молодым возрастом и отсутствием опыта.

— Этот парень Цзяосилуо действительно может убить Чжао Уцзяна! — пробормотал про себя Гелуофэн, глядя на гору.

Боевые искусства Святого Храма Великой Снежной Горы полностью отличались от боевых искусств Центральных Равнин и еще более отличались от боевых искусств Мэнше Чжао. Чжао Уцзян мог бы победить Дуань Уцзуна, но была реальная возможность, что он может потерпеть катастрофическое поражение от еще более грозного Цзяосилуо.

— Однако, даже если это так, мы не можем просто игнорировать такую возможность. Цзяи, готовься. Через некоторое время ситуация может потребовать, чтобы ты пришел на помощь к Цзяосилуо!

— Да, Королевский Отец!

Фенцзиайи немедленно ушел, чтобы выполнить приказ.

— Подожди секунду. Не уходи слишком быстро. Мы не хотим действовать раньше, чем тибетцы! — сказал Гелуофэн.

Тибетцы только что атаковали, чтобы спасти солдат Мэнше Чжао. Если бы Мэнше Чжао действовал сейчас, тибетцы неизбежно почувствовали бы себя смущенными. Если бы их помощь была полезной, это было бы хорошо, но если нет, то тибетцы чувствовали бы недовольство только своими ненужными действиями.

— Ваш ребенок понимает!

Фенцзиайи кивнул и ушел.

.........

С другой стороны, Далун Руозан и Хуошу Хуйцан продолжали разговор на тибетском языке.

— Фенцзиайи ушел!

Это были первые слова из уст Далуна Руозана.

— Я видел это!

Хуошу Хуйцан кивнул, его лицо было бесстрастным. Они сфокусировались на горе и даже не повернули головы, чтобы взглянуть в сторону Гелуофэна и Фенцзиайи, но от этой пары не было скрыто никаких действий.

— У этого наследного принца Мэнше Чжао, похоже, хорошее впечатление о Цзяосилуо! — отметил Далун Руозан.

— Это нормально! Цзяосилуо внешне груб, но внутренне добр. Отношение Фенцзиайи очень типичное! — равнодушно сказал Хуошу Хуйцан.

Если бы Фенцзиайи услышал эти слова, он бы точно был ошеломлен, так как эта пара явно обсуждала его.

— Однако мы должны также подготовиться. Когда Цзяосилуо нападает, Великий Тан не может ничего сделать. Далун Руозан махнул своим веером, говоря это.

— Мм, я понимаю! Я уже договорился!

С этими словами и Далун Руозан, и Хуошу Хуйцан замолчали, не сказав ни слова.

......

Пока Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Гелуофэн и Фенцзиайи обсуждали, что делать, на вершине атака Цзяосилуо на Чжао Уцзяна внезапно трансформировалась.

Взрыв!

По-видимому, из-за того, что Цзяосилуо бежал слишком быстро, Чжао Уцзян в момент небрежности пошатнулся и чуть не упал. Эта задержка сразу же создала роковой недостаток.

— Отличный шанс!

Глаза Цзяосилуо прояснились, когда он сразу воспользовался этим шансом. Румбл! Дантянь Цзяосилуо вздрогнул, вызвав громоподобный грохот металла, из-за которого сотрясалась земля под ним.

Заимствуя эту силу отталкивания, Цзяосилуо мгновенно ускорился, в момент преодолев расстояние между собой и Чжао Уцзяном, и спустился вниз, как будто обладал весом горы Тай.

— Топот Свирепого Зверя!

Цзяосилуо собрал всю энергию в своем теле и издал изначальный рев в воздухе. Коготь гигантского зверя проявился в воздухе, размером с небольшую гору, и бросился на Чжао Уцзяна.

— Хахаха, двенадцатый!

Цзяосило взревел от смеха. Один на один, Чжао Уцзян даже в пиковом состоянии не подходил ему, не говоря уже о раненом.

— Хахаха, ты как раз вовремя!

В мгновение ока панические глаза Чжао Уцзяна внезапно засияли ослепительным светом солнца, когда Цзяосило догнал его.

— Цзяосилуо, ты взял наживку!

Бум!

Кровавое пламя внезапно взлетело в небо. Когда Цзяосилуо посмотрел на него, раненый Чжао Уцзян внезапно сунул руку под себя и напал на него изо всей силы.

В то же время Цзяосилуо услышал тяжелые звуки в его ухе. Он чувствовал, что несколько необычно сильных фигур внезапно появились среди солдат Тана.

Некоторое время они прятались там, начав атаку только после того, как он преследовал Чжао Уцзяна до зоны засады.

— Цзяосилуо, отдай свою жизнь!

Бум! Раздался потрясающий взрыв, и чрезвычайно резкая энергия пронзила небо, настолько острая, что казалось, что она сможет разорвать небо на части.

Железное Копье Ло!

Цзяосилуо почувствовал, как его сердце замерло, когда эта мысль промелькнула в его голове. Только непобедимый пользователь копья армии Протектората Аннана, Ло Цзи, мог высвободить такую ужасающую энергию!

Я попал в засаду!

Когда эта мысль пронзила его разум, Чжао Уцзян, Ло Цзи, Сюй Шипин, Сюй Андун и шесть бандитов Черного Дракона — Чжан Лун, Чжао Ху, Чэнь Цюн, Ли Чжи, Фан Тан и Чжоу Хань — сошлись к нему со всех сторон.

Эти десять человек отрезали все углы отступления для Цзяосилуо!

Хотя Чжао Уцзян и Ло Цзи были самыми сильными среди этих десяти, истинный убийственный ход был воплощен элитой Сюй Шипином, Сюй Андуном и шестью Бандитами Черных Драконов.

Если взглянуть с неба вниз, можно было бы увидеть, как мерцают все восемь их тел, а их звездные энергии слились в одно целое с мерцающим изображением черной косы внутри.

Коса Смерти! В этом бедствии это было одно из самых мощных объединений мелких совместных атак!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 575. Решающая битва! Паника Цзяосилуо!**

Было много совместных атакующих формирований, особенно в армии. Будь то Великий Тан, У-Цан или Мэнше Чжао, все они обладали такими навыками совместной атаки, некоторые из которых были хорошо известны, а некоторые — секретными. Объединив силу многих более слабых людей и силу формирования, они могут ранить и даже убить влиятельных экспертов.

Тем не менее, такие образования никогда не было легко культивировать. Они требовали взаимопонимания и сотрудничества, в результате чего в настоящее время использовались только небольшие совместные соединения.

Объединенные атакующие формирования действительно стали превалирующими только после появления иностранных захватчиков.

Все воины континента, будь они из Великой династии Центральных Равнин, У-Цана, Восточного и Западно-Тюркского каганатов или далеких Аббасидского Халифата и Харакса Спасину, поняли, что ни одно из их нападений не было очень эффективным против этих чужеземных захватчиков.

Все их атаки были наполовину менее мощными, когда их использовали против этих захватчиков, поэтому им всем приходилось думать о других методах. Таким образом, небольшие совместные атакующие формирования внезапно оказались в центре внимания.

Все империи и культуры мира, включая Великий Тан и окружающие его страны, начали выделять большое количество сил и ресурсов для исследования и разработки совместных атакующих формирований.

В это время было разработано большое количество совместных атак. За короткий промежуток времени, небольшие совместные атакующие формирования достигли своей максимальной силы, и Коса Смерти стала выдающимся примером этой эпохи.

Хотя времени было мало, и Сюй Шипин, Сюй Андун и шесть элитных воинов Черного Дракона все еще недостаточно обучились Косе Смерти, объединенной мощи этих восьми человек было более чем достаточно, чтобы справиться с Цзяосилуо.

Бум!

Чжао Уцзян и Ло Цзи работали вместе в объединенной атакующей группировке — Коса Смерти, и десяти людям понадобилось всего несколько секунд, чтобы окружить Цзяосилуо. Даже если бы Цзяосилуо был к этому подготовлен, бежать было бы слишком поздно!

— Ах!

Взлетели огромные волны Звездной Энергии, и в воздухе столкнулось одиннадцать человек, а окружающие солдаты смотрели на это в шоке. Цзяосилуо закричал, а его превращение в Зубастые Мечи было сильно рассеянно, и стала проступать человеческая форма Цзяосилуо.

Бабах!

Темно-красное копье, сияющее кровавым светом, вонзилось в грудь Цзяосилуо, едва не пронзив его сердце. Оно пронзило его органы и центр его спины.

Ло Цзи!

Непобедимое железное копье Ло Цзи!

Только один человек в армии Протектората Аннана обладал такими мощными копьями, которые могли полностью игнорировать защиту жесткой плоти Цзяосилуо и его Звездную Энергию: Железное Копье Ло!

Стальное копье Ван Чуна из стали Вутц в сочетании с ужасающим искусством копья Ло Цзи пронзило точку акупунктуры Цзяосилуо Шаньчжунь, разрывая органы в его груди. Еще более страшным было то, что невероятно острая Звездная Энергия Ло Цзи уже проникла в тело Цзяосилуо через его копье и теперь стала сеять хаос среди его меридианов.

— Цзяосилуо!-

— Генерал!

......

Со всех сторон стал доноситься рев, когда глаза далеких тибетских воинов покраснели.

Внезапно!

Слишком внезапно!

Цзяосилуо явно был преследователем, казалось, неудержимым и несравненно доблестным, убивающим всех, кто осмелится стоять на его пути. Более того, он, казалось, был готов покончить с жизнью Чжао Уцзяна, но в мгновение ока ситуация изменилась. Цзяосилуо превратился из преследователя в преследуемого, в засаду.

У подножия горы командиры армии Мэнше Чжао и У-Цана почувствовали, что их сердца остановились!

Засада!

Это была сквозная засада. Травма и побег Чжао Уцзяна — все это было целью заманить Цзяосилуо в зону действия!

— Черт возьми! Нас одурачили!

Зрачки Далуна Руозана сжались, и веер в его руке остановился. Его взгляд обратился на этого худого юношу на вершине.

Хотя Железное Копье Ло был известен своим искусством копья, он не был известен своим умом.

Чжао Уцзян никогда не ожидал, что после этих ожесточенных сражений появится Цзяосилуо!

Далун Руозан мог думать только об одном человеке, который мог предсказать, когда Дуань Уцзун вышел на поле, что Цзяосилуо в конечном итоге появится. Это был тот самый мальчик из Великого Тана, Ван Чун!

Мы поймались на его хитрую уловку!

Рукава Далуна Руозана затрепетали, а его правая рука сжала веер. Впервые он почувствовал, что потерял самообладание.

В мире было очень мало вещей, которые могли бы заставить его чувствовать, что он потерял самообладание, но этот случай определенно был одним из них. Потеря равновесия Далуна Руозана, конечно же, была не из-за Цзяосилуо. Цзяосилуо просто вызвал это.

Истинная причина состояла в том, что Далун Руозан почувствовал, что столкнулся с настоящим противником.

Цзяосилуо был тем, кого Хуошу Хуйцан договорился отправить на определенное место. Когда Белый корпус Дуань Уцзуна только начинал штурм, ни один нормальный человек не мог подумать о Цзяосилуо и отправить Чжао Уцзяна разобраться с обоими генералами.

Далун Руозан не разбирался в военных делах!

Но этот инцидент теперь не имел ничего общего с военными делами. Далун Руозан чувствовал, что столкнулся с противником, который точно ему соответствовал… Даже если бы он не был прямо на его уровне, он был определенно стратегом на одном уровне с ним.

Мы не можем позволить этому парню остаться в живых!

Глаза Далуна Руозана сузились, и его намерение убийства вспыхнуло с дикой силой. Первоначально он чувствовал, что жизнь этого мальчика должна быть сохранена, если это возможно, чтобы он мог получить его военные стратегии, но теперь Далун Руозан передумал.

Противник этого уровня должен был быть убит без малейшей задержки!

Каклак!

Похоже на то, что Далун Руозан был в сильном гневе. Хуошу Хуйцан же оставался неподвижным, его стойкая фигура выглядела как гора, но его крепко сжатые руки и пепельный цвет лица явно говорили о его эмоциональном состоянии.

Несмотря на то, что наступательные способности трансформации Цзяосилуо из клыкастых мечей уступали способностям Лунциньба, он намного превосходил Лунциньба по прочности своей плоти, силе защиты и способностям защищать свою жизнь.

Трансформация Клыкастого Меча была высшей защитной техникой Великой Снежной Горы. Цзяосилуо решил пойти по совершенно иному пути, нежели Лунциньба, и именно из-за этого ни Далун Руозан, ни Хуошу Хуйцан не волновались, когда Цзяосилуо отправился преследовать Чжао Уцзяна.

Но Хуошу Хуйцан никогда не мог предсказать, что подобное зрелище произойдет на его глазах.

— Скажите Хуоба Хуэйюань, чтобы приготовился к атаке!

— Да, Милорд!

......

Отложив в сторону действия у подножия горы, люди на горе были ошеломлены ситуацией с Цзяосилуо.

— Aaааах!

Вой страшной боли раздался в небе. Когда Цзяосилуо и его нападавшие начали падать с неба, Цзяосилуо внезапно схватил копье Ло Цзи правой рукой, не давая Ло Цзи дальше протолкнуть копье в свою грудь.

Взрыв!

Стальная ладонь яростно ударила в сторону Ло Цзи. Все увидели, как ладони встретились, и Цзяосилуо позаимствовал силу своего столкновения с Ло Цзи, чтобы освободиться от копья и упасть на землю, покрытую кровавым светом.

— Прочь с дороги! — Взревел Цзяосилуо, его руки широко распахнулись, и величественная Звездная Энергия вылилась вместе с кровавым навесом.

Aааах! — Крики наполнили воздух, и солдаты Тана были отброшены назад.

Цзяосилуо, стимулируемый болью, был еще быстрее, чем прежде, прокладывая кровавый путь сквозь толпу, спускаясь с горы.

— Не дайте ему сбежать!

В тылу копье Ло Цзи с грохотом ударилось о землю, а в его глазах мелькнуло удивление. Цзяосилуо все еще был в состоянии бежать, несмотря на то, что его акупунктурная точка Шаньчжунь была поражена и звездная энергия наносила ущерб его телу!

Конституция этого иностранного генерала была гораздо более грозной, чем он предполагал.

Не говоря ни слова, Ло Цзи схватил свое копье и побежал за Цзяосилуо с холодным блеском в глазах. Цзяосилуо уже был пробит его копьем, и если ему действительно удастся сбежать, Ло Цзи станет посмешищем!

— Отдай свою жизнь! — проревел Ло Цзи, от его голоса дрожала гора.

Цзяосилуо был в его списке людей, которые должны были умереть! В этой войне он убил бесчисленных солдат армии протектората Аннана, и Ло Цзи не хотел ничего другого, кроме как найти его и сразиться насмерть.

Увы, Цзяосилуо был невероятно бдителен, почти всегда замечал его и убегал. Более того, его почти всегда сопровождало большое количество солдат, и он был практически неотделим от наследного принца Мэнше Чжао Фэнцзиайи.

Хотя Ло Цзи был чрезвычайно уверен в своем копье, у него не было уверенности, что он сможет иметь дело с Цзяосилуо и Фэнцзиайи одновременно, тем более с большим количеством экспертов, снующих вокруг них!

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Ло Цзи максимально использовал свои техники передвижения, оставляя размытие после размытия, когда он спускался с горы.

— За ним!

Сюй Шипин, Сюй Андун, Чжан Лун, Чжао Ху, Чэнь Цюн, Ли Чжи, Фан Тан и Чжоу Хан несколько секунд смотрели безучастно, прежде чем быстро начать его преследовать. Плавность этого боя застала их врасплох.

Хотя Ван Чун и научил их Косе Смерти, у них было слишком мало времени, чтобы подтвердить свою силу.

Это может на самом деле рассеять трансформацию Звездной Энергии Цзяосилуо. Я просто не могу в это поверить! — Подумал Сюй Андун, продолжая ускоряться.

Чем ближе был человек, тем больше понимал, насколько могущественным был Цзяосилуо. Его свирепость и жестокость была подобна исконному бегемоту. Это было не то, с чем мог справиться обычный человек.

Кроме того, он обладал гораздо большей звездной энергией, чем подавляющее большинство генералов.

Но никто не мог ожидать, что этот единственный удар немедленно рассеет его трансформацию.

Способности планирования молодого мастера действительно немыслимы. Такая скотина, как Цзяосилуо, — не более, чем игрушка на ладони Молодого Мастера!

Чжан Лун, Чжао Ху, Чэнь Цюн, Ли Чжи и другие элитные воины также были воодушевлены.

Притворное отступление Чжао Уцзяна было секретом почти для всех. Только они с самого начала поняли, что это ловушка, сеть, предназначенная для захвата Цзяосилуо. Именно потому, что они знали это, они все глубоко восхищались Ван Чуном.

Чем больше времени они проводили с Ван Чуном, тем больше Бандиты Черного Дракона восхищались им. Они также теперь полностью поняли, почему их лорд, который сумел в одиночку победить Бандитов Черного Дракона, проявил такое уважение 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 576. Решающая битва! Скрытый ход Далуна Руозана!**

— Любой, кто попытается меня остановить, умрет!

Откинув в сторону Чжан Луна, Чжао Ху, Чэнь Цюна, Ли Чжи и других, Цзяосилуо взревел, прокладывая кровавый путь вперед с большей силой, чем он когда-либо использовал за всю свою жизнь.

Невозможно! Невозможно! Ореол Моего Зубастого Меча — высшая техника Святого Храма Великой Снежной Горы! Учитель сказал мне до этого с моими способностями, пока я не столкнусь с кем-то вроде Ван Яна или Сяньюй Чжунтуна, никто не сможет угрожать мне. Как они смогли развеять его за один лишь удар?!

Как мог Великий Тан иметь такого человека?

Невозможно было описать панику в сердце Цзяосилуо.

Совместная атака полностью уничтожила его уверенность в себе. Прямо сейчас у Цзяосилуо осталась только треть его первоначальной Звездной Энергии, и эта Звездная Энергия истощалась с удивительной скоростью.

Таковы были результаты насильственного рассеивания превращения.

Навык совместной атаки? Что это за навык такой?

В этой битве только Цзяосилуо осознавал, что поистине смертельным ударом, поразившим его Звездную Энергию, было не копье Ло Цзи или Чжао Уцзяна, а объединенная атака, сформированная этими восемью другими людьми.

К тому времени, когда копье Ло Цзи вонзилось в его тело, его Звездная Энергия уже была сломана.

Великий Тан определенно не имеет такого рода формирования. Должно быть, это отродье, это должно быть он…

Цзяосилуо был удивлен и испуган, все его тело дрожало. Эта фигура поднялась в его голове до небес. Если бы и существовал человек, который мог разработать такую схему, это был бесспорно, этот паршивец.

За все свое проведенное здесь время Цзяосилуо никогда не видел такой совместной атаки у Великого Тана. Если бы у них и была такая вещь, они бы давно ее использовали.

— Черт! Черт! Черт…

Все тело Цзяосилуо дрожало, но не от ярости. Единственное, что у него было на уме, — это глубокий страх. Он мог гарантировать, что притворное поражение Чжао Уцзяна как приманки было спланировано этим мальчиком.

За всю жизнь Цзяосилуо никогда не испытывал такого страха, как перед этим молодым человеком, который был слабее его.

Хотя этот мальчик был явно намного слабее с точки зрения силы, Цзяосилуо не мог иметь никаких мыслей о мести. Все, что он чувствовал, — это страх и горячее желание покинуть это место, покинуть эту гору.

От битвы вместе с Фэнцзиайи до засады под дождем, а затем засада Чжао Уцзяна и еще девяти других сейчас… Цзяосилуо не мог найти никакого интереса в борьбе с этим юношей.

Цзяосилуо испытывал это чувство раньше только перед Великим Министром!

Румбл!

Грохот грома донесся из-под горы, заржали бесчисленные лошади и послышался грохот доспехов. Цзяосилуо чувствовал, что Великий Генерал уже начал двигаться и что новая партия кавалерии и экспертов в настоящее время едет на гору. Но они прибудут слишком поздно.

Я должен вернуться к армии. Только достигнув солдат Мэнше Чжао и У-Цана, я смогу надеяться на выживание!

Сердце Цзяосилуо быстро билось, и он чувствовал запах смерти. Никогда Цзяосилуо так близко не чувствовал смерть. Ему казалось, что кинжал вонзается ему в спину, преследуя его, как собственную тень. Куда бы он ни пошел, он не мог убежать.

— Отдай свою жизнь!

Позади него внезапно раздался сильный рев. После такого долгого времени Ло Цзи, наконец, его догнал. Клан! Пока зов дракона эхом разносился по небу, Ло Цзи топнул ногой по земле. Все его тело взлетело, как выстрел из пушки, копье в его руках, казалось, затанцевало. Это было уже не какое-то простое копье, а дракон, дракон, поднимающийся из глубины глубокого водоема.

Рев!

Глаза Ло Цзи стали холодными. Внезапно он превратился в разряд молнии, направленный прямо в спину Цзяосилуо.

— Нехорошо!

Цзяосилуо был сильно поражен, чувствуя, как его душа покидает его тело. В прошлом он мог блокировать копье Ло Цзи, но сейчас его силы было совершенно недостаточно.

Бум!

Внезапно из пустоты вылетел тибетский ятаган и ударил по копью Ло Цзи. Это копье, пропитанное разрушительной энергией, было отброшено.

— Защити генерала!

Приехавший на коне тибетский офицер с усами, прошел мимо Цзяосилуо, его глаза сузились и засияли резким светом, когда он прыгнул на Ло Цзи.

— Кубатуо!

Глаза Цзяосилуо расширились от шока. Он узнал этого офицера, но это был не один из его подчиненных…

Но Кубатуо не обратил внимания на Цзяосилуо! Клан! Его ятаган уже рубил Ло Цзи!

— Наглый!

Сила Ло Цзи была таковой, что даже Цзяосилуо опасался его, так зачем ему было бояться других тибетских офицеров? Взрыв! Одного удара ладонью было достаточно, чтобы разбить голову лошади и отправить тело этого мускулистого горного коня в полет вместе с генералом на его спине.

Но через несколько мгновений после того, как он отправил тибетского офицера, можно было снова услышать ржание, и еще семь или восемь тибетских офицеров атаковали его на своих высокогорных скакунах.

Все эти тибетские офицеры пристально смотрели в глаза и, казалось, хотели сражаться, а их Ореол Шипов сиял под их ногами. Они явно были готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы уничтожить своих врагов. Ло Цзи заблокировал пять или шесть из этих исключительно жестоких тибетских офицеров, но даже несравненный копейщик, такой как Ло Цзи, несколько замедлился из-за нападения тибетских офицеров и не смог продолжить преследование.

Бах Бах бах!

Ло Цзи был далеко не единственным, кого задержали. Эти тибетские офицеры, которые, казалось бы, вышли из воздуха, безрассудно атаковали Сюй Шипина, Сюй Андуна, Чжан Луна, Чжао Ху, Чэнь Цюна, Ли Чжи… всем людям, преследовавшим Цзяосилуо, помешали.

— Черт возьми! Даже так ему все-таки удалось сбежать!

На вершине Чэнь Шусунь в бешенстве топал ногами.

Цзяосилуо был огромной угрозой на поле битвы, и он убил множество танских солдат. Если в этот раз ему удастся сбежать из ловушки Ван Чуна, убить его в будущем будет еще труднее.

Более того, хотя копье Ло Цзи пронзило его грудь и нанесло ему серьезную травму, такого рода травмы было недостаточно, чтобы оказаться смертельной. Кроме того, у тибетской армии было немало лекарств из секретных запасов Великой Снежной Горы.

Если Цзяосилуо не умрет, он может скоро снова наполниться энергией. К тому времени его новая осторожность и присущая ему свирепость приведут к гибели бесчисленных солдат Тана.

Но это не было самым большим беспокойством Чэнь Шусуна.

— Aaааах!

Пока тибетские офицеры задерживали Ло Цзи, Сюй Шипина, Сюй Андуна и других, они вдруг услышали крик. Этот крик был не от Цзяосилуо, а от Чжао Уцзяна позади них.

— Лунциньба!

Чжао Уцзян вскрикнул, и его внезапно вытеснили из рядов, как тряпичную куклу, несущуюся к вершине. Взрыв! Металлические стены задрожали, когда Чжао Уцзян врезался в одну из этих толстых стальных деталей. Он вырвал кровью и сильно ослабел.

В какой-то момент из толпы встала стойкая фигура, наполненная деструктивной аурой. Его волосы лежали за спиной диким образом, и алый ятаган в его руке поразительно сиял.

— Лунциньба!

Это внезапное зрелище ошеломило всех. Даже Ло Цзи побледнел и в панике чуть не потерял конечность от удара тибетского офицера. Он узнал эту мускулистую фигуру. Армия протектората Аннана и тибетцы могли признать высокопоставленных генералов противоборствующей стороны.

Лунциньба, глава пяти генералов тигров!

Самый сильный наступательный генерал под командованием Хуошу Хуйцана!

Боевая сила этого человека была еще более ужасающей, чем у Цзяосилуо, и его боевые искусства намного превосходили Цзяосилуо. Но это было далеко не единственной заботой Ло Цзи.

Как он появился здесь?

Сердце Ло Цзи вздрогнуло, когда он внезапно почувствовал сильную опасность. Лунциньба был вождем Пяти Генералов Тигров, но Ло Цзи вообще его не заметил, пока тот не ударил.

Более того, с момента первоначальной засады на Цзяосилуо прошло совсем немного времени. Даже если бы тибетцы хотели его спасти, у них не было времени, если только…

Далун Руозан!

В мгновение ока Ло Цзи и Чэнь Шусунь в разных местах на поле боя сразу же подумали о том же.

Была только одна возможность для быстрого появления Лунциньбы: до засады Цзяосилуо он уже тихо вторгся в армию.

Только два человека могли сделать такие приготовления. Если это был не Далун Руозан, то это был Хуошу Хуйцан!

— Чжао Уцзян в беде!

Не было времени думать. С вершины раздался хор ржания лошадей и яростный скач, когда высокопоставленные генералы армии протектората Аннана начали скакать на лошадях, чтобы спасти Чжао Уцзяна.

Но было уже слишком поздно!

Цзяосилуо не был дураком, поэтому ради приманки Чжао Уцзян действительно получил ранение. Только потому, что Лунциньба заметил это, он подумал о том, чтобы устроить засаду Чжао Уцзяну.

В настоящее время Цзяосилуо еще был жив, в то время как Чжао Уцзян, казалось, был в отчаянном положении.

Взрыв!

Изогнув правую ногу, Лунциньба спрыгнул с земли, словно выпущенная стрела, направленная прямо на Чжао Уцзяна. Его острая и яростная энергия проникла сквозь пространство, чтобы захватить Чжао Уцзяна!

Бум! Этот мощный удар заставил улететь металлическую стену весом в несколько тысяч цзинь, а сам Чжао Уцзян едва успел увернуться.

— Останови его!

— Быстро спасти лорда Чжао!

......

Это внезапное несчастье застало всех врасплох. Почти одновременно Ло Цзи, Сюй Шипин, Сюй Андун, Чжан Лун, Чжао Ху, Чэнь Цюн, Ли Чжи и другие отошли от Цзяосилуо и бросились к Лунциньба.

Цзяосилуо на этот раз избежал катастрофы, и вокруг него уже собрались эксперты армии Мэнше Чжао и У-Цана. Преследование его не гарантировало ничего, но, если они проигнорируют Чжао Уцзяна, он действительно может умереть.

С Лунциньбой было нелегко.

— Хахаха, великий министр, великий генерал!

Цзяосилуо обрадовался, увидев, что Лунциньба пришел ему на помощь. Ему не нужно было много думать, чтобы понять, что это был план Великого Министра и Великого Генерала. Тан замышлял против него, но Великий Министр замышлял против 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 577. Решающая битва! Смерть Цзяосилуо!**

Великий министр, я знал, что вы не будете стоять и ничего не делать!

Цзяосилуо сразу же почувствовал облегчение, и это чувство тревоги за спиной полностью исчезло. Цзяосилуо знал, что он успешно сбежал.

На этот раз у Цзяосилуо не было ни желания останавливаться, ни мысли о достижении каких-либо дополнительных заслуг для себя, а тем более оборачиваться и работать вместе с Лунциньба. В настоящее время неотложной задачей было сохранить свою жизнь.

Когда он сбегал с горы, Цзяосилуо не заметил, как на него смотрела пара глаз, хотя эти глаза быстро исчезли.

......

— Далун Руозан и Хуошу Хуйчан, с этими министром и генералом из Королевства Нгари, действительно нелегко иметь дело!

У подножия горы внезапно вздохнул Гелуофэн.

Даже ему не сообщили, что Лунциньба был спрятан среди армии. Было ясно, что Далун Руозан и Хуошу Хуйцан давно включили это в свои планы, и что младший сын клана Ван купился на план Далуна Руозаня.

— Его репутация мудрого министра была не напрасной!

Из-за него донесся холодный и безразличный голос, который мог принадлежать только великому генералу Мэнше Чжао Дуань Гэцюаню. Его голос был таким же спокойным, как вода, и спокойным, как древний колодец. Даже внешность Лунциньба не вызвала у него много эмоций.

— Однако даже мудрый министр не смог предсказать, что Чжао Уцзян поймает Цзяосилуо в ловушку!

— М-м, даже без засады против Цзяосилуо, Лунциньба все равно искал бы возможность устроить засаду Тану. Далун Руозан никогда не делал ничего исключительно ради одной цели. Похоже, слухи не ложны.

Гелуофэн вздохнул, но на этот раз он использовал искусство передачи голоса.

Не было секретом, что эксперты на его уровне могли контролировать звуковые волны для отправки сообщений на короткие расстояния. Было очевидно, что Гелуофэн не хотел, чтобы Далун Руозан или Хуошу Хуйцан подслушали его разговор с Дуань Гэцюанем.

— Гецуань, в будущем, когда мы будем взаимодействовать с тибетцами, особенно с Далун Руозаном, мы должны быть очень осторожны, — сказал Гелуофэн.

— Быть союзниками с ними достаточно! Благодаря Великому Тану у них не будет времени иметь дело с нами, — равнодушно заметил Дуань Гэцюань.

......

В середине горы ситуация выглядела ужасной.

— Спешите и защитите Милорда!

С того момента, как Лунциньба проявил себя, танские солдаты в радиусе нескольких сотен чжан начали стекаться в эту область, один за другим, атакуя вождя пяти генералов тигров.

Бум!

Но прежде чем они смогли подобраться ближе, из тела Лунциньба возник величественный взрыв Звездной Энергии. Крича, аккуратные формирования армии протектората Аннана были отброшены вдаль, эти элитные солдаты рухнули на землю со сломанными костями и рваными мышцами, их кровь разбрызгалась по земле.

Наступательные способности Лунциньба были намного больше, чем у Цзяосилуо, поэтому солдаты Тана получили гораздо больше ран, чем те, на кого напал Цзяосилуо.

Взрыв! Отбросив строй солдат, Лунциньба снова бросился к Чжао Уцзяну.

— Стой!

Обеспокоенный Сюй Шипин немедленно бросился к Лунциньба. В погоне за Цзяосилуо он был самым дальним, поэтому он первым пришел на помощь.

Чжао Уцзян в настоящее время тяжело ранен и определенно не сможет продержаться долго. Я должен остановить его! — сказал себе Сюй Шипин. Он никогда не чувствовал себя таким обеспокоенным.

— Ловушка! Осторожно!

— Лорд Сюй, осторожно!

— Быстро, защитим лорда Сюя!

......

В этот момент вокруг него разразился тревожный крик. Сюй Шипин все еще пытался понять, почему, когда огромная энергия внезапно начала его атаковать.

— Нехорошо!

Прежде чем Сюй Шипин успел среагировать, в его грудь врезался железный локоть, пронизанный ужасающей разрушительной силой.

— Aaааах!

Сюй Шипин закричал, половина его груди прогнулась, и изо рта вырвалась кровь.

— Иди и умри!

Пока все смотрели, Лунциньба внезапно прекратил преследовать Чжао Уцзяна и повернулся к Сюй Шипину. Его локоть ударил того в грудь и отправил его в полет.

— Кто-нибудь, поймайте Милорда!

Танские солдаты испуганно побледнели, и бросились к Сюй Шипину. Глаза Ло Цзи покраснели, и он тоже бросился помогать.

— Стой!

Подняв копье, Ло Цзи заблокировал ятаган, который Лунциньба швырнул в Сюй Андуна. Клан! Столкновение ятагана и копья заставило руку Ло Цзи онеметь, и он был вынужден отступить на семь или восемь шагов. Тем временем Лунциньба стоял как возвышающаяся гора, холодно насмехаясь над Ло Цзи.

Это выглядит плохо!

В этот момент сердце Ло Цзи утонуло, словно камень.

Атаки Лунциньба были еще острее, чем его, и гораздо более сильными. Но это не было самым большим беспокойством Ло Цзи.

Образование Молодого Мастера сломано…

Эта мысль мелькнула в голове Ло Цзи.

Лунциньба был еще хитрее и с ним было еще труднее иметь дело, чем с Цзяосилуо. Хотя он вел себя так, как будто стремился к Чжао Уцзяну, он на самом деле планировал ранить Сюй Шипина. С Сюй Шипин получил тяжелые ранения, и объединенная атака из восьми человек была немедленно разбита.

И без формирования совместного нападения Косы Смерти Ван Чуна никто из присутствующих не сможет справиться с главой Пяти Генералов Тигров.

— Хммм!

Когда Лунциньба возвышался, как некий демонический бог, он уставился на Ло Цзи и фыркнул с нескрываемым презрением в глазах. Затем его тело, покачиваясь, начало подниматься на гору, игнорируя Ло Цзи.

— Нехорошо!

Лицо Ло Цзи сразу же нахмурилось, и он начал преследовать Лунциньба.

— Генерал, я пришел, чтобы помочь вам!

В то же время прибыли Сюй Андун, Чжан Лун, Чэнь Цюн, Ли Чжи и другие, и все девять погнались за Лунциньбой вместе.

......

Действие происходило в двух местах одновременно, каждое со своей чередой событий.

В то время как Лунциньба преследовал Чжао Уцзяна, и никто не смог его остановить, в другом месте Цзяосило уже почти добрался до своей лошади.

Кровь непрерывно текла из его тела, и его раны только усиливались. Тот сжатый и тиранический поток Звездной Энергии, который выпустил Ло Цзи, все еще сеял хаос в его теле. Но Цзяосилуо не был сильно обеспокоен, так как Великий Министр имел очень близкие отношения со Святым Храмом Великой Снежной Горы.

Кроме того, у великого министра было много секретных лекарств из Священного Храма Великой Снежной Горы. Одного из них будет достаточно, чтобы залечить его раны и поставить его на путь выздоровления. Возможно, ему понадобится всего несколько дней, чтобы восстановить от пятидесяти до шестидесяти процентов своей силы и вернуться на поле битвы.

И, возможно, если бы он попросил очень любезно, он мог бы получить одно из тех божественных лекарств, которые вскоре привели бы его в энергичное и непревзойденное состояние.

Святой Храм Великой Снежной Горы имел давнее наследие, которое даже превосходило Империю У-Цан. У него было несколько первоклассных лекарств с эффектами, которые посторонние никогда не могли себе представить.

Бззт!

Пока Цзяосилуо шатался, всего в нескольких чжан от его боевого коня, внезапно появилась фигура. Солдат Мэнше Чжао, покрытый с ног до головы доспехами, казалось, случайно заблокировал его путь.

— Прочь с дороги!

Правая рука Цзяосилуо вытянулась, нетерпеливо оттолкнув этого солдата с дороги. Но как только Цзяосилуо собирался толкнуть, солдат Мэнше Чжао внезапно поднял голову, чтобы взглянуть на Цзяосилуо.

В этот момент Цзяосилуо почувствовал, что в глазах этого солдата он увидел ослепительно холодный свет. Его две руки остановились в воздухе, когда его сердце замерло, охваченное чувством, что беда вот-вот начнется.

......

— Aaааах!

На горе Лунциньба преследовал Чжао Уцзяна, сметая все перед собой. Он привлек всеобщее внимание, даже заставив рухнуть линии обороны армии протектората Аннана. Внезапно, однако, он услышал крик.

Этот крик был настолько душераздирающим, что заставил всех испугаться.

Это был не крик нормального человека. Только умирающий мог издать такой крик.

— Цзяосилуо!

У подножия горы, посреди моря бронированной кавалерии, Далун Руозан внезапно побледнел, поворачивая голову к этому крику. Он узнал голос Цзяосилуо.

Но разве он не отправил Лунциньбу на его спасение?

Кроме того, не был ли он уже в середине рядов Мэнше Чжао и У-Цана? Почему он издал такой ужасный крик?

Далун Руозан внезапно почувствовал себя очень плохо.

Почти в то же время, в лагере Мэнше Чжао, самый сильный подчиненный Гелуофэна, Великий Генерал Дуань Гэцюань, внезапно открыл рот и с крошечным намеком на голос сказал:

— Цзяосилуо сканчался!

Время, казалось, в этот момент остановилось.

Наконец, все заметили, откуда взялся этот голос.

Там, где пересеклись армии Мэнше Чжао и Тибета, молодой солдат Мэнше Чжао вонзил свое копье в сердце Цзяосилуо и теперь поднимал его гигантскую фигуру.

Зверь с мечами-клыками Цзяосилуо, который когда-то свободно правил над юго-западным полем битвы, убивая бесчисленных солдат Великого Тан, теперь был безжизненным куском мяса, свисавшим с копья солдата Мэнше Чжао, его руки и ноги слегка колебались на ветру.

Убит!

Цзяосилуо был убит! И убил в дюйме от успеха, в нескольких шагах от достижения своего коня, — солдатом Мэнше Чжао. Но даже в этом случае все знали, что это был не солдат Мэнше Чжао!

— Ван Чун!

Безо всякой причины, эта тонкая фигура и дерзкая и властная аура, которую она источала, сразу же заставили Далуна Руозана думать об одном человеке. Далун Руозан мог думать только об одном человеке, который в этих обстоятельствах на сложном поле битвы мог предсказать путь отступления Цзяосилуо и успешно убить его в последний момент: Ван Чун!

Тот юный Великий Танец, который создал все проблемы для армии Мэнше Чжао и У-Цана!

Бабах!

Темно-красный меч вонзился в тело Цзяосилуо, высасывая последнюю каплю его Звездной Энергии. Этот солдат Мэнше Чжао внезапно набух, и его аура продолжала расти.

— Ха!

Тряхнув копьем, тело Цзяосилуо было выброшено на несколько чжан вперед, как куча мусора. В то время как армия Мэнше Чжао и У-Цана все еще была ошеломлена, этот «солдат Мэнше Чжао» немедленно начал бежать в гору.

— Поймай его!

— Шпион!

— Он Танец!

— Не дай ему сбежать!

......

Крики ярости и тревоги эхом разносились по небу, когда солдаты Мэнше Чжао и У-Цана начали реветь на своих языках, преследуя этого «солдата Мэнше Чжао». В частности, лица солдат Мэнше Чжао были бледными от ярости.

Доблестный генерал У-Цана был на самом деле убит солдатом Мэнше Чжао! Если бы это вызвало недопонимание с тибетцами, это стало бы серьезной угрозой для Мэнше Чжао.

Что еще более важно, такой человек, как Цзяосилуо, никогда не мог быть убит обычным солдатом Мэнше Чжао. Этот человек должен был быть Танцем!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 578. Решающая битва! Лунциньба отступает!**

— Цзяосилуо мертв! Дуань Уцзун ранен! Все генералы, слушайте мой приказ! Не обращайте внимания на Лунциньба! Полное продвижение!

В то время как все гонялись за солдатом Мэнше Чжао, в воздухе внезапно раздался громовой голос.

Все были чрезвычайно знакомы с этим голосом. Это был Ван Чун.

Хотя армия Мэнше Чжао и У-Цана, возможно, была безразлична, когда Ван Чун впервые произнес эти слова, но, когда он повторил их на языках У-Цана и Мэнше Чжао, все сразу изменилось.

Бум!

С поразительным грохотом вся армия Тана внезапно претерпела трансформацию. Все танские формирования отказались от преследования Лунциньба и начали спускаться с горы, действуя как лидер пяти генералов-тигров.

— Убьюююююю!

В то же время десятки тысяч танских солдат, простирающихся от середины горы до вершины, которые все выполняли их приказы и не участвовали в битве, внезапно закричали и скатились с горы, как волна.

С того момента, как Цзяосилуо повел своих тибетских солдат на гору, с момента появления Лунциньба, характер этой битвы изменился. Это уже не было тестовым испытанием, а настоящей битвой.

Бузз!

Армия Мэнше Чжао и У-Цана, которая первоначально преследовала Ван Чуна, наконец начала казаться испуганной. Даже самые храбрые из этих воинов начали проявлять страх в своих глазах, когда увидели, как новые танские войска несутся вниз по горе стальным потоком.

Голос был совершенно прав. Дуань Уцзун покинул поле битвы с тяжелыми травмами, в то время как Цзяосилуо был убит. Между тем, единственным оставшимся командиром, который мог сражаться и вести армию, был Лунциньба, который находился на вершине горы, пытаясь уничтожить Чжао Уцзяна.

Корпус Белого Валуна и тибетская армия были действительно множеством драконов без лидера!

Независимо от первоначального плана Лунциньба, с того момента, как он проник в армию Тана и напал на Чжао Уцзяна, он покинул свои войска.

Существование Лунциньба в настоящее время не было связано с состоянием армии!

— Черт!

В волнующемся потоке войск фигура Лунциньба была похожа на фигуру свирепого зверя, его властная аура внушала страх. Но когда он увидел стальную струю, льющуюся с горы, Лунциньба не мог не побледнеть, и намек на страх проник в его сердце.

Достаточное количество муравьев может даже убить слона. В сложившейся ситуации, каким бы сильным он ни был, он скоро окажется слишком глубоко в рядах врага. Когда появятся такие фигуры, как Сяньюй Чжунтун и Ван Ян, отступать будет уже поздно.

Хотя Ван Чун сказал, чтобы они игнорировали Лунциньба, этот приказ на самом деле еще больше испугал Лунциньба.

— Хммм, несмотря ни на что, я подумаю, что делать, после убийства Чжао Уцзяна!

Выражение лица Лунцинбы стало жестче, когда он принял решение. Независимо от того, какое решение принял Великий Тан, он сначала должен был убить Чжао Уцзяна. После смерти Цзяосилуо Чжао Уцзяну тоже придется умереть.

Кроме того, он получил тяжелые травмы и был недалеко от смерти!

Бззт!

Лунциньба сложил ладони. КланКланКлан! Раздалась серия оглушительных металлических лязгов, как будто оживали шестерни. Массивный десятирукий бодхисаттва темно-золотого оттенка проявился позади Лунциньбы. Его десять рук развевались, как десять острых мечей, и выглядели как какое-то металлическое солнце в воздухе.

В то же время под ногами Лунциньбы раздался массивный скрежет. При поддержке массивного черного Ореола Шипов Лунцинба стал таким же сильным, как демонический бог.

Бум!

Лунциньба покачнулся, и тогда внезапно шагнул вперед, как черная буря.

Румбл! Дикие ветры нахлынули на гору, и мощные волны энергии охватили Ло Цзи, Сюй Андуна, элиту Бандитов Черного Дракона и окружающих солдат армии Протектората Аннана.

Сила Лунциньба была теперь на действительно ошеломляющем уровне!

Клан!

Холодный свет вспыхнул в воздухе, когда Лунциньба прыгнул вперед, ятаган в его руке оставил длинный шрам в воздухе, он понесся к Чжао Уцзяну, находящемуся на расстоянии десяти с небольшим чжан.

Этот ятаган был настолько свирепым, что сразу же поднял сильный ветер и, казалось, был готов разорвать небо.

Засада Лунциньбы и травма, которую Чжао Уцзян получил от травли Цзяосилуо, привели к тому, что он был полностью истощен Звездной Энергией и не мог увернуться.

Как раз, когда Чжао Уцзян собирался умереть от ятагана Лунциньба…

Бум!

Вспыхнул свет, когда меч, пронизанный звездной энергией, ударил по ятагану Лунциньбы. Сила этого столкновения заставила владельца этого меча отлететь назад вместе со своим мечом. Тем не менее, атака Лунциньба была остановлена.

Крах!

Ударившись о землю, мускулистая фигура генерала армии Протектората Аннана отшатнулась на несколько шагов, тяжело дыша. Оказалось, что он отделался намного хуже в этом столкновении, чем рассчитывал.

— Лин Ушоу! Ло Цзи удивленно взвизгнул с радостным выражением лица, когда он бросился вперед к Сю Андуну и остальным элитным бандитам Черного Дракона. Вместе с высокопоставленным генералом Лин Ушоу они выступили против Лунциньба.

— Хм, это бесполезно. Вас не хватит, чтобы остановить меня!

Глаза Лунциньба вспыхнули ярким светом, и величественная Звездная Энергия начала пронзать его тело подобно шторму. У него не было много времени, но его было достаточно, чтобы убить этих несколько людей.

В одно мгновение, когда Лунциньба собирался начать массовую бойню, внезапно раздался голос:

— Ло Цзи, Сюй Андун, Чжан Ху, атакуйте его правое ребро вместе! Линь Ушоу, уничтожающий удар в двух дюймах слева от точки Байхуэй на его голове!

Ло Цзи был первым, кто ответил. Бум! Ореол под ногами Ло Цзи вспыхнул, когда толстое серебряное копье покинуло его руку и мгновенно достигло правого ребра Лунциньба.

Лин Ушу отреагировал сразу же после него. С грохотом свет вонзился прямо в голову Лунциньба.

— Милорд!

— Молодой мастер!

......

Последними отреагировали элитные бойцы Сюй Андуна и Бандиты Черного Дракона, когда они наконец узнали голос Ван Чуна. КланКланКлан! Семеро человек сразу же бросились вперёд, оружие из Стали Вутц в их руках коснулось мускулистой фигуры Лунциньба.

И за этими семерыми был последний нападающий: Ван Чун.

Клан! Поток света зигзагообразно пронесся сквозь толпу. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Ван Чун пришел со своим мечом, используя свою самую мощную технику.

— Искусство прыгающего дракона!

Огромный водяной дракон, казалось, поднялся в воздух. Достигнув определенной высоты, он внезапно разлетелся, как молния, потрескивая над головой Лунциньба.

Бум!

Раздался потрясающий грохот, и копье Ло Цзи, меч Лин Ушоу, Искусство Прыгающего Дракона Ван Чуна, и объединенные атаки Сюй Андуна и элитных бандитов Черного Дракона, были остановлены невидимым барьером.

В мгновение ока величественная и выносливая стена Звездной Энергии вышла из тела Лунциньба.

Хисс!

По окрестностям разнеслось удушающее давление, и все солдаты армии протектората Аннана, которые были свидетелями этого, почувствовали, как по их спине пробежала дрожь. Запасы Лунциньба в Звездной Энергии достигали немыслимого уровня.

Несмотря на то, что у него не было такого мощного превращения, как у Цзяосилуо, Зверя с Мечами, он мог положиться на свои неисчерпаемые запасы звездной энергии для достижения аналогичного результата.

Свист! В то время как все были ошеломлены могущественной Звездной Энергией Лунциньба, вспыхнул кровавый свет. Без какого-либо предупреждения поток Меча Ци пронзил многие слои Звездной Энергии Лунциньбы, направляясь прямо в его голову.

Лунциньба почти сразу же наклонил голову, в результате чего этот смертельный удар коснулся его волос. Меч Ци вместо этого ударил его в спину. Шлик! Внезапно появилась рана, хлынула кровь.

— Пронзатель Звездной Энергии!

Удар Ван Чуна на самом деле сумел вызвать редкий эффект Пронзателя Звездной Энергии.

— Что это за боевое искусство? — взревел Лунциньба. Даже человек, облдающий его самообладанием, не мог не побледнеть в этот момент.

Будучи воспитанным у Святого Храма Великой Снежной Горы, он видел все виды боевых искусств, но никогда с подобным не сталкивался. Его Звездная Энергия явно остановила атаку Ван Чуна, но поток Меча Ци необъяснимым образом сумел пройти через все это.

Даже Ло Цзи не мог этого сделать, но слабому Ван Чуну это удалось.

Если бы он не отреагировал так быстро, Меч Ци Ван Чуна ударил бы критическую точку в его голове.

Бззт! Вместо ответа Ван Чун левой рукой снял с пояса меч и ударил им в сторону Лунциньба. Чем больше раз он атаковал, тем больше было шансов, что пробьет Звездную Энергию.

Хотя он все еще не понимал этого полностью, он был уверен в одном: до тех пор, пока он совершит четыре удара, пробивание звездной энергии несомненно активируется с пятой попытки.

Это был лучший способ справиться с экспертом, обладающим такими глубокими запасами звездной энергии, как у Лунциньба.

Это был также единственный способ Ван Чуна угрожать ему.

Однако на этот раз, прежде чем Ван Чун смог ударить, Лунциньба оттолкнул его руками, и из его тела взорвалась жестокая волна тиранической Звездной Энергии.

Раздался только массивный грохот: Ван Чун, Ло Цзи, Линь Ушу, Сюй Андун… все были потрясены.

Лунциньба был невероятно силен.

Но на этот раз, несмотря на успех его атаки, на лице Лунциньба не было видно ни удовольствия, ни радости.

Черт возьми, у этого парня могут быть свои внушительные военные навыки, но откуда он научился этой странной технике!

Лунциньба стоял, как железная башня на склоне горы, его ужасные глаза горели убийственным намерением, когда он смотрел на Ван Чуна в глубине толпы. Появление Ван Чуна внезапно сделало эту битву чрезвычайно невыгодной для него.

Это было не просто из-за странного Пронзателя Звездной Энергии Ван Чуна, от которого нельзя было защититься. Что еще более важно, места, на которые Ван Чун указал несколько минут назад, были недостатками в его защите, которые он до сих пор не сдерживал.

Боевые искусства Святого Храма Великой Снежной Горы славились своей силой, но они также славились трудностью совершенствования. Несмотря на то, что он совершенствовал их в течение десяти с лишним лет, добившись больших успехов, он все еще находился явно на некотором расстоянии от совершенства в их владении.

А его правое ребро и точка байхуэя на голове — именно там были его недостатки.

Ван Чун даже умудрился указать на его слабую точку в двух дюймах слева от точки Байхуэй, что действительно вызвало опасения у Лунциньба.

Это место было его роковой слабостью.

Яростное намерение убить мгновенно начало кипеть в голове Лунциньба. Но Ван Чун уже приготовился к этому, расположившись позади Ло Цзи и Линь Ушоу. Даже если Лунциньба хотел нанести удар, его шансы на успех были равны нулю.

— Лунциньба, уходи!

Голос раздался, как раскат грома. У подножия горы незыблимая фигура Хуошу Хуйцана, неподвижной горы, внезапно сделала шаг вперед и издала приказ на тибетском языке.

Бззт!

Этот приказ был настолько внезапным, что, не говоря уже о Лунциньба, даже Ван Чун был шокирован.

Лунцинба с самого начала сомневался, но быстро что-то заметил. Обернувшись, он прыгнул вперед и начал спускаться с горы, не говоря ни 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 579. Решающая битва! Невыраженный вызов**

— Как жаль!

Когда Ван Чун наблюдал, как Лунциньба мчится вниз по горе, как молния, он не мог не вздохнуть.

— Правильно! Действительно жаль! Если бы нам удалось задержать его еще немного, Лунциньба не смог бы уйти, даже если бы захотел! Хотя он не отреагировал, Хуошу Хуйцан сделал это! — ответил Ло Цзи.

— Какая трата возможности!

Сзади раздался голос, всего около пятидесяти чжан от группы Ван Чуна, и начали появляться несколько фигур. Лунциньба ушел, поэтому этим людям больше не нужно было скрывать свои силы. Один за другим они стали источать ауры, сильные, как шторм.

Каждый из них был на уровне Ло Цзи и Лин Ушоу. Было ясно, что эти люди были одними из самых высокопоставленных генералов армии протектората Аннана.

Армия протектората Аннана, возможно, не имела ничего особенного, но она была переполнена высокопоставленными генералами.

Если бы Лунциньбы был чуть медленнее, эти десять с небольшим генералов присоединились бы к Ван Чуну и группе Ло Цзи, а затем вместе с тысячами элитных бойцов протектората Аннана заставили бы Лунциньба остаться.

— Убьюююююю!

С окончанием битвы только этот потрясающий рев заставил их осознать, что ожесточенная битва все еще продолжается.

Без Дуань Уцзуна или Цзяосилуо и при отступлении Лунциньба, оставшиеся солдаты Белого Корпуса и тибетская кавалерия были не в состоянии остановить атаку армии Протектората Аннана. Как отлив, они отступили вниз с горы.

— Молодой Мастер, что нам теперь делать?

Все начали смотреть в сторону Ван Чуна.

— Хм, Хуошу Хуйцан хочет отступить, но может ли он отступить, ничего не оставив?

Ван Чун все еще был в доспехах Мэнше Чжао, глядя вниз с горы и издеваясь. Прежде чем отступить, плотные ряды армии Мэнше Чжао и У-Цана достигли почти половины высоты горы.

Прямо сейчас поверхность горы была покрыта от восьмидесяти до девяноста тысячами солдат Мэнше Чжао и У-Цана.

Ван Чун уже достиг первоначальной цели своего плана!

Если Хуошу Хуйцан думал, что в это время он может отступить целой армией, то он действительно недооценил его.

— Начните план. Генералы, вернитесь на свои позиции и начните сбор урожая!

— Да, молодой мастер!

......

Все уже полностью верили в Ван Чуна, и каждый из них быстро ушел, даже Ло Цзи. Что касается тяжело раненых Чжао Уцзяна и Сюй Шипина, то были люди, готовые отвезти их в другое место для выздоровления.

Склоны были покрыты звуками сражений, когда атакующие солдаты Великого Тана сумели подавить многих воинов Мэнше Чжао и У-Цана.

— Пора!

Ван Чун холодно рассмеялся, подняв занавес с самой важной части этой битвы.

Бум!

Ван Чун высоко поднял правую ногу и врезал ею в землю. На мгновение казалось, что весь мир успокаивается, и даже время, казалось, останавливается.

Когда правая нога Ван Чуна упала на землю, рябь начала распространяться по полю битвы.

Ни один из солдат Великой Династии Тан не заметил этой ряби, но под ногами солдат Мэнше Чжао, примерно в ста чжан от Ван Чуна, раздалась вспышка света, и замерцал молочно-белый ореол. Потом была вторая, третья, четвертая… Всего за несколько секунд рябь затронула весь Корпус Белого Валуна и тибетских солдат на горе.

Без какого-либо предупреждения, в течение нескольких секунд, уровень совершенствования всех солдат Мэнше Чжао и У-Цана на горе быстро упал на несколько уровней!

— Что тут происходит? — все они закричали в тревоге.

Солдаты Мэнше Чжао и У-Цана были почти на равных с армией протектората Аннана, но в этот момент их сила внезапно упала на несколько уровней во всех аспектах: сила, скорость, ловкость. Даже те, кто бежал, чувствовали, что их скорость падает.

Никто из них не мог ожидать такого!

С другой стороны, все солдаты Великого Тана пришли в напряжение. Учитывая, что они были смертельными врагами, они были слишком знакомы с солдатами Мэнше Чжао и У-Цана.

Армия протектората Аннана сразу заметила изменения в армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Убьюююююю!

Вспышка удивительного рева заполнила небо, и вся армия протектората Аннана удвоила свои усилия. Бах Бах бах! Один за другим падали солдаты Мэнше Чжао и тибета.

Эти противники, которые когда-то были подобны жестоким богам, внезапно стали невыносимо слабыми. То, что уже было проигранной битвой в сочетании с внезапным падением силы, привело к гибели десятков тысяч человек со стороны Мэнше Чжао и У-Цана в считанные минуты.

— Бегите!

Разгром распространился по армии Мэнше Чжао и У-Цана, как чума, и даже тибетская кавалерия, прославившаяся своей доблестью, впала в полную панику.

— Убиииииииить!

Пока силы Мэнше Чжао и У-Цана безумно бежали с фронта, армия протектората Аннана безумно преследовала их с тыла. Трупы покрывали землю и текли реки крови.

Все это произошло без какого-либо руководства со стороны Ван Чуна.

— Далун Руозан, теперь моя очередь посмотреть, что ты будешь делать!

Ван Чун холодно рассмеялся, отвернувшись, и начал неторопливо шагать к вершине. Полностью бронированные солдаты Великого Тана проносились мимо него, но всякий раз, когда они приближались, они всегда расступались в стороны по собственному желанию.

— Молодой Мастер!

На вершине Чэнь Шусунь был в восторге и почтительно поклонился. Выражение его лица было даже более благоговейным, чем-то, что он показывал Сяньюй Чжунтуну или Ван Яну.

Чэнь Шусунь полностью покорился Ван Чуну.

Далун Руозан организовал, чтобы Лунциньба проник в армию с целью устроить засаду и убить командира династии Тан. В конце концов, однако, он пропустил этот последний шаг. Ван Чун не только разрушил его план, но даже взял жизнь Цзяосилуо.

Цзяосилуо удалось избежать катастрофы за катастрофой, он даже смог добраться до армии Мэнше Чжао и У-Цана, находился всего в нескольких чжан от своего коня. Но он все пал от руки Ван Чуна.

От начала до конца ему так и не удалось избежать замыслов Ван Чуна.

Этот свирепый тибетский генерал, который убил так много солдат Великого Тана, был, наконец, убит рукой Ван Чуна.

Если бы Ван Чун не убил его, было бы трудно сказать, сколько еще солдат Тана он убил бы.

— Нет необходимости во всей этой вежливости!

Ван Чун махнул руками, снял шлем Мэнше Чжао и отбросил его в сторону. В битве с Фэнцзиайи он получил несколько костюмов доспехов Мэнше Чжао, которые он наконец использовал по этому случаю.

Во время войны между Великим Таном и Мэнше Чжао народ Мэнше Чжао много раз маскировался под Танцев, чтобы искать новости, шпионить за силами Тана и даже совершать покушения. Люди Мэнше Чжао использовали этот метод, поэтому Ван Чун дал им возможность почувствовать вкус их собственного лекарства.

После того, как он снял доспехи Мэнше Чжао, Ван Чун протянул правую руку к тому неподвижному другому «Ван Чуну», стоящему под знаменем.

— Молодой мастер, ваш подчиненный не подвел вас!

Телохранитель, который замаскировался под Ван Чуна, снял шлем и поклонился, почтительно положив шлем в руки Ван Чуна. Хотя Ван Чун был еще очень молод, никто в армии не осмеливался его недооценивать.

— Генерал Чэнь, вы закончили подготовку к следующему этапу? — спросил неторопливо Ван Чун, сняв доспехи с тонкого щитка и медленно принявшись их надевать. — С потерями, которые понесла армия Мэнше Чжао и У-Цана в этот раз, они определенно не отпустят дело так. Эта битва далека до завершения!

Пока он говорил, его взгляд окинул гору, где закаленные в боях элитные войска Великого Тана молча стояли в своих рядах, словно лес копий.

Эти примерно сорок тысяч воинов были последним ходом Ван Чуна и его последним средством.

Было еще слишком рано их использовать.

— Молодой Мастер, будь спокоен. Все сделано, как ты приказал! — строго ответил Чэнь Шусунь.

Теперь он считал Ван Чуна богом. Независимо от того, какой у него был приказ от Ван Чуна, даже если он скажет ему прыгнуть со скалы, Чэнь Шусунь выполнит его без колебаний.

— М-м.

Ван Чун улыбнулся и кивнул, не говоря больше ни слова.

Далун Руозан, твоя очередь!

Бой Чжао Уцзяна и Цзяосилуо был только первым обменом между Ван Чуном и мудрым министром У-Цана Далунь Руозаном.

Теперь пришла очередь второго обмена!

Ван Чун прекрасно понимал, что теперь он полностью привлек внимание Великого Министра королевской линии Нгари. Внешность Лунциньба была лучшим доказательством этого.

Вы действительно заставили меня ждать! Далун Руозан, со мной здесь у тебя никогда не получится!

Ван Чун снова встал на вершине и посмотрел вниз на эту фигуру в шелковом одеянии с веером из пера, стоящим у основания горы.

Даже для великих полководцев Центральных Равнин, таких как Гешу Хан или Фумэн Линча, Далун Руозан был по-прежнему чрезвычайно неприятным экспертом!

Ходили слухи, что тибетцы пришли на юг только по просьбе короля Мэнше Чжао Гелуофэна.

Но, по мнению Ван Чуна, тибетцы пришли бы на юг даже без запроса Гелуофэна. Далун Руозан был дирижером за кулисами, тем, кто приказал этим более двухстам тысячам кавалерии плато атаковать.

Хуошу Хуйцан был только ножом в его руке.

Юго-запад никогда не был его целью. Амбиции Далуна Руозана были намного больше, чем амбиции Гелуофэна, и то, чего он хотел, было намного больше, чем Гелуофэн мог когда-либо дать.

Если никто не остановит его, Далун Руозан в конечном итоге станет смертельным недугом для Великого Тана.

… Так что давай начинай! Это место станет твоей последней остановкой, Далун Руозан!

Одежда Ван Чуна развевалась на ветру, когда он направил свой огненный взгляд на эту далекую фигуру внизу.

В то же время внизу дул сильный ветер. Далун Руозан стоял в рядах армии, его волосы растрепались от бури. Разум Далуна Руозана в этот момент было так же трудно успокоить, как ветер.

На горе, армия Мэнше Чжао и У-Цана вырубалась, как сорняки, их трупы катились с горы. Это зрелище стало тяжелым ударом для всей армии.

В этот момент вся армия получила беспрецедентное понимание силы ста тысяч танских солдат, находящихся на горе!

Но у Далуна Руозана все было иначе.

Далун Руозан мог почувствовать в воздухе невысказанный вызов.

Он бросает мне вызов!

Выражение лица Далуна Руозана стало серьезным, когда он посмотрел на фигуру на вершине.

Никто не смел использовать подобный метод, чтобы бросить ему вызов. Даже Чжанчжоу Цзяньцун ни разу не рискнул сделать это. Тем не менее, этот мальчик из столицы Великого Тана посмел.

Смерть Цзяосилуо не была отдельным случаем!

Это было тихое заявление и вызов!

Это был вызов, который ему сделал 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 580. Решающая битва! Новая волна атак!**

— Все войска, готовьтесь к атаке!

На горе бежали и Белый Корпус, и тибетская кавалерия. В этот момент даже такой жестокий генерал, как Лунциньба, не мог ничего сделать. Видя, как всех этих солдат вырубают, как сорняки, Хуошу Хуйцан наконец отдал приказ.

— Подождите минутку!

Далун Руозан внезапно пришел в себя и сказал Хуошу Хуйцану остановиться.

— Нет необходимости посылать больше войск, и в этом не было бы никакого смысла. Разве мы не получили партию лучников небесных волков от западных турок не так давно?

— Великий министр хочет…

С этой мыслью, Хуошу Хуйцан, казалось, понял, к чему стремится Далун Руозан.

— В любом случае, пришло время использовать Лучников Небесных Волков. Скажи им, чтобы они вышли! — Сказал Далун Руозан.

На этот раз Хуошу Хуйцан не возражал. Хотя Далун Руозан несколько переступал через границы, вмешиваясь в военные дела в качестве гражданского министра, Хуошу Хуйцан всегда знал, что тот никогда не был чисто гражданским министром.

В конце концов, именно от него он впервые получил военные тексты Центральных Равнин.

Хотя методы Далуна Руозана могли быть неподходящими в других случаях, они были идеальными в это время. Но это казалось немного жестоким.

— Разве ты не слышал? Кавалерия Небесных Волков, готовься к выходу!

Глаза Хуошу Хуйцана блестели, и он решился.

Полетела в разные стороны пыль, и звуки бегущих лошадей поднялись изнутри армии.

Понадобилось всего несколько секунд, чтобы отряд полностью вооруженной тибетской конницы выскочил из армии. В отличие от других тибетских кавалеристов, у каждого из этих всадников был огромный лук небесного волка на спине.

Каждый Лук Небесного Волка был сделан из высококачественного дерева Фиби Женнан и имел высоту от четырех до пяти футов, возвышаясь над головами всадников. Мех серого волка, который покрывал эти луки, ясно указывал на их происхождение.

Только западные турки, которые жили в степи и пустынях к северо-западу от Великого Тана, использовали этот вид лука.

Хотя западные тюрки были намного ниже Великой Династии в том, что касается выплавки металла и ковки оружия, и им всегда не хватало доступа к металлам, они были на голову выше Великой Династии в плане изготовления луков.

Луки западных тюрков обладали силой, уступающей только силе танских баллист. И по сравнению с баллистами эти луки были намного легче настроить.

— Приготовься!

В ответ на этот громкий голос Луки Небесного Волка заскрипели, когда их натянули. Лес стрел был направлен на гору.

— Огонь!

Твантвантван!

С почти оглушительным грохотом в небо поднялись тысячи стрел, тянущих следы в воздухе, прежде чем приземлиться на гору.

— Aaааах!

Крики внезапно наполнили воздух. Один солдат Мэнше Чжао едва прошел два шага, когда стрела закончила его жизнь, пронзив его горло, проникнув в ключицу и погрузившись во внутренние органы.

Солдат Мэнше Чжао упал на землю, врезавшись в лужу собственной крови. И как будто это был какой-то сигнал…

Твиштвиштвиш!

За ними последовали тысячи стрел, мерцающих холодным светом, и они покрыли небо смертельным дождем.

Мэнше Чжао, тибетцы, тан… Атака Хуошу Хуйцана была всеобъемлющей. В круге, охватывающем всю гору, пересечение сил Тана, Мэнше Чжао и Тибета попало под сильный залп стрел.

Не было ни друга, ни врага, ни конкретной цели. Все в этой области были поражены!

— Aaааах!

По склонам гор стали раздаваться крики, и бесчисленные солдаты Мэнше Чжао, Тибета и Тана немедленно рухнули под этим внезапным дождем стрел.

— Вражеская атака!

— Осторожный!

......

Когда они обнаружили, что эти стрелы исходили не из Великой Династии Тана, а с их собственной стороны, все бойцы Мэнше Чжао и У-Цана были ошеломлены. Они могли понять стрельбу по армии протектората Аннана, но почему они также стали целью этой атаки?

— Что происходит в мире?

Солдат за солдатом рухнули на землю с широко раскрытыми глазами.

— Это Луки Небесных Волков и Стрелы Небесных Волков западных турок!

— Осторожно!

— Торопись, уворачивайся!

На склоне горы солдаты армии Протектората Аннана начали убегать от луков Небесного Волка. Атака в тылу также начала останавливаться.

— Ваше Величество, что делают тибетцы? Они сошли с ума?

— Они нападают на своих!

— Черт возьми, эти безумцы!

......

Пока они наблюдали, как воины Корпуса Белого Валуна падают от стрел со своей стороны, глаза генералов Мэнше Чжао покраснели от ярости. Корпус Белого Валуна был главной силой в этом нападении, тибетцы же могли потерять максимум десять тысяч солдат на горе.

Большинство людей, погибших в результате этого нападения, были солдатами Мэнше Чжао. Более того, тибетцы носили латные доспехи, которые обладали защитной силой, превосходящей даже доспехи, которые носила армия протектората Аннана, не говоря уже об армии Мэнше Чжао.

Их латные доспехи и их небольшое количество означало, что тибетцы понесли гораздо меньше жертв.

— Ваше Величество, позвольте мне отвести некоторых людей, чтобы поговорить с тибетцами!

— Что если я возглавлю армию, чтобы спасти наших братьев? Это тоже будет хорошо!

......

Все генералы Мэнше Чжао были крайне расстроены, увидев на склоне так много жертв.

— Не нужно!

Гелуофэн махнул рукавом с суровым и холодным выражением лица.

— Учитывая состояние Корпуса Белого Валуна, не имеет значения, отправим ли мы какие-либо войска. Метод, используемый тибетцами, является наилучшим. Этот метод фактически приведет к наименьшему числу жертв. В противном случае Корпус Белого Валуна мог бы действительно быть уничтожен!

— Ах!

У генералов отвисли челюсти, все они были ошеломлены.

— Его Величество прав. Сейчас это действительно лучший метод!

Холодный и безразличный голос раздался сзади.

Этот голос заставил замолчать всех генералов. Если даже Великий Генерал одобрил слова Гелуофэна, то это действительно так.

......

— Гелуофэн действительно отличный партнер!

С другой стороны, Далун Руозан кивнул и улыбнулся, увидев, что генералы Мэнше Чжао так быстро успокоились.

У Гелуофэна были горячие амбиции, и у него также было понимание, необходимое для реализации таких амбиций, способность увидеть суть проблемы с одного взгляда. Было много вещей, которые ему даже не нужно было объяснять. Как партнер и союзник, Гелуофэн действительно был вполне подходящим.

— Готовься. Мы закончили испытания. Настало время настоящей битвы! — сказал Далун Руозан, медленно поворачиваясь к Хуошу Хуйцану.

Праведники не хватаются за прибыль, а торгаши не командуют солдатами. Быть генералом требовало бездушного сердца и расстановки приоритетов в общей ситуации. Хотя битва на вершине казалась чрезвычайно ожесточенной, для таких людей, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан, это было только начало.

Все это было просто прелюдией.

С этими словами Далун Руозан быстро обернулся и пошел в тыл. В тот момент, когда он обернулся, позади него раздался громкий голос с далекой вершины.

— Готовься! Огонь!

Далун Руозан быстро обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть залп стрел, спускающихся, как саранча, на землю. На этот раз, однако, этот плотный залп стрел был выпущен не тибетской армией, а армией протектората Аннана.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, когда большое количество солдат Мэнше Чжао и У-Цана у основания горы были срублены.

Далун Руозан на мгновение застыл, а затем поднял голову, чтобы взглянуть на эту худую фигуру на вершине, с оттенком удивления в глазах. Но он быстро улыбнулся и исчез в армии, взмахнув рукавом.

— Поздравляем пользователя с убийством 6780 тибетцев!

— Поздравляем пользователя с убийством 49861 солдат Мэнше Чжао!

......

На вершине в сознании Ван Чуна прозвучала цепочка сообщений. Когда он посмотрел на небольшую суматоху в армии Мэнше Чжао и У-Цана, на его губах появилась легкая улыбка.

В этом сражении он убил более пятидесяти тысяч солдат Мэнше Чжао и У-Цана. Он убил Цзяосилуо и убил почти половину Белого Корпуса Мэнше Чжао. Если бы не тот факт, что значительная часть Корпуса Белого Валуна не смогла проникнуть высоко в гору, потери были бы еще больше.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 581. Решающая битва! Контратака Далуна Руозана!**

— Молодой Мастер, мы победили!

На вершине Чэнь Шусунь с волнением наблюдал за тем, как остатки армии Мэнше Чжао и У-Цана безумно сбегают с горы в полном беспорядке, и его радость было трудно подавить. Это была не маленькая битва. Теперь, когда армия Мэнше Чжао и У-Цана ушла, они оставили за собой гору, обложенную трупами своих братьев, и разбросали оружие по склону.

Знамена Корпуса Белого Валуна были разбросаны повсюду, и они торчали косо в кучах трупов!

Эта жестокая сцена была величайшим символом победы Великого Тана!

Сто тысяч солдат Великого Тана сражались против ста десяти тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, при этом сорок тысяч солдат Тана даже не участвовали!

Однако в итоге на этой горе погибло более семидесяти тысяч, почти восемьдесят тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана. Корпус Белого Валуна, который был такой огромной проблемой на равнине Эрхай и убил так много солдат Тана, теперь был почти полностью истреблен. Даже Дуань Уцзун был тяжело ранен. Для солдат армии Протектората Аннана это была победа за пределами их самых смелых мечтаний.

И в этом сражении потери Великого Тана даже не достигли десяти тысяч человек!

Для солдат, которые пережили жестокую битву за Эрхай, это было просто невообразимо!

На вершине сверкали глаза охранников Ван Чуна, которые с уважением смотрели на него. Хотя Ван Чун был всего лишь подростком, а его тело все еще было очень худым и хрупким, голос этого юноши был беспрецедентно величественным, ровным и твердым, как гора.

— Рапорт! Старый генерал послал сообщение, что высокомерие — это основной грех на поле битвы! Он надеется, что Милорд может продолжать оставаться скромным и спокойным!

— Сообщаю, лорд-генерал-покровитель послал сообщение. Достижения Молодого Мастера очевидны для всех. Лорд-покровитель доложит обо всем в Императорский Двор и настоятельно рекомендует Молодого Мастера!

......

Два посланника с сигнальными знаменами, прибыли на вершину, выражая волю двух высших командиров юго-запада. Услышав эти слова, Ван Чун подсознательно повернулся к плотным и неподвижным рядам соседней армии.

Хотя гора была заполнена солдатами, Ван Чун с первого взгляда узнал спины своего отца Ван Яна и генерального защитника Аннана Сяньюй Чжунтуна.

Эти двое были соответственно на востоке и западе, спиной к нему.

Хотя он не мог видеть выражения их лиц, и ни один из них даже не бросил взгляд в его направлении, Ван Чун чувствовал, что пара все время обращала на него внимание.

— Отец…

Когда Ван Чун пристально посмотрел на крепкую фигуру своего отца, такую же твердую, как гора, он почувствовал тепло в своем сердце.

Его отец редко хвалил его, потому что это было не в его характере говорить такие вещи. Слова посланника также не содержали ни единого намека на похвалу. Но Ван Чун в глубине души знал, что, учитывая личность его отца, это было уже невероятной похвалой.

Не было никаких сомнений в том, что его отец также видел хорошие качества своего сына.

После этих нескольких слов Ван Чун почувствовал глубокую поддержку своего отца!

— Молодой Мастер, посмотрите туда: что это?

Внезапно изумленный голос прозвучал у него на ухо, ломая его ступор. Ван Чун повернул голову, и, хотя он не мог ничего ясно увидеть, он смог услышать рев, как будто тысячи людей кричали одновременно.

Взглянув вниз с вершины, Ван Чун увидел, что бесчисленные носильщики, крестьяне и рабочие заняты чем-то посреди армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Это люди из Мэнше Чжао!

Эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна. Тибетцам нужно было преодолевать большие расстояния, чтобы достичь этого места. Более того, тибетцы выращивали скот для жизни и в основном состояли из пастухов. Только Мэнше Чжао мог собрать так много носильщиков, крестьян и рабочих.

— Милорд, что они делают?

На вершину также вышли элитные Бандиты Черного Дракона и озадаченно посмотрели на гору. Расстояние и прикрытие армии означали, что было трудно увидеть, что происходит.

Ван Чун молча смотрел вниз с горы на источник шума, бесчисленные мысли действовали в его голове.

— Осадное оружие!

Проблеск половины деревянного бревна мгновенно заставил задуматься Ван Чуна.

— Чего?!

Выражение лица Чэнь Шусуна мелькнуло при словах Ван Чуна. Осадное оружие? Разве армия Мэнше Чжао и У-Цана не использовала их в Городе Льва? Но осадные орудия были большими и тяжелыми, что затрудняло их перенос на большие расстояния. Многие армии строили их из местных материалов и оставляли, как только заканчивали с их использованием.

Но он не мог видеть никакого большого осадного орудия в окрестностях, тем более деревьев, которые могли бы служить материалом. Откуда именно взялось это осадное орудие?

Далун Руозан действительно велик!

Ван Чун был не так озадачен, как Чэнь Шусунь, поскольку ему потребовалось лишь мгновение, чтобы все понять. Модульное проектирование было умением, пришедшим из этого другого мира, и именно этим принципом руководствовался Ван Чун при создании этих металлических стен на горе.

Каждая из этих стен была фактически построена из более мелких металлических частей.

Было ясно, что Далун Руозан не очень хорошо понимал эту концепцию, а осадные орудия были гораздо менее сложной конструкции, но было ясно, что он и Ван Чун думали в одном направлении.

Великий Тан властвовал над миром благодаря своей доблестной пехоте и позиционной обороне, а сам Сяньюй Чжунтун был еще большим экспертом в защите городских стен. Далун Руозан, следуя принципу — знай себя и знай своих врагов, и ты никогда не будешь побежден, — явно уже предвидел, что он может столкнуться с такой проблемой в Города Льва, что привело его к демонтажу и доставке этого осадного орудия сюда.

Не было никаких сомнений, что нынешняя ситуация просто совпала с его планами. Металлические стены, которые Ван Чун привез в это место, превратили эту гору в крепость, которая превзошла Город Льва.

По крайней мере, Город Льва не был таким высоким и крутым, и тибетская кавалерия не была бы в таком сильном затруднении, если бы ворвалась в город.

Он действительно сильный враг! — сказал себе Ван Чун. Если бы сегодня командующим был Сяньюй Чжунтун, армия протектората Аннана была бы обречена. К сожалению, Далун Руозан столкнулся с Ван Чуном.

— Передайте мой приказ! Все войска должны быть готовы! — приказал Ван Чун, взмахнув рукавом.

— Да!

Приказ начал быстро спускаться с вершины.

Далун Руозан, дай мне посмотреть, кто самый грозный! Мой друг, дай мне посмотреть, как ты сломаешь мои стены.

Хвуум!

Раздались сильные порывы ветра. В какой-то момент темные облака скрыли небо, прямо над горой, где находилась армия протектората Аннана. Когда буря, казалось, была готова начаться, армия Великого Тана была тиха, как могила.

Напротив них, глубоко внутри вражеской армии, звуки строительства, казалось, стали еще громче. Удушающее настроение все усиливалось.

Хотя фаза битвы закончилась, последовавшее гнетущее и напряженное настроение просто удушало!

Бум!

Через несколько секунд и бесчисленные годы в армии Мэнше Чжао и У-Цана вспыхнул свет. Огромный огненный шар, похожий на восходящее солнце, поднялся из рядов врага, увеличиваясь по мере того, как он взвыл в воздухе и быстро полетел к горе, где находились гарнизоны войск Ван Чуна.

— Ах!

Крики удивления стали раздаваться с горы: все солдаты Тана 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 582. Решающая битва! Арабский керосин!**

Прежде чем огненный шар успел приземлиться, раздался грохот с расстояния, когда один огненный шар за другим начал подниматься из тыла армии Мэнше Чжао и У-Цана, стремительно бросаясь к горе.

Время, казалось, замедлилось, массивные огненные шары, парящие в воздухе, казались медленно приближающимися к горе, как гигантские улитки.

Раз, два, три, четыре… десятки этих массивных огненных шаров усеивали небо, превращая небо в море огня. Даже темные облака на небе были окрашены слоем красного света.

— Вражеская атака!

— Додж!

......

Пронзительные крики раздались с вершины. Несмотря на то, что все солдаты были ошеломлены этим зрелищем, все офицеры, от высокопоставленных генералов до командиров из пяти человек и десяти человек, сумели сохранить спокойствие.

Отчет обо всем, что могло произойти, уже перешел с вершины в плотные ряды армии. Хотя никто из них не ожидал, что Мэнше Чжао или У-Цан будут использовать этот метод атаки, Ван Чун дал конкретный план того, что делать, если армия подвергнется нападению из осадных орудий или залпами стрел.

Все должны были спрятаться!

— Не забудьте оставаться скрытыми!

......

Энергичные голоса раздавались, как гигантские колокола на склоне горы. Солдатам Великого Тана потребовалось всего несколько минут, чтобы среагировать.

Все солдаты Великой Династии начали следовать за своими квадратными формированиями, чтобы спрятаться за металлическими стенами. Склон горы был уже покатым, и Ван Чун даже спроектировал модульные металлические стены так, чтобы несколько металлических предметов выступали из верхушек стен, чтобы отражать снаряды.

В этот момент у всех металлических стенок сразу же появилась эта дополнительная способность.

Бум!

Один из огромных огненных шаров рухнул на гору позади солдат, посылая пыль и вздымающееся пламя. Пыль поднялась на десять чжан вверх, и вся гора вздрогнула.

Все побледнели, увидев мощь этого удара.

Сила этого огненного шара была достаточной, чтобы превратить любой уровень солдата в пепел за считанные секунды. Ни один солдат Царства Истинного Бойца не сможет блокировать такой удар.

Даже высокопоставленные коменданты, такие как Сюй Андун, не могли его заблокировать!

На вершине Ло Цзи и другие генералы армии протектората Аннана также побледнели. Уровня этой тибетской атаки было уже достаточно, чтобы угрожать генералам на их уровне.

Каждый из этих массивных огненных шаров весил несколько тысяч цзинь, и с учетом высоты, с которой они падали, их могущество было легко представить.

Но это было только начало.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Как будто время внезапно ускорилось, бесчисленные массивные огненные шары внезапно начали падать с небес. Бум! Один из них врезался в металлическую стену высотой несколько чжан. Крепкая стена мгновенно загнулась внутрь, в результате удара образовалась массивная вмятина.

Огромной энергии, содержащейся в этих огненных шарах, было достаточно, чтобы заставить всю металлическую стену дрожать и раскачиваться, создавая впечатление, что она может упасть в любой момент.

— Эти огненные шары… слишком сильны!

За стальными стенами элитные воины Великого Тана побледнели еще больше.

Всем им казалось, что эти массивные огненные шары могут в любой момент разбить металлические стены и разбить всех солдат, прячущихся за ними, в мякоть.

— Молодой мастер, осторожно!

Массивный огненный шар внезапно упал к позиции Ван Чуна. Встревоженный, Чэнь Шусунь немедленно оттолкнул Ван Чуна ладонью.

Бум!

Огненный шар врезался в землю через несколько чжан позади Ван Чуна, извергая огненно-гравийный дождь. А там, где первоначально стоял Ван Чун, появилась огромная выжженная дыра с черным дымом.

Арабский керосин!

Мощный стальной барьер Звездной Энергии окутал Ван Чуна, блокируя взрывной дождь из огня и мусора. Ван Чун быстро убрал Звездную Энергию и вышел. Когда он осматривал выжженную землю и все еще горящую дыру, выражение его лица стало серьезным.

Арабский керосин был продуктом Аббасидского Халифата и Харакса Спасину на дальнем западе. По воспоминаниям Ван Чуна, этот продукт все еще должен был быть небольшой индустрией, которая еще не была полностью разработана.

Даже Аббасидский Халифат и Харакс Спасину не должны были иметь этого.

У-Цан был основан на Тибетском Плато, где Синдху отделял его от Аббасидского Халифата и Харакса Спасину. Логически говоря, этот продукт не должен был появиться в тибетской армии. Данная ситуация могла означать только одно…

У-Цан уже сотрудничал с Аббасидским Халифатом!

Хотя эти двое были далеки от достижения уровня альянса, подобного У-Цану и Мэнше Чжао, не было никаких сомнений в том, что Халифат Аббасидов и Харакс Спасину оказали тибетцам небольшую поддержку.

Стремление Аббасидского Халифата к Центральным Равнинам могло начаться гораздо раньше, чем я себе представлял!

Когда Ван Чун уставился на проделанную дыру, его разум был полон мыслей.

На самом деле пройдет много времени, прежде чем Аббасидский Халифат действительно вступит в конфликт с Центральными Равнинами. Ван Чун вспомнил, что Халифат Аббасидов и Харакс Спасину не проявляли особых амбиций по отношению к Великому Тану до тех пор, пока не испортились отношения между Гао Сяньчжи и Фэн Чанцином из протектората Анси.

И арабский керосин также не должен был стать стратегическим активом, только в далеком будущем.

Но сейчас все явно изменилось.

Сейчас есть только две возможности. Первая возможность состоит в том, что мое появление привело к тому, что это изменение не стало соответствовать истории. Другая возможность заключается в том, что У-Цан уже начал взаимодействовать и вступать в сговор с Аббасидским Халифатом и Хараксом Спасину гораздо раньше, чем я думал, и этот арабский керосин был отправлен в У-Цан давно.

Просто Сяньюй Чжунтун и армия протектората Аннана не были достаточно достойны того, чтобы тибетцы вынесли свое осадное оружие, поскольку они были уничтожены на равнине Эрхай и без того. В результате Великий Тан никогда не знал, что тибетцы имеют этот керосин.

Мысли Ван Чуна были в смятении.

Война на юго-западе уже претерпела масштабные преобразования из-за его вмешательства. По крайней мере, он никогда не слышал о войне на юго-западе, которая длится так долго, или о том, что армия протектората Аннана настолько жестока, что требует от тибетцев использования осадных орудий.

Но независимо от того, что было правдой, было одно несомненно: Халифат Аббасидов и Харакс Спасину поддерживали У-Цан. Аббасидский халифат и Харакс Спасину определенно не питали никаких благих намерений относительно Великого Тана.

Бум бум бум!

Массивные объекты в задней части армии Мэнше Чжао и У-Цана постоянно загружались и постоянно бросали массивные огненные шары, которые, как молнии, врезались в гору.

Пока эти огненные шары продолжали взрываться над горой, пламя начало распространяться повсюду. Через несколько мгновений вся гора превратилась в море огня.

Трупы коней и солдат были подожжены.

Огромность этого огня была настолько велика, что даже солдаты Мэнше Чжао и У-Цана у подножия горы могли чувствовать жару.

— Хахаха! Тан уже полностью подавлен!

Генералы Мэнше Чжао начали смеяться, выражения их лиц были намного более спокойными. Предыдущая фаза битвы заставила их всех изо всех сил пытаться что-то сделать.

Хотя в битве принимал участие Корпус Дуана Уцзуна, а не их собственная армия, зубы будут холодными, если умирают губы, и охотничьи собаки будут готовиться после охоты на кроликов. Белый Корпус был одним из элитных корпусов Мэнше Чжао. Если даже он был так сильно избит, и не осталось даже тридцати процентов его первоначальной силы, можно было бы легко представить давление, оказанное на оставшихся командиров.

— Сила этих огненных шаров действительно превосходна. Не зря мы мобилизовали так много крестьян, рабочих и носильщиков, чтобы построить так много катапульт!

Все генералы Мэнше Чжао с волнением наблюдали за тем, как сверкает гора.

Керосин был предоставлен тибетцами, и Далун Руозан предложил построить так много осадных орудий. Далун Руозан даже внес изменения в схемы.

Но фактическая операция, огненные шары и создание осадных орудий… тибетцы, с их полукочевым, полугородским образом жизни, никогда бы не смогли сделать такую вещь.

Без сотрудничества с Мэнше Чжао даже Далун Руозан, самый мудрый из королевства Нгари, эксперт, которого опасался даже Чжанчжоу Цзяньцюн, не смог бы осуществить свои планы.

Более того, укрепления, которые Тан построил на горе, были нацелены на тибетскую конницу. Что касается Мэнше Чжао, который опирался, прежде всего, на пехоту, то такие объекты оказывали на него мало влияния.

— Пока не становитесь слишком счастливыми! Эти огненные шары только подавляют их. Пока рано говорить о победе! — Вдруг сказал Гелуофэн. Его взгляд был устремлен на гору, его брови глубоко нахмурились.

Огненный свет освещал небо, а сверкающая гора была настоящим адом. Тан, казалось, был полностью подавлен, и никто из их солдат не был виден, но Гелуофэн был далеко не расслаблен.

С этим мальчиком еще сложнее справиться, чем я себе представлял! — сказал себе Гелуофэн.

Он мог видеть гораздо больше, чем большинство. Несмотря на то, что взрывы покрывали эту гору, превращая ее в море огня, усыпанного случайными криками умирающих, при тщательном рассмотрении число Танцев, погибших от этих атак огненными шарами, оказалось намного меньше, чем ожидалось.

Фактическая сила убийства была невероятно низкой!

После того, как вся энергия У-Цана и Мэнше Чжао была потрачена на создание этих более ста осадных орудий, такое маленькое количество смертей было совершенно невозможно представить.

Взгляд Гелуофэна переместился на гору, быстро упав на металлические стены, разбросанные по ее поверхности.

Каждая из этих металлических стен была высотой несколько чжан и весила несколько тысяч цзинь.

Эти тысячи металлических стен сформировали крепкую оборону и крепость для армии протектората Аннана, позволяя ста тысячам сражаться против пятисот тысяч. Сто тысяч солдат Белого Корпуса Дуана Уцзуна взобрались на гору и вернулись с менее чем тридцатью тысячами, а их собственный командир был тяжело ранен.

Буквально вчера, под проливным дождем, это место было голым. Задержка на один день привела к удивительному виду металлических стен…

Это было просто немыслимо!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 583. Решающая битва! Туми Сангжа!**

Город Льва, странные военные стратегии, металлические стены на горе… Гелуофэн не знал, сколько еще секретов скрывал этот юноша Великого Тана, сколько еще загадочных предметов он имел в своем арсенале.

Я слышал, что Ван Цзюлин был столпом Великого Тана, и до тех пор, пока Цзюлин не пал, не мог пасть и Великий Тан. Я не хотел верить в это раньше, но теперь мне кажется, что если я хочу разобраться с Великим Таном, я сначала должен уничтожить линию Ван!

Гелуофэн на мгновение закрыл глаза, когда в его мозгу вспыхнуло неудержимое намерение убить.

Однажды, во время посещения столицы, у него была возможность встретиться с герцогом Цзю. Он был человеком посредственной внешности, ничего более. И он был слишком добр, его стиль ведения дел совершенно отличался от его собственного.

После этого он больше не обращал внимания на этого герцога Цзю!

Гелуофэн никогда не ожидал, что так много лет спустя его сын и внук станут камнем преткновения в его завоевании юго-запада Великого Тана, одним из тех камней преткновения, которые он не мог игнорировать!

— Отец, позволь мне повести солдат наверх. Сейчас лучший шанс разобраться с Таном!

Голос в его ухе пробудил Гелуофэна от его мыслей.

Фенцзиайи сидел на белом коне, его глаза были полны ненависти, когда он смотрел на вершину.

Как наследный принц Мэнше Чжао, Фенцзиайи всегда смотрел далеко вперед. Только такие фигуры, как Хуошу Хуйцан, Чжанчжоу Цзяньцюн, Гао Сяньчжи, Гешу Хан, Чжан Шоугуи и Ван Чжунси, стоили его взгляда.

Фенцзиайи никогда не думал, что ему придется относиться к простому подростку, к кому-то моложе его, с таким же уровнем уважения, и этот парень все еще был совершенно никем.

Но Ван Чун преуспел в этом подвиге.

— Вы хотите отомстить за Цзяосилуо?

Глаза Гелуофэна расширились. Хотя он не проявлял эмоций на поверхности, в его сердце было глубокое неудовольствие. Цзяосилуо был тибетцем. Независимо от того, какую близость к нему чувствовал Фенцзиайи, этот факт нельзя было изменить.

Если кто-то должен отомстить за Цзяосилуо, то это должен быть тибетец, а не наследный принц Мэнше Чжао.

Это был полный беспорядок!

Если бы Фенцзиайи был готов рисковать жизнью народа Мэнше Чжао ради какого-то иностранного генерала, то Гелуофэну действительно пришлось бы искать нового кандидата, чтобы унаследовать трон Мэнше Чжао!

Фенцзиайи на мгновение застыл, а затем сурово ответил:

— Да, Королевский Отец! Но это не вся причина!

— Ой?

Лоб Гелуофэна заметно расслабился.

— Королевский отец, моя дружба с Цзяосилуо была частной, и я все еще могу различить государственную и частную дружбу. Если бы Цзяосилуо умер в другом месте или по другим причинам, даже если бы ваш ребенок хотел помочь, он пошел бы один.

— Но наш Мэнше Чжао сражается с Великим Таном, и Цзяосилуо умер на горе, когда помогал нам атаковать Великий Тан. Его смерть была не личным делом, а для общего блага!

— Поскольку Цзяосилуо умер за общественное благо, я, как Фэнцзиайи, обязан отомстить за него!

В тот момент, когда Фенцзиайи закончил говорить, и Гелуофэн, и Дуань Гэцюань немедленно начали по-другому смотреть на своего наследного принца.

— Правильно. То, что вы можете думать на этом уровне, означает, что вы не подвели уважение своего отца. Однако еще не наше время. Первое столкновение только что было проверкой, но мы почти закончили тем, что заплатили всем Корпусом Белого Валуна. Сейчас настала очередь Хуошу Хуйцана и его тибетской армии!

— Дело не в том, что я не хочу позволить тебе отомстить за Цзяосилуо, но еще не настала твоя очередь! У нас будет много шансов поработать с тибетцами в будущем. Тебе нужно изучить взгляды высшего человека, который может видеть намного дальше и намного выше, — сказал Гелуофэн.

— Ваше Высочество наследный принц, даже если вы захотите помочь, ваше появление сейчас будет только чрезмерным и заставит тибетцев поверить в то, что мы смотрим на них свысока. Это будет только в ущерб нашему партнерству, — добавил Дуань Гецуань.

Он вел себя как несуществующий человек, всегда стоящий в тени Гелуофэна.

— Просто посмотрите на тибетцев, и вы поймете.

Фэнцзиайи повернул голову и увидел в бушующем ветру, что доблестный тибетский генерал с одноручной саблей на поясе только что закончил кланяться Хуошу Хуйцану и теперь уходил.

Хотя этот человек был даже ниже людей Мэнше Чжао, излучаемая им энергия была столь же сильной, как ветер и огонь, столь же обширной, как горы и моря, создавая резкий контраст с его высотой.

Это он!

Внезапно пришла мысль Фенцзиайи.

В этой войне подчиненные генералы Хуошу Хуйцана были убиты или ранены. Из пяти генералов-тигров остался только самый сильный Лунциньба. Но это не означало, что ему не хватало солдат, которые могли бы выполнять его приказы.

Люди Тибетского плато совершенно отличались от людей Мэнше Чжао или Центральных Равнин. То, что их империя была разделена на четыре больших региона, контролируемых четырьмя королевскими линиями, было уже достаточно странным.

Когда он не воевал, У-Цан был фактически разделен на различные племена. Каждое племя работало отдельно от других, и у каждого был вождь. В обычное время они не принимали администрацию правительства.

Но во время крупномасштабных войн, в которых империя У-Цан сражалась с другими империями, они получали вызов и собирались со всех концов, чтобы сформировать огромную армию.

Если Великий Тан или Мэнше Чжао попытались бы применить этот метод, то моральное состояние их армии было бы настолько ужасным, что они не смогли бы питать никаких надежд на такую армию.

Но У-Цан был другим. Тибетцы были отважными людьми, которые находили честь в жестоких сражениях, превосходя в этом аспекте даже турок.

У турок были свирепые личности, но тибетцы поклонялись свирепым божествам и жаждали войны. Они были на совершенно разных уровнях.

Но они были мощными боевыми силами.

Таким образом, когда тибетцы использовали этот метод, боевая мощь их армий ничуть не страдала, и они могли сражаться на том же уровне, что и другие армии.

Более того, хотя тибетские племена обычно были разбросаны по всей империи, их образ жизни не слишком отличался от образа жизни солдат. С самого рождения каждый из них начинал военную подготовку, совершенствуя систему боевых искусств, переданную Святым Храмом Великой Снежной Горы.

Таким образом, несмотря на то, что у них была эта странная племенная система, тибетцы ни в коем случае не были слабой боевой силой.

Но только эта проблема племен помешала Хуошу Хуйцану, Великому Генералу Королевской Линии Нгари, контролировать всех генералов Королевской Линии Нгари. Подчиненными ему для выполнения заданий обычно были только пять генералов тигров.

Но у У-Цана было много жестоких генералов.

Тот генерал по имени Туми Сангжа был одним из них.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 584. Решающая битва! Король чёрного железа!**

С точки зрения чистой силы Туми Сангжа не мог сравниться с Лунциньбой, но он был ничуть не хуже, чем Цзяосилуо, а с точки зрения доблести он даже превосходил его.

Фенцзиайи однажды пытался общаться с ним, но этот человек даже не ответил, из-за чего было очень трудно составить о нем мнение.

Цзяосилуо однажды сказал, что, хотя Хуошу Хуйцан, возможно, не сможет контролировать многих людей, как Великий Генерал Королевской Линии Нгари, он имеет право выбирать подчиненных… Пять Генералов Тигров были людьми, которых он выбирал, так долго, что они остались, Хуошу Хуйцан не имел права выбирать новых подчиненных.

Но теперь, когда большинство из пяти генералов тигров погибли или получили ранения в бою, он, должно быть, выбрал этого Туми Сангжу! — сказал себе Фенцзиайи.

Клан!

В то время как Фенцзиайи пытался угадать силу Туми Сангжи, этот человек сидел прямо на коне, и металлический звон раздался из его даньтяня. С этим звуком массивный черный Ореол Шипов начал распространяться на его солдат.

Это был не Ореол Крепости, на котором специализировались тибетцы, а мощный, чисто атакующий ореол!

Сразу после этого Туми Сангжа вытянул руки за спину и медленно обнажил два изогнутых скимитара.

— Атака!

Румбл! Боевые кони ринулись вперёд, Туми Сангжа сразу же взял на себя инициативу. Тысячи тибетских кавалеристов завыли и последовали за волной черной стали. Под прикрытием дождя массивных огненных шаров они поскакали к горе.

— Убьюююююю!

Позади него быстро начала формироваться тибетская кавалерия: один эшелон, два эшелона, три эшелона… сотни эшелонов, нацеленные на промежутки между стальными стенами, направляющиеся к вершине.

На этот раз на горе не было ни солдат Мэнше Чжао, ни защитников династии Тан, удерживающих линию, и ничто не могло остановить копыта тибетских скакунов.

— Победитель — король, а проигравший — разграблен! Те, кто отступят, умрут!

Намерение убийства Туми Сангжи взлетело до небес, когда он направил свои силы к горе.

— Убьюююююю!

— Убьюююююю!

— Убьюююююю!

......

Под густым дождем огненных шаров и огненным морем, окружавшим гору, армия протектората Аннана была настолько подавлена, что не могла даже поднять голову. В этот момент армия во главе с Туми Сангжа яростно вонзилась в армию Тана.

Хотя у Ван Чуна было около ста тысяч солдат на горе, ни один из них не был способен показать свою силу в это время.

Посмотрим, как Тан справится с этим!

Гелуофэн, Дуань Гэцюань, Фэнцзиайи, Хуошу Хуйцан, Лунциньба и все другие генералы армии Мэнше Чжао и У-Цана наблюдали за горой. Первый тест завершился, и настало время начать настоящую битву.

Хотя армией протектората Аннана командовали Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, к настоящему времени все знали, что истинная угроза армии Мэнше Чжао и У-Цана исходила исключительно от этого юноши, стоящего на вершине.

— Направьте все огненные шары на середину горы. Разделите фронт, чтобы Тан не мог послать войска.

— Убейте все танские войска, начиная с середины горы и вниз, а затем разберитесь с армией на вершине!

— Интересно, что этот мальчик будет делать дальше?

......

В тылу армии, где большое осадное орудие возвышалось над землей, Далун Руозан стоял, и его взгляд сосредоточился на далеком Ван Чуне. Он уже обсуждал все планы наступления прошлой ночью с Хуошу Хуйцаном.

Одна волна атак за другой, как непрекращающийся прилив, будет продолжаться до тех пор, пока не останется больше танских солдат. Только когда последний из их врагов на юго-западе будет уничтожен, он остановится.

Этот план не был ни его, ни Хуошу Хуйцана. Это была кристаллизация их объединенной мудрости, военной тактики Хуошу Хуйцана в сочетании с его схемами… Это было взаимопониманием, которым пара командиров обладала очень давно.

Давным-давно они использовали эти методы для подавления безумно амбициозного Чжанчжоу Цзяньцюна и его 180 000 элитных бойцов Аннана. Теперь, когда Чжанчжоу Цзяньцун переехал в столицу, их цель изменилась на этого подростка, этого незрелого мальчика.

Пятьдесят чжан, тридцать чжан… Тибетские силы становились все ближе и ближе, но с горы не было никаких признаков активности.

Когда тибетская армия находилась всего в двадцати чжанах от горы…

Бум!

Внезапно раздался грохот с горы. В тот момент, когда тибетская кавалерия собиралась атаковать гору, солдаты армии протектората Аннана внезапно появились в промежутках между стенами.

В тот момент, когда они появились, была вытеснена большая конструкция из стали.

— Баррикада!

Вид этой большой металлической конструкции заставил тибетцев немедленно открыть глаза в шоке. Большие стальные платформы были вытолкнуты вперед, их наклонные стороны покрыты острыми и леденящими зубами, как клыки зверя, все они были направлены вниз по склону горы.

По всей горе тысячи этих металлических баррикад были вынесены.

— Это невозможно!

Армия почти достигла подножия горы, и даже кто-то столь же доблестный, как Туми Сангжа, должен был побледнеть от внезапного появления этих тяжелых стальных баррикад. В предыдущей битве он ясно видел, как Дуань Уцзун ведет Корпус Белого Валуна на гору, а Цзяосилуо ведет десять тысяч кавалеристов.

Все эти солдаты атаковали гору, но никто из них не видел никаких баррикад!

— Откуда появились эти баррикады?

Глаза Туми Сангжи расширились от удивления.

Гораздо меньше его, даже некоторые из таких людей, как Хуошу Хуйцан, не могли не взглянуть на вершину с поднятыми бровями.

Снова! Похоже, он к этому готовился тоже!

Ван Чуну понадобилось всего один день, чтобы изготовить эти стальные стены, и теперь, на их глазах, он внезапно создал эти тяжелые баррикады. Хуошу Хуйцан редко удивлялся, но даже он был несколько затронут способностью Ван Чуна перемещаться по всем этим баррикадам в полной секретности, будучи окруженным.

Не было никаких сомнений, что Ван Чун уже спланировал это.

Хуошу Хуйцан очень долго сражался в войнах, встречая всевозможных грозных противников, но он никогда не встречал такого, с кем так трудно иметь дело.

Увы, на этот раз вы столкнулись с Туми Сангжа!

Глаза Хуошу Хуйцана вспыхнули на мгновение, прежде чем он пришел в себя. В то же время, как бы отвечая Хуошу Хуйцану, Туми Сангжа издал яростный вой.

— Хм, ты думаешь, это может остановить меня? Наивный! Убирайся с моего пути!

В то время как все остальные замедлились перед лицом этих баррикад, Туми Сангжа взревел, все его тело взорвалось величественной силой, и его конь ускорился и вырвался из рядов его армии. Земля сотряслась, и вокруг Туми Сангжи начала распространяться черная рябь.

Эта черная рябь казалась живой, простираясь сквозь пустоту, огибая стальные стены и баррикады.

— Черные железные духи, вставайте!

Глаза Туми Сангжи заострились, когда он взревел и топнул по земле. Румбл! Казалось, вся гора задрожала. Когда все смотрели, пространство, казалось, расплылось, и эти массивные стальные стены внезапно начали падать, рушиться и скручиваться.

Рооарр!

Солдаты с обеих сторон наблюдали, как четыре стальных стены в нескольких чжанах от Туми Сангжи внезапно вырвались из земли и превратились в четырех стальных гигантов, несколько чжан высотой.

Толстые конечности, массивные головы и ужасающая сила… из этих стальных гигантов истекала буря энергии.

!!!

В одно мгновение все побледнели, включая Ван Чуна, который контролировал всю битву с вершины.

Самым шокированным был наследный принц Мэнше Чжао Фэнцзиайи.

— Ореол Черного Железа этого парня действительно достиг такого уровня!

Фенцзиайи никогда не знал, что Туми Сангжа культивировал Ореол Черного Железа, ореол, очень похожий на его собственный, но самым пугающим было то, что Туми Сангжа вырастил свой Ореол Черного Железа до уровня, намного превосходящего его собственный!

По крайней мере, способности Фенцзиайи были не на том уровне, на котором он мог трансформировать стальные стены, возведенные Таном.

— Молодой Мастер, что нам делать?

В то же время на вершине Чэнь Шусунь повернулся к Ван Чуну.

Самой большой защитой, предлагаемой этой горой, были модульные стальные стены, которые возводил Ван Чун. Без укрытия этих металлических стен Мэнше Чжао и тибетская кавалерия могли бы атаковать на протяжении всего пути от подножия горы до вершины.

Пехота умела обороняться!

Но если бы у них не было защиты этих стен, армия протектората Аннана не смогла бы использовать свои полные возможности.

И существование Туми Сангжа было теперь самой волнующей переменной в этой защитной структуре, самой большой угрозой!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 585. Решающая битва! Угроза!**

— Не нужно беспокоиться!

Ван Чун посмотрел вниз с вершины в направлении Туми Сангжа. Вдалеке Туми Сангжа излучал удивительную ауру. Его массивный Ореол Шипов покрывал землю, вытягивая из-под земли бесчисленные зерна металлического порошка и уплотняя их в металлических солдат.

Ореол Черного Железа Туми Сангжи был намного сильнее, чем ореол Фенцзиайи, и он мог призвать еще много металлических солдат. Вокруг Туми Сангжа появилось около сотни металлических солдат всего за несколько секунд.

Это было не все. Когда панцирная пехота атаковала Туми Сангжу, прежде чем они смогли приблизиться, доспехи на их телах начали корчиться, освобождаясь от своих бывших хозяев, чтобы превратиться в еще большее количество металлических людей.

Конечности этих металлических людей превратились в сабли, мечи и копья и быстро начали сражаться с солдатами армии протектората Аннана.

У этих металлических людей не было защиты Звездной Энергии, но они имели преимущество в постоянном нанесении атак, от которых просто невозможно защититься. Более того, им не нужно было защищаться, потому что они никогда не могли умереть.

Через несколько мгновений, когда Туми Сангже даже не потребовалось лично наносить удары, его армия металлических солдат повергла атакующий Тан в хаос.

И еще более ужасающим был урон, который Ореол Черного Железа Туми Сангжи нанес стальным стенам.

Под воздействием ореола Туми Сангжи эти высокие и неподвижные стены внезапно начали скручиваться и превращаться в стальных гигантов, которые теперь поднимались в гору.

Бум бум бум!

Эти металлические гиганты били своими кулаками, каждый весом в тысячу цзинь, и каждый их удар поднимал облака пыли и вызывал землетрясение. Даже эти элитные войскка Великого Тана, выжившие в битве при Эрхае и в Городе Льва, не могли принять ни одного удара от этих металлических гигантов.

Случайного удара, броска или столкновения этих массивных стальных солдат было достаточно, чтобы пробиться сквозь армию протектората Аннана и бросить ее солдат в небо.

Ни один человек на горе не мог выдержать от них ни одного удара.

И Туми Сангжа вызывал все больше стальных гигантов. В сочетании с огромными огненными шарами, все еще летящими с неба, казалось, что оборонительные сооружения, на возведение которых Ван Чун приложил столько усилий, вот-вот будут уничтожены.

Тем не менее, Ван Чун все еще улыбался с неторопливым выражением лица.

— … Хотя я не знаю, кто этот тибетский генерал или как ему удалось вырастить такой мощный Ореол Черного Железа, если он думает, что этого будет достаточно, чтобы разрушить металлические стены, которые я сделал в столице специально для этого боя, то он действительно слишком наивен.

— Э?!

Чэнь Шусунь был ошарашен, на его лице была изображена растерянность.

С определенной точки зрения он наблюдал за Ван Чуном, когда тот рос. Но в этот момент Чэнь Шусунь чувствовал, что не может видеть сквозь этого улыбчивого и расслабленного юноши.

Хотя он был намного старше, чем Ван Чун.

— Эти металлические стены покрыты жесткими надписями, каждая из которых содержит тысячи разных символов. Если этот иностранный генерал хочет преобразовать только четыре из них, он вполне способен на это, но, если он хочет превратить их всех в металлических людей, это не более чем выдача желаемого за действительное! — сказал небрежно Ван Чун, глядя вниз с горы.

Несмотря на то, что он был еще молод, опыт и проницательность Ван Чуна оставили в пыли даже такого генерала-ветерана, как Чэнь Шусунь. Если бы Чэнь Шусунь знал, что у этого молодого человека была душа самого могущественного и почитаемого Святого Войны в истории Центральных Равнин, он, вероятно, был бы настолько напуган и потрясен, что не смог бы говорить.

Война на юго-западе была первой войной, с которой столкнулась империя, а также самой важной.

Первое падение костяшек домино началось здесь. Эта война касалась будущего Великого Тана и Центральных Равнин, поэтому Ван Чуну было некуда отступать. Он должен был использовать все, что у него было.

Даже Ван Чун не ожидал, что появятся эксперты с ореолами металлических элементов, такие как Фенцзиайи или Туми Сангжа, тем более, что у кого-то будет еще более сильный ореол, чем у Фенцзиайи, что представит огромную угрозу для оборонительных мероприятий Ван Чуна. Однако эти модульные металлические стены были связаны с жизнями ста тысяч танских солдат и почти миллиона мирных жителей юго-запада.

Таким образом, при строительстве этих металлических стен Ван Чун потратил весь свой капитал, вложив его в рудник Хайдарабадской руды и состояние, полученное от продажи мечей из Стали Вутц.

Кроме того, Ван Чун даже продал более половины горы духовой вены, чтобы получить еще больше средств, заставив дворян, богатые кланы и даже принцев и принцесс дворца опуститься до безумия покупок.

Удачи, накопленной на этих различных направлениях, было достаточно, чтобы сделать Ван Чуна одним из самых богатых людей в империи. Даже если бы он построил еще несколько городов, таких как Города Льва, у него все равно остались бы дополнительные средства.

Но Ван Чун вложил все деньги в строительство этих стальных стен.

Под обычным внешним видом этих стальных стен на каждый кусок металла было нанесено большое количество надписей. Ван Чун собрал почти всех мастеров надписей столицы и заставил их принять участие в этом мероприятии беспрецедентных размеров.

Такого начинания в столице еще не было. Никто никогда не пытался сделать такую вещь.

Можно сказать, что цена этих модульных металлических стен была намного выше, чем мог себе представить обычный человек. Это было невероятно дорогостоящее предприятие, но у Ван Чуна не было сил, чтобы изменить ход этой войны, поэтому он мог использовать только богатство.

Если бы Туми Сангжа хотел иметь дело с Ван Чуном, превратив все эти металлические стены в желаемую металлическую армию, ему сначала пришлось бы преодолеть бесчисленные жесткие надписи на их стенах.

Хотя кто-то, обладающий способностями Туми Сангжи, может это сделать, он не мог этого сделать, не заплатив цену!

Бузз!

Пространство, казалось, расплывалось, поскольку ореол Туми Сангжи продолжал расширяться. Стальные стены у основания горы, казалось, оживали, скручиваясь и деформируясь. На этот раз ореол черного железа Туми Сангжи покрыл более десяти этих стальных стен.

Если ему это удастся, не только на горе появятся еще десять бессмертных стальных гигантов безграничной силы, но через оборону армии протектората Аннана будет сделан огромный разрыв.

Но в следующее мгновение Туми Сангжа внезапно побледнел, словно получил сильный удар, а его лоб внезапно покрылся потом. Те стальные стены слева и справа, которые казались на грани трансформации, внезапно пришли в норму, как будто связь между ними и Туми Сангжа была разорвана.

Превращение этих стен в гигантов было остановлено!

Хотя Туми Сангжа был очень далеко и массивные огненные шары все еще падали с небес, Чэнь Шусунь смог быстро заметить, что Туми Сангжа побледнел и яростно повернул голову к вершине. Ван Чун действительно был прав.

— Он действительно не может преобразовать их!

Ошеломленный, Чэнь Шусунь внезапно понял.

— Даже великий генерал уровня Хуошу Хуйцана не мог гарантировать превращение всех стальных стен, которые я построил, в металлических воинов, не говоря уже об этом иностранном генерале. Учитывая его способности, четыре металлических гиганта — его абсолютный предел. Любые дальнейшие попытки вызвать металлических гигантов потребляют огромное количество звездной энергии… Если эксперт его уровня захочет сделать это, тогда я приветствую это с распростертыми объятиями! — сказал со смехом Ван Чун.

До внушительного Святого Войны никто не мог так легко все сделать. Даже Далун Руозан не мог легко, так почему эти иностранные генералы смогут? Сражения велись шаг за шагом. Если У-Цан и Мэнше Чжао надеялись использовать этот метод, чтобы победить его, то они надеялись напрасно.

С другой стороны, Туми Сангжа ясно понял этот принцип и быстро изменил свои планы.

Роааааар!

С яростным ревом темно-черный ореол под ногами Туми Сангжи начал вырываться наружу. Все металлические люди, в настоящее время участвующие в яростной битве на линии фронта, внезапно притянулись к нему, летя по воздуху, чтобы прикрепиться к его телу.

КланКланКлан! Бесчисленные металлические солдаты вместе с металлическими зернами, поднимающимися из глубокого подполья, начали прикрепляться к Туми Сангже, все они быстро слились воедино в толстый доспех, полностью его закрывавший.

Тело Туми Сангжи продолжало становиться все выше и выше, и он быстро стал металлическим гигантом ростом в десять с небольшим чжан, похожим на какого-то демонического бога.

Пыль окутала его, и из тела великана поднялась мощная аура.

— Где, где, откуда этот парень пришел! Разве он не слишком силен?!

— Даже Цзяосилуо не был таким могущественным, верно?

— У тибетцев все еще есть такой сильный эксперт!

......

В этот момент наиболее потрясенными были солдаты Мэнше Чжао. После нескольких месяцев боев с У-Цаном они очень хорошо познакомились с Пятью Тиграми Генералами Хуошу Хуйцана.

Что касается человека перед ними… хотя они сталкивались с ним один или два раза, обычно пять генералов тигров возглавляли атаку на вражеские ряды. У них действительно не было впечатления об этом доблестном генерале.

Из-за Фэнцзиайи раздался голос, и Великий Генерал Мэнше Чжао Дуань Гэцюань сказал:

— Из ореола Пяти Элементов элемент Металла имеет наименьшее количество людей, обладающих талантом культивировать его, поскольку он является самым сложным, с шансом на успех гораздо меньшим, чем у других элементов. Раз этот тибетец уже может использовать Ореол Черного Железа до этого уровня, означает, что он уже достиг или близок к достижению еще более высокого Ореола Бронзы. Чтобы использовать его, нужно вкладывать душу и сердце. Благодаря методу, используемому этим генералом, в плане защиты он уже превзошел Цзяосилуо.

— Ваше Высочество наследный принц, вы выращиваете такой же металлический ореол. Вы должны обращать внимание на каждое действие этого человека. Учитесь у него. Это может оказать вам большую помощь.

— Цзяи понимает. Большое спасибо Великому Генералу за этот совет, — искренне ответил Фэндзиайи.

Фенцзиайи всегда относился к этому великому генералу, который всегда стоял в тени его отца, с величайшим уважением.

Тишина быстро установилась вокруг него.

Все, и Мэнше Чжао, и тибетцы, были сосредоточены на Туми Сангже. Все они должны были признать, что сила, проявленная этим племенным воином, намного превзошла их первоначальные ожидания.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 586. Решающая битва! Дуэль тактик!**

Бум!

Металлический гигант, высотой десять с небольшим чжан, ударил кулаком, мгновенно отправив металлическую стену в полет вместе с десятком танских солдат. Пролетев около десяти чжан, она рухнула на землю, выпустив облако пыли.

— Цзяосилуо был бесполезным мусором! Смотрите, как я убиваю этих Танцев, я расскажу вам, что такое настоящий эксперт плато, что на самом деле значит быть орлом, который господствует над небесами!

Громкий рев Туми Сангжи по-тибетски отозвался эхом по небу. Он начал подниматься в гору, каждый шаг пересекая семь или восемь чжан. Бум! Он небрежно ударил кулаком еще один раз, и еще одна тяжелая стальная стена разлетелась в облаке пыли.

Увидев это зрелище, даже Ван Чун не смог удержаться, и в шоке расширил глаза.

Ореол из металлических элементов считался самым сильным из ореолов пяти элементов, но несмотря на это, сила Туми Сангжа была ненормальной. Хотя он полагался исключительно на дикую силу, именно этот метод был более хлопотным и трудным в обращении.

— Неплохо!

У подножия горы Хуошу Хуйцан стоял как внушительная гора, его поза испускала ощущение бескрайнего океана или бесконечной горной цепи, будто ничто не могло его потрясти. Что касается выступления Туми Сангжи, то его это не удивило.

Цзяосилуо всегда был в конфликте с генералами племен, такими как Туми Сангжа, поскольку именно этот метод отбора использовал У-Цан. Племенные генералы конкурировали с Пятью Генералами Тиграми, и только настоящие эксперты смогли выжить, чтобы занять позицию в Пяти Генералах Тиграх.

Будь то Лунциньба, Цзяосилуо или другие покойные генералы, все они были выбраны с помощью этого метода. Таким образом, Хуошу Хуйцан на самом деле не особо заботился о смерти Цзяосилуо.

— Интересно, что ты будешь делать дальше?

Когда Хуошу Хуйцан поднял взгляд на вершину, в его глазах появился намек на улыбку. Массивные огненные шары, покрывающие небо, и свирепый генерал, такой как Туми Сангжа, вероятно, оставят даже такого, как Чжанчжоу Цзяньцюн, беспомощным.

Но что касается того юноши, который нанес так много поражений его подчиненным, Хуошу Хуйцан чувствовал слабое ожидание.

Политика была тем, что рассматривали только такие люди, как Далун Руозан. Будучи чистым солдатом и генералом, Хуошу Хуйцан интересовался только появлением могущественных противников и их возможным уничтожением в его руках.

— Старый Орел, тебе пора идти, — внезапно сказал Ван Чун. — Твое совершенствование должно было почти достичь надлежащего уровня, верно?

— Да, молодой мастер!

Внезапно появилась знакомая фигура: верный последователь Ван Чуна, Старый Орел, вышел сзади. После периода отсутствия, Старый Орел, казалось, достиг совершенно нового уровня, все его тело наполнилось энергией.

— Я уже прорвался в сферу глубоких боевых действий и достиг уровня 3 или 4. Я также понял метод Шестирукого Кшитигарбхи! Прямо сейчас я должен быть достаточно сильным, чтобы сражаться с экспертом на уровне 6 или 7 уровня Глубокого Боевого Царства!

У Старого Орла было блестящее выражение лица, наполненное уверенностью.

Будучи старшим экспертом из столицы, Старый Орел оставался на уровне 9 Царства Истинного Бойца дольше всего из своих старых спутников. Отсутствие таланта помешало ему переступить этот порог.

Но именно по этой причине он накопил гораздо больше энергии, чем мог рассчитывать обычный эксперт. Первоначально Старый Орел верил, что ему никогда не удастся пересечь порог Глубокого Бойца, независимо от того, сколько энергии он накопит.

Но Шестирукий Кшитигарбха дал ему шанс прорваться.

В результате Старый Орел прорвался и, подобно наводнению, сразу же поднялся до Уровня 3 Царства Глубокого Бойца, граничащего с Уровнем 4.

Нынешний Старый Орел был теперь экспертом с мощными способностями, которые могли изменить баланс сил.

По этой же причине Ван Чун не использовал его до сих пор.

— Этот иностранец чрезвычайно могущественен. Только наши мечи из Стали Вутц способны прорваться сквозь его технику. Однако одного тебя недостаточно. Ло Цзи, ты тоже идешь! — Твердо приказал Ван Чун, бросив взгляд налево.

Ло Цзи поклонился и сказал:

— Да, этот генерал пойдет!

В настоящее время в армии протектората Аннана не было никого, кто осмелился бы ослушаться Ван Чуна. Все считали Ван Чуна спасителем армии протектората Аннана. Без него армия протектората Аннана была бы давно уничтожена. Кроме того, у Ван Чуна также был личный жетон Чжанчжоу Цзяньцюна.

Ван Чун оглянулся на Ло Цзи и приказал:

— Генерал Линь, иди и ты!

— Да, твой подчиненный идет, — сразу ответила Линь Ушоу.

К настоящему времени солдаты юго-запада признали Ван Чуна лучшим и наиболее подходящим командиром. Даже генерал Ван и генеральный протектор Сяньюй уступили ему свои полномочия, а тем более другие.

— Но только тебя одного не хватит. Чжан Лун!

— Ваш подчиненный здесь!

— Дайте свой стальной меч Вутц генералу Линю!

— Да, ваш подчиненный подчиняется!

......

В армии Протектората Аннана только подчиненные Ван Чуна были вооружены мечами из Стали Вутц, и только мечи из Стали Вутц могли иметь дело с экспертом с ореолом из металлических элементов, таким как Туми Сангжа.

Обычные сабли и мечи сразу могли быть преобразованы или вырваны и превращены в металлических людей, прежде чем они могли приблизиться, так что они были совершенно бесполезны!

Тыгыдык!

Старый Орел, Ло Цзи и Лин Ушоу, вооруженные мечами из Стали Вутц, уехали. Они также были одеты в Метеоритную Металлическую броню элитных Бандитов Черного Дракона.

Бум бум бум!

Массивные огненные шары все еще падали с неба, оставляя море огней вокруг горы, но Старый Орел, Ло Цзи и Лин Ушу казались совершенно незатронутыми, легко преодолев эти препятствия.

Это трио было на таком уровне, что эти огненные шары не могли даже коснуться их, а тем более угрожать им.

Все трое двигались с такой скоростью, что им потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до основания горы.

— Иностранный генерал, отведай моего удара!

Старый Орел прыгнул вперед с потрясающим ревом. Все его тело внезапно исчезло, его заменил Шестирукий Страж Кшитигарбха Ваджра, в шести его руках было шесть мечей из Стали Вутц. Клан! Шестирукий Страж Ваджра Кшитигарбха бросился вперед с невероятной скоростью. В результате удара шестью мечами из Стали Вутц большое количество очищенного железа было немедленно отрублено от металлического гиганта, окружавшего Туми Сангжа.

— Страж Кшитигарбха Ваджра!!! Вы используете технику Бутунлу!

Разъяренный рев эхом разнесся по полю битвы, когда Туми Сангжа впился в него взглядом. Как какой-то изначальный зверь из истории, он ударил кулаком Старого Орла.

— Вещи Святого Храма Великой Снежной Горы — не для тебя! Верни их!

— Осторожно!

Только вблизи можно было почувствовать силу стального гиганта Туми Сангжи, его непреодолимую мощь. А толстые слои металла мешали любому оружию по-настоящему угрожать Туми Сангже внутри.

Бах Бах бах! Заревев, Ло Цзи и Лин Ушу взлетели в воздух, размахивая оружием из Стали Вутц. Четыре эксперта Царства Глубокого Бойца впали в интенсивную схватку.

С другой стороны, около десяти тысяч тибетских кавалеристов сражались против армии протектората Аннана.

— Приготовься!

Взгляд Ван Чуна остановился на Старом Орле, Ло Цзи и Лин Ушоу всего несколько минут. Внимание командира не могло долго оставаться на битве между двумя генералами. Ему нужно было сосредоточиться на общей ситуации и определить, что определит победу или поражение.

Приведение армии к окончательной победе было проблемой тактики, с которой командующий должен был справиться.

— Туми Сангжа не сможет вызвать слишком много шумихи. Через некоторое время Хуошу Хуйцану следует послать еще больше кавалерии в крупномасштабном штурме. Передайте мой приказ! Приготовьтесь укрепить линии и сражаться с тибетцами!

— Но, молодой мастер, в нынешней ситуации эти постоянные огненные шары не позволяют нам приблизиться, — с тревогой сказал Чэнь Шусунь.

— Хммм, расслабься. Это нелегкая задача — приготовить эти огненные шары. Юго-запад — это страна холмов и равнин, из-за которой Далун Руозану очень трудно достать столько валунов. Более того, я не могу знать больше ни о чем, но я знаю, что у тибетцев не может быть очень много арабского керосина. Эти огненные шары скоро будут полностью использованы. С самого начала целью Хуошу Хуйцана всегда было уничтожить оборону, которую я развернул. Позовите мастера Чжана и скажите ему: пусть будет готов. Рабочие должны будут воспользоваться этим перерывом, чтобы починить поврежденные стены.

Упомянутый Ван Чуном мастер Чжан, естественно, был Чжаном Шоужи из Бюро Работ. Самым большим преимуществом модульных стен была простота их демонтажа, перемещения и ремонта.

Для Хуошу Хуйцана и Далуна Руозана было невозможно уничтожить эти стальные стены.

— Да, я все сделаю.

Чэнь Шусунь немедленно ушел, чтобы выполнить его приказы.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 587. Решающая битва! Баллисты показывают свою мощь!**

Нападение Хуошу Хуйцана произошло намного раньше, чем предполагалось.

Хуошу Хуйцан уставился на вершину и внезапно приказал:

— Цирень Сянсян, иди ты!

— Да, генерал!

Из-за него донесся голос, и доспехи звякнули, когда крепкий и жестокий тибетский генерал сел на коня и быстро поскакал.

— Следуйте за мной!

С этим приказом стойкая фигура Цирена Сянсяна ринулась вперед, за ней последовали тысячи кавалеристов.

— Молодой мастер, тибетцы пошли в наступление. Чэнь Шусунь повернул голову и уведомил Ван Чуна.

Чэнь Шусунь снова почувствовал неописуемое восхищение. Ван Чун еще раз все предсказал.

— Все мои заказы были переданы? Сказал Ван Чун, спокойно рассматривая поле битвы.

— Все ваши заказы были переданы.

— Тогда начинай, равнодушно сказал Ван Чун.

Бум!

Звуки борьбы послышались по всей горе. Тысячи тибетских кавалеристов взбирались на гору, безумно бросаясь к баррикадам, стальным стенам и солдатам армии протектората Аннана. В то же время волны огненных шаров продолжали падать, отсекая фронт армии протектората Аннана с тыла.

— Отодвиньте баррикады! Используйте веревки, чтобы отвести их в сторону!

— Спешьтесь и отодвиньте баррикады!

— Идите туда, где находится генерал Туми Сангжа, и атакуйте из-за его спины!

......

Тибетские офицеры выполнили его приказы, не желая ничего, кроме как разорвать оборону Тана. В то же время солдаты армии протектората Аннана на нижней половине горы жертвовали своими жизнями.

— Постой! Постой! Милорд приказал, чтобы никто не отступал!

— Щитоносцы! Щитоносцы!

— Охраняйте баррикады — не дайте им их растащить!

— Если им позволят нарушить оборону, мы все умрем!

......

Атмосфера была полна напряженности. Одна сторона пыталась прорваться к вершине и смести последнее препятствие на юго-западе, в то время как другая сторона делала все возможное, чтобы защититься и выжить, и ни одна из сторон не отступала.

Когда Хуошу Хуйцан увидел интенсивную схватку, он внезапно нахмурился и приказал: — Генерал Жаджи! Иди и ты!

— Да, генерал! — быстро ответил другой генерал племени Тибетского Плато.

— Следуйте за мной!

С этим приказом в воздух поднялся еще один поток пыли, когда почти десять тысяч тибетских кавалеристов устремились к горе, как молния. С ним Хуошу Хуйцан отправил тридцать тысяч солдат, довольно значительное число.

Кавалерия была более мощной силой, чем пехота, и тридцати тысяч кавалеристов было достаточно, чтобы справиться с тремя сотнями тысяч пехоты на равнинной местности. Но в этот момент их противниками были около ста тысяч солдат, расположенных на горе.

Бум бум бум!

Удары лошадей о грохочущие щиты наполнили воздух, как и призывы удерживать линию. У одного щита армии Протектората Аннана было по крайней мере два или три человека, которые держали его, иногда даже пять или шесть.

Все они были собраны за щитами, используя всю свою силу, чтобы остановить тибетскую атаку.

Хуошу Хуйцан нахмурился и издал еще один приказ.

— Вы идете также!

В этой гористой местности одновременная атака сорока тысяч кавалеристов была по существу максимально возможной. Больше солдат не сможет вступить в бой.

Пока они не прорвали первую оборонительную линию армии протектората Аннана!

— Убьюююююю!

Яростный рев наполнил воздух, когда прибыла четвертая волна тибетских солдат. Если взглянуть с неба вниз, можно заметить, что основание горы полностью покрыто тибетскими солдатами.

— Убей их всех!

Подобные крики на тибетском можно было услышать по всему полю боя. На фоне этих ужасающих волн тибетских атак все солдаты армии протектората Аннана на линии фронта почувствовали невообразимое давление.

Хрупкая оборонительная линия может рухнуть в любое время.

И хуже всего было то, что путь открыл Туми Сангжа. Бесконечный поток тибетских солдат несся через этот разрыв и вверх по горе. Одна секунда, две секунды, три секунды… каждый момент времени, казалось, длился вечность.

Оборонительные линии Великого Тана оказались на грани прорыва.

— Удвоить силу штурма! Они вот-вот сломаются!

Тибетцы продолжали совершать бесконечные волны атак, но истинным человеком, прорвавшим первую линию обороны, был тот, кого никто не ожидал.

Бум!

В какой-то момент Туми Сангжа сбросил Ло Цзи, Орла и Лин Ушу, вырвавшись из окружения и направив кулак в сторону тяжелой металлической стены.

Бузз! Как будто это был какой-то сигнал, все баррикады и щиты в окрестностях были внезапно разрушены. Прежде чем кто-либо смог отреагировать, первая линия обороны была прорвана.

— Убьюююююю!

После минутного молчания тибетская кавалерия заметила, что произошло, и наполнилась энергией. Даже солдаты Мэнше Чжао и У-Цана, следившие за битвой, чувствовали себя возбужденными и взволнованными.

— Замечательно, убей их всех!

Все они чувствовали запах победы. Казалось, что они наконец нашли способ победить Танцев. Но в следующий момент, прежде чем эти сорок тысяч тибетских кавалеристов смогли атаковать, прежде чем радость и волнение армии Мэнше Чжао и У-Цана продлились дольше, чем несколько мгновений, произошла величайшая перемена.

После того, как их баррикады были демонтированы, разрушены щиты и разрушена оборонительная линия, все солдаты армии протектората Аннана немедленно спрятались за стальными стенами по бокам.

Свист!

С металлическим воем сквозь небо пролетел толстый болт, пронзивший тибетского всадника. Мускулистый высокогорный конь едва успел заржать, прежде чем упасть на землю со своим наездником.

Этот толстый болт продолжал лететь позади них. Взрыв! Он ударил второго гонщика, а затем третьего, четвертого, пятого, шестого…

В своей бешеной атаке огромное количество тибетских солдат собралось у основания горы, плотно концентрируя свои ряды. И в этот момент эта тибетская стратегия стала роковой ошибкой.

Бэнбэнбэнбэн!

Только после того, как этот выстрел пробежал через десять с небольшим тибетских кавалеристов, оставив прямой кровавый путь, его сила была, наконец, израсходована.

— Баллисты Тана!

Раздался панический голос, голос, заставивший всех остальных солдат дрожать. В этот момент все тибетцы у подножия горы почувствовали, как их кровь замерзла в их жилах.

Тибетцы славились своей толстой латной броней, но у этой латной брони был смертельный враг: баллисты Великого Тана.

Массивные болты, выпущенные этими баллистами, могли легко проделать прямую линию через тибетские ряды.

Этот ужасный звук был тем, который все они узнали: звук баллист Великого Тана.

Твиштвиштвиш!

В мгновение ока, прежде чем они успели среагировать, Ван Чун показал свой скрытый козырь. Звуки бесчисленного обстрела баллистами поднялись с верхней половины горы.

Бесчисленные баллисты, выстроенные в линию на горе, в настоящее время стреляли.

Пылающее пламя и падающие огненные шары могли блокировать солдат армии Протектората Аннана, но они не могли блокировать знаменитые баллисты Великого Тана. Бах Бах бах! Тысячи баллистических болтов взвились в воздух, пронзив бесчисленное множество тибетской конницы.

Плотные ряды кавалерии едва успевали издать крик, прежде чем сквозь них пробивался толстый болт. Тела рухнули на землю, как деревянные колонны, и ударились с душераздирающим стуком.

Все пошло по плану, когда тибетцы выстроились в ряд, прежде чем металлические стены были сбиты.

Убить!

Это была настоящая бойня!

За несколько секунд эти баллистические болты убили больше тибетцев, чем число, которое заряжало линию обороны Тана.

Болты стреляли один за другим, бездушные и решительные.

И это пылающее море пламени было барьером, который защищал баллисты от тибетской конницы!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 588. Решающая битва! Убийственное намерение Гелуофэна!**

— Ублюдок! Этот парень слишком хитрый!

В армии Мэнше Чжао Фенцзиайи крепко сжал кулак. Он был уверен, что Ван Чун передвинул эти баллисты только во время нападения Туми Сангжи.

Потому что в предыдущих битвах этих баллист просто не было.

— Он даже использовал море огня в своих интересах. Этот парень действительно ужасен. Клан Ван восхваляют как клан министров и генералов, но такого рода резервы просто абсурдны.

Все генералы Мэнше Чжао были ошеломлены, в их умах возникло глубокое опасение.

Каким человеком был Далун Руозан?

Каким человеком был Хуошу Хуйцан?

Хотя Мэнше Чжао и У-Цан не были врагами, на юго-западе не было никого, кто бы не понимал, кто эти два человека. Если кто-то из этой пары появится на границе Мэнше Чжао, все немедленно начнут действовать так, как будто они сражаются с могущественным противником.

Но этот мальчик по имени Ван Чун сражался с ними лицом к лицу, преуспев в атаке и защите.

Он даже использовал огненные шары Далуна Руозана, чтобы защитить свои силы, нейтрализуя тибетское оружие.

Они даже подозревали, что этот Ван Чун преднамеренно заставил тибетцев собирать силы вокруг основания горы и ждал, пока земля не будет насыщена тибетскими войсками, прежде чем вывести баллисты Великого Тана.

При нормальных обстоятельствах баллисты Великого Тана в своих наиболее эффективных действиях убивали только три или четыре человека с каждого выстрела, и это бывало только в том случае, если враг атаковал их в лоб. Но прямо сейчас кавалерия была так упакована, что одного удара было достаточно, чтобы убить десяток человек или даже более.

Несколько баллистических болтов пробили пятнадцать или шестнадцать кавалеристов, прежде чем наконец остановиться.

Под этим коротким дождем баллистических болтов число жертв среди тибетцев возросло до четырех или пяти тысяч. Румбл! Еще один залп болтов свалился с горы. Результаты были не такими очевидными, как в первой волне, но две-три тысячи тибетцев были сброшены на землю вместе со своими лошадьми.

Кровь хлынула вниз с горы пузырящимися потоками, в то время как мучительное ржание лошадей наполнило воздух. Вся гора была в хаосе.

Этот вид заставил глаза Хуошу Хуйцана задергаться.

Даже после всех его лет на юго-западе, всех сражений, которые он вел против Тана, все время, когда он был свидетелем силы вооружения Великого Тана, Хуошу Хуйцану все еще было трудно сохранять спокойствие перед лицом мощи, проявляемой Баллистами Ван Чуна.

Хотя королевская линия Нгари владела более чем двумя сотнями тысяч кавалеристов, поэтому потеря нескольких тысяч кавалеристов была не столь значительна, этим двустам тысячам кавалеристов потребовалось более тридцати лет, чтобы формироваться, потребовалось огромное количество времени и энергии, чтобы вырасти.

Тибетцам будет нелегко создать еще одну такую армию.

Хуошу Хуйцан внезапно поднял руку и твердо приказал:

— Сменить цель. Уничтожьте эти баллисты Великого Тана!

— Да, генерал!

Но до того, как этот приказ дошел до солдат, ситуация на склонах изменилась еще раз. Без малейшего колебания, после стрельбы двумя волнами, баллисты Большого Тана были быстро отведены за стальные стены.

Баллисты исчезли всего за несколько секунд, так же быстро, как и появились.

Туми Сангжа, Цирень Сянсян и Чжацзе Сицзи, эти три могущественных племенных генерала, испытывали глубокий страх. Великий Тан, отводивший эти баллисты, был гораздо страшнее, чем если бы они продолжали стрелять.

Потому что никто не знал, когда они снова появятся и возобновят огонь.

От этого было просто невозможно защититься.

Более того, баллисты Великого Тана нужно было перезаряжать и подтягивать каждые два-три выстрела. Забрав их сейчас, Ван Чун мог перезарядить баллисты и быть готовым к их отправке, когда сочтет это нужным в следующий раз.

И этот случай неизбежно станет очередной бойней!

Когда они постепенно начали понимать стратегию Ван Чуна, все они почувствовали, что их сердца стали ледяными. Баллисты Великого Тана, конечно, не были новым оружием, но никто никогда не использовал их с таким ужасающим эффектом, как Ван Чун.

— Черт возьми! Держитесь за мной. Если мы сможем их обезвредить, они не смогут стрелять в нас!

— Кто-нибудь, приведите туда солдат и уничтожьте баллисты!

— Не забудьте использовать их стальные стены, чтобы избежать залпов!

......

В тибетской армии не было недостатка в умных людях. Некоторые сразу заметили решающий момент в этом вопросе.

Если они будут сражаться в ближнем бою с Таном, то армия Протектората Аннана на склонах выше не будет стрелять из-за боязни застрелить свои силы. В то же время, стальные стены, которые Ван Чун установил вокруг горы, также можно использовать, чтобы избежать огня баллист.

Но тибетцы славились своими кавалерийскими атаками и были искусны в нападении. Оборона и удержание линии были полем пехоты Великого Тана пехоты. Если бы кавалерия пряталась за стальными стенами, она потеряла бы цель.

— Ублюдок! Следуйте за мной!

Туми Сангжа, завернутый в своего огромного стального гиганта, внезапно взревел, и его резкий черный Ореол Шипов завибрировал в ответ. Танские солдаты вскрикнули в тревоге, когда их доспехи были сорваны с их тел и превращены в сотни металлических людей, которые немедленно пересекли море огня и атаковали место, где находились баллисты.

В то же время Туми Сангжа вырвался на свободу от Старого Орла, Ло Цзи и Лин Ушоу, и сам стал прыгать в гору. Это палящее море огня не могло даже достигнуть колен великана и поэтому не представляло для него угрозы.

Бум! Гора дрожала под ногами Туми Сангжи, но Туми Сангжа смог сделать только несколько шагов, прежде чем внезапно остановился, и его тело задрожало, когда он поднял голову к небу.

В темных облаках огромный огненный шар быстро расширялся, как миниатюрное солнце. Крах! Он приземлился в месте в нескольких десятках чжан от Туми Сангжа, испуская рябь энергии и пламени.

Но с приземлением этого огненного шара небеса затихли. Огненные шары больше не падали с неба.

Через некоторое время осадные орудия в тылу наконец-то израсходовали все свои огненные шары, положив конец дождю из огненных шаров.

На мгновение вся гора была полностью лишена звука.

— Все кончено!

На вершине Ван Чун улыбнулся, наблюдая, как последний огненный шар врезался в землю. Все было так, как он ожидал. Независимо от того, насколько мудрым был Далун Руозан или сколько он планировал, он никогда не планировал бы появление Ван Чуна или того факта, что Ван Чун построит и Город Льва, и эту стальную крепость на юго-западе.

Доступное короткое время гарантировало, что у Далуна Руозана не будет достаточных резервов.

Так что дождь из огненных шаров гарантированно не продлится долго.

Увлеченный легким ветерком, Ван Чун посмотрел вниз с горы и равнодушно сказал:

— Выходи!

Рев!

Рев, который мог разрушить горы, поднялся с вершины. Как будто время остановилось и теперь снова начало течь, пустынный склон горы стал немедленно покрыт солдатами.

Наконец настал черед армии протектората Аннана контратаковать.

— Убьюююююю!

Крики битвы отозвались эхом в горизонте, когда солдаты тана, прячась за стальными стенами, выбежали, создавая поток стали, спускаясь с горы.

Их импульса было достаточно, чтобы охватить весь мир, свергнуть горы и обратить вспять моря!

— Иностранные свиньи! Отдайте свою жизнь!

Яростные крики поднялись с горы, когда бесчисленные офицеры армии протектората Аннана вышли со своими солдатами и бросились вниз по склону, из их тел вырывались мощные ауры.

Даже такой дерзкий генерал, как Туми Сангжа, в этот момент расширил глаза от шока.

Хотя Великий Тан провел эти последние годы в мире и удовольствии и уже не был таким сильным, как раньше, голодный верблюд был все еще сильнее лошади, и его армия все еще была полна талантами. У него было гораздо больше генералов, чем у У-Цана или Мэнше Чжао.

Старый Орел, Ло Цзи и Лин Ушоу уже были достаточно трудны, чтобы справиться с ними, и теперь еще больше людей бросалось в атаку.

— Отступление! Отступление! Спешите! — вдруг заревел Туми Сангжа.

Тридцать тысяч тибетцев не могли сравниться со всеми этими солдатами Тана. Без прикрытия огненных шаров тибетцы потеряли свое преимущество.

Ржание!

Пулеметная очередь баллист уже привела к падению морального духа тибетцев. Теперь, когда потоки битвы внезапно изменились, тибетцы у основания горы начали бежать.

Кавалерия, которая продвинулась дальше в гору, также начала поворачивать своих скакунов и бежать.

Туми Сангжа и другие генералы немного дольше задержались в тылу, прежде чем развернуться и убежать с горы.

В такой битве попадание в бой было смертным приговором!

— Ха!

Видя, что тибетцы бегут, гора мгновенно взорвалась от приветственных криков.

......

Посреди своей армии Гелуофэн посмотрел на вершину, его глаза мелькнули взад-вперед. После долгого времени он наконец заговорил.

— Хуошу Хуйцан также потерпел неудачу!

Его взгляд был глубоким и вдумчивым, но никто не мог сказать, о чем он думал.

— Создавая эти вещи для Далуна Руозана, мы вложили большое количество ресурсов. В конце концов, их убойная сила была ограничена.

Холодный голос раздался из-за Гелуофэна.

— Это не потому, что Хуошу Хуйцан был слишком слаб.

— Да.

Другой голос добавил:

— Суть проблемы в этом ребенке. С ним труднее справиться, чем мы себе представляли.

— Великий Тан уже достаточно силен. Этого было достаточно, чтобы у них тогда был герцог Цзю. Им не нужна ни секунды, ни трети…

Глаза Гелуофэна начали мерцать холодным светом. Как и Далун Руозан, он не пережил битву прошлой ночью. Он только слышал рассказы людей, которые вернулись.

Но этих нескольких пересчетов было достаточно, чтобы Гелуофэн захотел убить этого мальчика.

— В этой битве больше не важно уничтожить армию протектората юго-запада. Но этот мальчик по имени Ван Чун должен быть убит!

С этими последними словами глаза Гелуофэна засияли шокирующим намерением убить.

— Ваше Величество, будьте спокойны. Он не сможет уйти живым.

С этими последними словами больше ничего не было слышно за его 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 589. Решающая битва! Смутный обмен острыми словами!**

Битва быстро закончилась.

Тибетцы не начали новую волну нападений, а армия протектората Аннана не продолжила преследование. Казалось, что основание горы служило невидимой бороздой, отделявшей армию протектората Аннана от армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Обе стороны занимались своим делом.

Но как только одна сторона пересечет эту границу, это будет означать, что должен был начаться еще один раунд боевых действий.

— Как там? Вы закончили подсчет наших жертв?

На вершине Ло Цзи, Лин Ушоу и другие генералы армии протектората Аннана собрались, чтобы подвести итоги своих потерь.

— С начала битвы и до этого времени наши потери составляют 8764 человека!

Лин Ушоу взглянул на книгу, переданную офицером регистратором, прежде чем поднять голову и заговорить с собравшимися генералами.

— Это также означает, что у нас осталось только 91 000 солдат.

Эти слова, казалось, немедленно заставили даже воздух стать более тяжелым. От Города Льва до сих пор внимание было сосредоточено на количестве солдат под их командованием. После каждой битвы они всегда подсчитывали, сколько войск у них осталось.

Армия Мэнше Чжао и У-Цана была слишком велика и простиралась до самого горизонта, куда бы они ни смотрели. Такое давление было на самом деле весьма значительным.

Если армия протектората Аннана хотела выжить, они должны были дорожить каждым солдатом.

То, что этот первый обмен привел к потере почти одной десятой их рабочей силы, было очень тяжелой новостью для этих генералов.

— Сколько войск потерял враг? спросил однорукий генерал. Хотя он имел только одну руку, этот генерал все еще казался чрезвычайно сильным и смелым. Энергия, излучаемая его телом, была даже более грозной, чем энергия Ло Цзи или Лин Ушоу.

Самой уникальной вещью в нем была все еще тяжелая сабля в его руке. Эта сабля была шириной в полфута и длиной в шесть футов. Сам клинок был очень толстым и тяжелым. С первого взгляда можно сказать, что она была сделана на заказ.

Этого человека звали Чэнь Гуаньшунь, и он был одним из высокопоставленных генералов армии протектората Аннана. Его прозвище было — Горная Речная Сабля, и его звание было даже выше, чем у Ло Цзи. С точки зрения чистой силы он определенно входил в пятерку лучших в армии протектората Аннана.

— Разрешите мне взглянуть!

Лин Ушу перевернул следующую страницу.

— Эта… армия Мэнше Чжао и У-Цана понесла потери более восьмидесяти тысяч, гранича с девяноста тысячами! По словам офицера регистратора, это только консервативная оценка.

— Ах!

Глаза офицеров загорелись, когда они начали поднимать головы.

— Генерал Лин, вы уверены, что это правильно? — взволнованно спросил один из генералов.

Они знали, что армия Мэнше Чжао и У-Цана должна была потерять большое количество людей в этой битве, но никто из них не знал, сколько. Теперь, когда пришли результаты, им пришлось признать, что это число намного превзошло их ожидания.

— Это не может быть неправильно! Все вы должны знать строгость военного закона в армии Протектората Аннана. Они никогда не допустят такой ошибки! — Твердо ответил Лин Ушоу.

Офицеры регистратора отвечали за учет потерь в бою. Это было чрезвычайно важно для армии, и любая ошибка могла привести к казни.

— Соотношение жертв к числу десяти к одному… это просто абсурд. Даже Генеральному защитнику Чжанчоу никогда не удавалось добиться такого рода рекордов. Этот наследник, этот наследник…

Генерал армии Протектората Аннана был так взволнован, что едва мог говорить.

Военные стратеги не были в дефиците на юго-западе, и Чжанчоу Цзяньцюн и Сяньюй Чжунтун были довольно приличными экспертами военного искусства. Но Ван Чун находился на совершенно другом уровне.

— Я внезапно понимаю, почему лорд Чжанчжоу отдал свой знак этому молодому сэру.

Лин Ушоу вздохнул.

— Молодой Мастер знает об этом?

Чэнь Гуаньшунь внезапно повернул голову дальше на вершину. На просторах горы фигура Ван Чуна казалась чрезвычайно маленькой. Хотя они уже были знакомы с ним, все эти генералы все еще чувствовали, что смотрят на Ван Чуна впервые.

— Офицер-регистратор уже передал эту информацию Молодому Мастеру, — сказал Ло Цзи, его голос был полон уважения.

Все их жизни были в руках Ван Чуна, и на юго-западе не было найдено более грозного стратега или тактика. Нет! Не только на юго-западе. В этот момент всем казалось, что наследник, стоящий за ними, был, вероятно, величайшим мастером военного искусства на всех Центральных Равнинах.

— Пойдем! Давайте также встретимся с Молодым Мастером. Кроме того, распространим новости о жертвах вокруг. Я хотел бы посмотреть, найдется ли кто-то в армии, кто все-таки осмелятся выступить против Молодого Мастера. Если есть еще кто-то, кто не может измениться со временем, они действительно не смогут обвинить нас в грубости! — Сказал Линь Ушоу.

— М-м.

Чэнь Гуаншун кивнул. На самом деле в армии Протектората Аннана все еще оставалось немало солдат, которые были в некотором противоречии с тем, что Ван Чун командует всей армией. В противном случае, Ван Чун не был бы настолько ограничен в количестве генералов, которым он мог бы приказывать.

Но эти люди публично не выражали свои возражения, поэтому Ван Чун ничего не мог с ними поделать.

Однако, будучи генералом армии протектората Аннана, Чэнь Гуаншун знал об этих частных ворчаниях. Независимо от того, как это было в прошлом, начиная с сегодняшнего дня, он не позволит никому игнорировать приказы Ван Чуна.

Это был консенсус, разделяемый всеми присутствующими генералами.

Они быстро начали подниматься в гору.

......

На вершине Чэнь Шусунь пролистал книгу и отметил:

— Молодой Мастер, у тибетцев и людей Мэнше Чжао осталось всего около четырехсот тысяч солдат.

— Мм, но у нас всего около девяноста тысяч солдат.

Ван Чун кивнул и заговорил, но его взгляд оставался неподвижно прикованным к подножию горы. Стоя на вершине, он имел преимущество в том, что видел все, что делала армия Мэнше Чжао и У-Цана. Предыдущее сражение закончилось, но и Ван Чун, и другие генералы Великого Тана прекрасно знали, что битва в целом далека от завершения.

Хуошу Хуйцану не так легко уступить, как и Далун Руозану. Ни один из участников этого дуэта не был по-настоящему мобилизован, ни Гелуофэн, ни Дуань Гэцюань.

И его отец Ван Ян и генеральный защитник Сяньюй Чжунтун также все еще стояли на вершине.

С мобилизацией элитных боевых сил каждой стороной, этот конфликт был еще далек от завершения.

— Битва будет только более интенсивной отсюда! — Вдруг сказал Чэнь Шусунь.

— Мм, конечно.

Ван Чун кивнул.

Более ранние нападения армии Мэнше Чжао и У-Цана были только ради того, чтобы померяться силами. Солдаты с самой низкой боевой мощью всегда будут отправлены первыми. И Белый Корпус, и войска Цзяосилуо были далеко не самыми элитными силами противника.

Чем дальше шла эта война, тем жестче и интенсивнее она становилась.

— Молодой мастер Чун, вы все еще не желаете выйти навстречу?

Громкий голос внезапно поднялся с подножия горы, как раскат грома. Этот голос мгновенно заставил замолчать всю гору. Ван Чун, Чэнь Шусунь и Старый Орел остановились и посмотрели вниз с горы.

Старый Орел посмотрел за ним на Ван Чуна и сказал:

— Молодой Мастер, это Далун Руозан.

После окончания битвы он вернулся к Ван Чуну.

— Вы хотите ответить ему?

Чэнь Шусунь предупредил Ван Чуна:

— Далун Руозан восхваляется как мудрый министр, такой же хитрый, как лиса. У него не может быть никаких добрых намерений, если он просится поговорить с молодым Мастером.

— Все в порядке.

Ван Чун махнул рукой и слабо улыбнулся.

— В такое время, какие уловки он может иметь? И, кроме того, даже если он хочет сделать какую-то уловку… он сможет, только если я позволю ему это.

Выражение крайней уверенности появилось на лице Ван Чуна.

Он знал, что человек, стоящий напротив него, был мудрым министром У-Цана, но этот мудрый министр не знал, что человек, стоящий напротив него, был Святым Войны. Неважно, какую политическую или военную репутацию имел Далун Руозан на юго-западе, Ван Чуну было нечего его бояться.

Ван Чун, взмахнув рукавами, сделал два шага вперед и заговорил.

— Ван Чун здесь. Великий министр?

Фвууш!

Почти в то же самое время тибетская армия внизу внезапно разошлась. Облаченный облик Далуна Руозана, держащего веер, не спеша вышел изнутри.

— Это Ван Чун, молодой мастер Ван, потомок герцога Великой Династии Тан?

Далун Руозан поднял голову, уставившись на вершину.

На вершине Сяньюй Чжунтун и Ван Ян посмотрели друг на друга, шок был очевиден в их глазах. Тот факт, что Далун Руозан смог догадаться об имени Ван Чуна, был довольно удивительным, но он также догадался, что он был потомком герцога Цзю. Было очевидно, что он тщательно изучил личность и происхождение Ван Чуна.

— Именно!

Перед этими тремя армиями Ван Чун не собирался ничего скрывать.

— Чего Великий министр хочет от меня попросить в это время?

— Хахаха, молодой мастер Ван, ты действительно любишь рассказывать анекдоты. Посмотри вокруг. Разве не наши У-Цан и Мэнше Чжао окружают тебя?

Далун Руозан раскрыл руки и усмехнулся.

— Ха-ха, поскольку Великий министр уже настолько уверен в своей победе, зачем тратить энергию, трепля языками. Просто прикажите своим солдатам наступать и закончим дело.

Ван Чун улыбнулся.

— Ха, Молодой Мастер молод и энергичен. Этот Далун Руозан восхищается вами. Однако, такие солдаты Тана, как вы, бесстрашны и беспечны перед смертью?! Этот министр дорожит талантами. Если Молодой Мастер готов сдать армию Протектората Аннана, этот министр готов освободить молодого мастера из уважения и оставить генерального протектора Сяньюя в живых.

Далун Руозан поднял взгляд на вершину, его лицо выражало искренность.

— Хороший план от великого министра. Тогда могу я спросить, что будет с солдатами армии протектората Аннана? — пренебрежительно сказал Ван Чун.

— Молодой Мастер, будь спокоен. Далун Руозан, естественно, оставит им жизнь. Но они все же солдаты. Воспитание тигра приведет к тому, что ты будешь им укушен. Если они вернутся на Центральные Равнины и снова войдут в армию, тогда мы только пустим тигра обратно в гору, чтобы он мог снова стать нашим врагом. Таким образом, если обе стороны смогут прийти к соглашению, если они хотят сложить оружие, мы готовы выпустить их в У-Цан или Мэнше Чжао доживать до выхода на пенсию… Это уже отличный компромисс.

Далун Руозан продолжал говорить с выражением крайней искренности.

— Ха-ха, великий министр, у меня есть еще лучший план. Желает ли великий министр его выслушать?

Ван Чун, наконец, не смог удержаниеся от смеха.

— Пожалуйста, объясните его мне.

Далун Руозан слегка усмехнулся.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 590. Решающая битва! Обе стороны показывают свои стратегии!**

— Если Великий министр желает, пусть тибетская кавалерия предложит себя в качестве заключенных, а затем отправит Ценпо в столицу, чтобы просить прощения за свои преступления у Императора Мудреца. Возможно, У-Цан все еще сможет остаться в мире на Тибетском Плато. В противном случае, он столкнется с большой катастрофой!

Слова Ван Чуна заставили Далуна Руозаая, Хуошу Хуйцана и всех других генералов королевской линии Нгари мгновенно побледнеть. Ван Чун явно использовал тибетский, чтобы произнести эти слова.

Наглый мальчишка, ты смеешь оскорблять Ценпо! — тибетский генерал яростно взревел, все его тело наполнилось яростью. Лица других генералов также были окрашены в гнев. У-Цан мог быть разделен на четыре королевские линии, но позиция Ценпо была высшей.

Даже Далун Руозан и Хуошу Хуйцан были невероятно почтительны перед Ценпо, и не осмеливались выходить за рамки.

— Молодой мастер Ван, я думал, что вы культурный человек и что мы можем говорить друг с другом. Я не думал, что вы будете настолько наглы. Цветочные слова и оскорбление Ценпо не принесут вам никакой пользы, — Сказал Далун Руозан с большим неудовольствием.

В У-Цане статус Ценпо был даже выше, чем у Императора Мудреца. Причина была очень простой. Хотя Империя У-Цан, казалось, была разделена на четыре Королевских Линии, Ценпо правил всем.

И его внутренняя иерархия была даже более строгой, чем у Великого Тана!

— Ха, великий министр считает, что я намеренно вас злю?

Ван Чун усмехнулся, глядя на гнев тибетских генералов с полным презрением.

— Великий министр ослеплен жадностью, видя только победу и поражение в одной войне, но Ван Чун смотрит на У-Цан и Великий Тан. Великий Тан стоит в центре четырех крайностей и восьми диких мест, его сила помещается выше других королевств. Великий министр не забыл об этих старых событиях, верно?

— В четырех морях, восьми первозданиях и шести направлениях 1 ни одна империя не может сравниться с Великим Таном. У-Цан… не исключение! Даже если Великий Министр, работая с Мэнше Чжао, собрал армию в пятьсот тысяч человек, ну и что? Он все еще не может справиться со скудной армией в сто тысяч человек. А протекторат Аннана — только один из протекторатов.

— Великий министр думает только о том, чтобы собрать армию сегодня, чтобы справиться с небольшой армией Великого Тана. Задумывался ли Великий Министр о том, что произойдет в будущем, когда Великий Тан соберет свои армии для борьбы с У-Цаном?

Слова Ван Чуна явно повлияли на тибетцев.

Сила У-Цана была ниже, чем у Великого Тана, но никто никогда не заявлял об этом так прямо, как Ван Чун. Более того, даже если эта армия выиграет эту войну и займет юго-запад Великого Тана, когда будет задействована вся Империя Великого Тана, даже Хуошу Хуйцан не осмелится говорить легкомысленно.

Великий Тан все еще имел в столице Гешу Хана, Гао Сяньчжи, Чжан Шоугуи, Ван Чжунси и даже Чжанчжоу Цзяньцюна… и еще много, много других. На этот раз, если бы тибетцы не работали вместе с другими странами, и, если бы Гелуофэн не добился неожиданной победы в Эрхае над Великим Таном, позволив другим странам увидеть слабость Великого Тана и дав им шанс нанести удар, одного только У-Цана было бы недостаточно, чтобы бросить вызов Великому Тану.

С этим парнем… действительно намного сложнее, чем я себе представлял.

Далун Руозан нахмурился. Он мог ясно почувствовать изменение в моральном духе окружающих солдат, и это, конечно, был не тот результат, которого он хотел. Он намеревался вызвать Ван Чуна, чтобы сломить дух Великого Тана, но была достигнута лишь полная противоположность.

— Великий министр, больше нет необходимости говорить. С этим ребенком трудно справиться.

Позади него донесся энергичный голос.

Хуошу Хуйцан, нахмурив лоб, принял редкое решение вмешаться. Он редко принимал участие в действиях и планах Далуна Руозана, но на этот раз Хуошу Хуйцан почувствовал себя вынужденным вмешиваться.

Не потому, что он не верил в Далуна Руозана, а потому, что несоответствие в силе между Великим Таном и У-Цаном было ясным и неоспоримым. Даже Хуошу Хуйцан не осмелился бы утверждать, что У-Цан мог превзойти Великую Династию Тан.

Если бы это действительно было так, не было бы необходимости в союзе с Мэнше Чжао.

Сороконожка может умереть, но она никогда не упадет. Несмотря на то, что Великий Тан уже не был на пике своего развития, как самая сильная империя континента, его существование бросало огромную тень на окружающие страны.

— Хахаха, молодой мастер Ван — действительно хороший собеседник. Но дерево, которое выделяется из леса, будет снесено первым. Если у молодого мастера есть время, вам следует сначала побеспокоиться о себе. Что касается У-Цана… За все эти века Центральные Равнины никогда не могли покорить У-Цан, поэтому, естественно, это будет невозможно в последующие века.

Далун Руозан слабо улыбнулся.

Честно говоря, Далун Руозан на самом деле чувствовал некоторое восхищение этим Ван Чуном. К сожалению… Ван Чун был Танцем, врагом У-Цана.

— Ха-ха, Тан никогда не мог ступить на плато в прошлом, но нет никаких гарантий, что так будет и в будущем. И кроме того, У-Цан может бежать на плато, но сможет ли король Гелуофэн?

Стоя на вершине, Ван Чун улыбнулся и повернул в другом направлении.

Бузз!

Прежде чем Далун Руозан смог ответить на слова Ван Чуна, Гелуофэн, Фэнцзиайи и другие генералы Мэнше Чжао начали бледнеть. Все они наблюдали за обменом словами между Ван Чуном и Далуном Руозаном, но никто из них не ожидал, что копье Ван Чуна внезапно обернется к ним.

Союз между Мэнше Чжао и У-Цаном всегда имел скрытую опасность. Так же, как сказал Ван Чун, У-Цан и Мэнше Чжао были разными. Когда поражение казалось неизбежным или что-то шло не так, тибетцы могли отступить на плато, чтобы защитить себя.

Но Мэнше Чжао не мог этого сделать.

Шесть Чжао из Эрхай были разоблачены, и как только У-Цан выведет свои войска, Мэнше Чжао останется один, чтобы принять ярость Великого Тана. И сила Мэнше Чжао никогда не сможет противостоять такому нападению.

Таким образом, Мэнше Чжао, от низшего подданного короля Гелуофэна, всегда беспокоился об У-Цане. Они также были обеспокоены тем, что Далун Руозан и Хуошу Хуйцан не захотят продолжать и уйдут, не завершив начатое.

Но это был чрезвычайно деликатный вопрос, поэтому ни одна из сторон не поднимала его, поскольку они составляли условия альянса, разумно избегая этого вопроса. Однако теперь Ван Чун поставил перед ними эту страшную тему.

Генерал Мэнше Чжао рядом с Гелуофэном не мог не предостеречь:

— Ваше Величество, язык этого парня слишком острый. Вы не можете ответить ему. Хотя Далуна Руозана хвалили как мудрого министра, на этот раз он действительно выбрал неправильную цель.

На самом деле он ничего не чувствовал, пока говорили Ван Чун и Далун Руозан, но как только Ван Чун нацелил на них свое копье, все стало иначе. Этот простой вопрос заставил их сердца содрогнуться от страха. Эти генералы чувствовали, что ничего хорошего не получится, если говорить с ним, что не будет никакого преимущества.

— Все в порядке!

Глаза Гелуофэна на мгновение вспыхнули, но он быстро успокоился и взмахнул рукой.

— Это всего лишь подросток. Так как наш враг начал разговор, если мы притворимся, что он ничего не сказал, мы будем казаться слишком трусливыми. Если у нас даже не хватит смелости, чтобы припираться, даже не увидев Великого Императора Мудреца Тана, тогда какое право имеет наш Мэнше Чжао бороться против Великого Тана?

— Это…

Гелуофэн показал небольшое колебание. Как гегемон юго-запада, как местная верховный эксперт, если ему не хватит даже этой смелости, он подведет свою власть.

— Молодой мастер Ван — человек культуры и таланта. Как ваш старший, я не буду с вами ссориться. У альянса Мэнше Чжао и У-Цана есть причины, и молодому мастеру Вану не нужно об этом беспокоиться. Однако теперь, подумайте об этом: я старый знакомый вашего клана Ван. У меня когда-то была возможность встретиться с вашим дедом в столице. Когда я думаю об этом, вспоминаю, что его поведение и культура были действительно восхитительными. Если Молодой Мастер сможет вернуться, пожалуйста, передайте ему мое почтение.

— Молодой Мастер, этот Гелуофэн — хитрая лиса. Ты не можешь взять его приманку.

Глаза Старого Орла расширились, и он поспешно посоветовал действовать осторожно. Проведя так много времени в столице, когда его глаза и уши прислушивались ко всему, Старый Орел многому научился. Если слова Гелуофэна найдут дорогу в столицу, старые цензоры столицы наверняка затопят Императорский Двор потоком импичментальных меморандумов.

С таким большим количеством людей, выступавших в качестве свидетелей, никто не избежит обвинения в сговоре клана Ван с Мэнше Чжао, чтобы предать Великую Династию Тана. Даже если в будущем это обвинение будет снято, пятно навсегда останется. Потомкам клана Ван всегда будет трудно продвинуться, будь то в чиновничестве или в армии.

— Все в порядке.

Ван Чун улыбнулся. Как человек, который провел так много времени в столице и как наследник великого клана, он полностью понимал, в чем заключалась цель Гелуофэна. Императорский двор всегда был местом необоснованных обвинений, и борьба за политическую власть всегда была необычайно интенсивной.

Чтобы опрокинуть своих противников, каждая сторона была готова прибегнуть к любому методу. По крайней мере, когда король Ци узнает об этих новостях, он определенно сделает все возможное, чтобы использовать эту возможность для подавления клана Ван.

— Гелуофэн также является верховным экспертом юго-запада. Он мастер тех политических схем, которые разыгрываются в столице. Если я его проигнорирую, тогда действительно возникнет проблема. Старый Орел, я знаю, что вы имеете в виду, но относительно Гелуофэна нет необходимости быть таким пассивным, а тем более бояться.

Сказав это, Ван Чун вышел вперед, выглядя трансцендентным и неземным, даже перед этой армией в сотни тысяч человек.

— Нет необходимости в каких-либо пожеланиях. Дед — человек всевидящей проницательности. В столице этот скромный человек слышал, как он оценивает героев мира. Он сказал, что Гелуофэн — человек с нежным лицом и холодным сердцем, нелояльный человек, который кажется добрым, но внутренне злобен, тот, кто наверняка предаст Великую Династию Тан в будущем. Все доказало, что дедушка был прав. Дед всегда ненавидел и презирал мятежников и предателей, таких как Король Гелуофэн. Когда люди разделяют разные принципы, нет оснований для понимания. Лучше, если король Гелуофэн никогда не упомянет о том, чтобы передать привет!

Голос Ван Чуна звучал над огромной армией.

Румбл! Его голос отозвался эхом по полю. Ван Чун использовал немного Звездной Энергии, чтобы его голос был слышен в радиусе нескольких ли.

Увидев это зрелище, Гелуофэн на самом деле усмехнулся.

— Королевский отец, действительно ли Ван Цзюлин говорил такие слова? Спросил Фенцзиайи.

Все говорили, что Ван Цзюлин хорошо разбирается в людях. До тех пор, пока кто-то посещал столицу Великой Династии Тан, независимо от того, были ли они из Мэнше Чжао, Халифата Аббасидов или Харакса Спасину, они знали имя герцога Цзю, и все они испытывали к нему большое уважение.

Процветание Великого Тана было неразрывно связано с герцогом Цзю. Даже в дальнем зарубежье были известны истории о том, как мудрый министр герцог Цзю служил руками и ногами Императора Мудреца.

Фенцзиайи, который был заложником в столице Великой Династии Тан, естественно, очень уважал имя герцога Цзю. В этом аспекте он полностью отличался от остальных сыновей Гелуофэна.

Гелуофэн ухмыльнулся и ответил:

— Хм, ты тоже в это поверил? Это просто чепуха, придуманная этим парнем.

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

1. Восемь диких земель относятся к землям, чрезвычайно удаленным от Центральных равнин, к северу, северо-востоку, северо-западу, юго-востоку и т. Д. Шесть направлений включают четыре нормальных направления, а также верх и низ. Обычно используется для обозначения всего 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 591. Решающая битва**

— Если бы Ван Цзюлин действительно был таким грозным, он был бы не человеком, а богом, и у нашего Мэнше Чжао никогда бы не было шанса. Так как же мы могли прийти к сегодняшнему сражению?

Клан Ван был действительно довольно знаменит, а этот бывший премьер-министр Великого Тана был еще более знаменитым. Однако слова Ван Чуна могли обмануть только тех людей, которые не знали внутренней истории. Для грозных персонажей, таких как Гелуофэн, слова Ван Чуна были полной чепухой. Было бы странно, если бы они поверили хоть единому его слову.

— Черт!

Фенцзиайи быстро понял и проклял себя. Это все потому, что репутация герцога Цзю была слишком завышена, все говорили о том, насколько он благороден, а весь мир хвалил его как мудрого министра.

Фенцзиайи был очарован этим первым впечатлением и воспринял историю Ван Чуна как правду.

— Этот подлый и хитрый негодяй!

Гелуофэн махнул рукой и сказал:

— Не нужно злиться на него из-за этого. Когда две страны сражаются, все методы хороши. Так было всегда. Неотложная задача — подумать о том, как мы должны атаковать армию протектората Аннана.

По правде говоря, если бы не было необходимости пролететь над юго-западом как можно быстрее и покорить этот район, Гелуофэн был действительно весьма заинтересован в Ван Чуне. Прошло очень много времени с тех пор, как он встречал такого грозного юношу. Будь то в атаке или в обороне, он скрадывал все возможные углы и не оставлял изъянов.

Преступление мятежа, за которое Гелуофэн взял на себя ответственность, действительно могло заставить любого человека попасть в его ловушку. Но Ван Чун быстро аннулировал эту самую опасную политическую схему. Это не было то, что мог сделать любой обычный человек.

Откладывая в сторону свои знания о военной стратегии, его достижения в области политики и схем означали, что он действительно не был обычным человеком. По этой же причине Гелуофэн немедленно отложил в сторону любые дальнейшие попытки создать проблему.

— Следуйте за мной!

Смахнув свое великое одеяние, Гелуофэн повернулся и пошел в направлении Далун Руозана и Хуошу Хуйцан. В то же время Далун Руозан и Хуошу Хуйцан вели тибетских генералов в направлении Гелуофэна.

Хотя они были людьми разных принципов, как грозные персонажи юго-запада, они оба думали на одном уровне.

— Какие идеи у великого министра?

Гелуофэн сразу спросил.

— С этим паршивцем трудно справиться.

Далун Руозан глубоко вздохнул, прежде чем продолжить.

— Неотложная задача — снять оборону, которую он установил на горе. Без этих металлических стен у ста тысяч солдат Протектората Аннана не будет шансов против нашей армии.

— Вот как!

Гелуофэн также глубоко вздохнул.

— Великий Тан властвовал над миром через свою пехоту, и их опыт заключался в позиционной войне и оборонительных сражениях. И люди из клана Ван также казались экспертами в этих аспектах. В битве за Эрхай мы смогли полностью разгромить армию протектората Аннана, но мы здесь совершенно беспомощны.

Гелуофэн и армия Мэнше Чжао были теми, кто наиболее глубоко чувствовал это изменение в Великом Тане. Раньше они полагались на чистое количество, чтобы быстро свергнуть Великий Тан, но теперь они потеряли почти семьдесят тысяч солдат на горе. Армия протектората Аннана, казалось, испускала совершенно иные чувства, такие же разные, как небо и земля.

— Мы недооценили этого мальчика. Он явно пришел с соответствующим планом. Во всей этой войне он тот, кого мы недооценили больше всего, — внезапно сказал генерал Мэнше Чжао.

Эти слова мгновенно погрузили всех в тишину. Он был прав. По сравнению с тем, что они недооценили всю армию протектората Аннана, было бы лучше сказать, что они недооценили одного человека. Будь то город Лев или эта крепость перед ними, состоящая из разбросанных стальных стен, или даже глубокая трансформация армии протектората Аннана — все это было вызвано одним человеком.

С определенной точки зрения, эта война была действительно войной между армией Мэнше Чжао и У-Цана — и одним человеком.

Великий Тан послал только одного человека, но этого было достаточно, чтобы полностью перевернуть войну и расстроить предрешенный вывод.

Фенцзиайи вдруг заговорил с задумчивым выражением лица:

— Королевский отец, великий министр, сэры генералы, я чувствую, что мы не должны слишком переоценивать этого мальчика.

— Ой?

Все сразу обратились к нему.

— Есть ли у Его Высочества наследного принца какая-то мудрая мысль?

Далун Руозан слабо улыбнулся, по-видимому, очень заинтересованный в том, чтобы услышать все, что он скажет.

— Я бы не посмел назвать это мудрой мыслью, но вы все разве забыли, почему Тан выбрался из Города Льва? — Спросил Фенцзиайи.

Бузз!

В тот момент, когда Фенцзиайи закончил говорить, у всех загорелись глаза. Это правда, что с точки зрения безопасности, Город Льва был намного безопаснее, чем эта гора. Армия протектората Аннана выбралась только по очень простой причине…

— Их провизия закончилась! — вдруг сказал генерал Мэнше Чжао, и его слова сразу же дошли до всех них.

— Правильно! Армия протектората Аннана покинула Город Льва, потому что их запасы были почти исчерпаны. Запасы, чтобы накормить почти сто тысяч солдат, — не пустяк.

Глаза Фенцзиайи, казалось, светились, его взгляд становился все острее и острее.

— Неважно, насколько грозным является этот мальчишка, может ли он производить достаточно припасов, чтобы прокормить сто тысяч солдат? Война на юго-западе длилась чуть больше месяца. Рационы и фураж должны двигаться, прежде чем войска смогут мобилизоваться. Я был тут в течение долгого времени, поэтому мне посчастливилось понять, как это работает.

— Великий Тан не похож на нашу территорию. Его территория обширна и велика. Чтобы собрать ресурсы, чтобы накормить сто тысяч солдат, им нужно собирать их из всех округов и префектур. Весь этот процесс чрезвычайно сложен, и требует много времени для завершения.

— Я какое-то время учился в столице Великой Династии Тан, и у меня была возможность изучить исторические записи Великой Династии Тан. Империи Центральных Равнин должны собирать провизии не менее трех лет, чтобы вести трехмесячную войну. Кроме того, их земли становятся менее плодородными и менее продуктивными, чем дальше на идти север. В то время как наш Мэнше Чжао также выращивает рис, у нас много солнечного света и плодородных земель, поэтому мы производим гораздо больше, чем они.

— Поэтому я уверен, что Великий Тан не сможет подготовить провизию для ста тысяч солдат за короткое время. Даже если мы дадим крылья этому отродью, он все равно не сможет создать колдовские запасы для ста тысяч солдат из воздуха.

— Даже если они так крепко охраняют гору, что ни одна капля воды не может просочиться вовнутрь, пока мы просто станем осаждать их и откажемся атаковать, их смерть гарантирована. Когда придет время, нам не придется нападать на них, но им нужно будет придумать способы вырваться и покинуть это место.

С этими последними словами Фенцзиайи сжал кулаки, сверкая глазами.

Отказавшись от своего статуса наследного принца Мэнше Чжао, Фенцзиайи никогда не встречал такого человека, как Ван Чун, который полностью затмил его с точки зрения репутации. Хотя Фенцзиайи не показывал это снаружи, он внутренне считал Ван Чуна шипом на своем боку.

Генерал Мэнше Чжао немедленно выразил свое согласие.

— Ваше Высочество наследный принц право. Даже если мы ничего не станем делать, если мы не позволим армии протектората Аннана бежать, то без достаточных запасов они обязательно быстро рухнут. Неважно, что происходит в этой войне, разве их поражение не гарантировано?

Гелуофэн слегка нахмурился, но продолжил молчать.

Далун Руозан вдруг заговорил со слабой улыбкой на губах.

— Ха-ха, ваше высочество наследный принц, кажется, думает в том же духе, что и этот скромный. Но все еще есть небольшая проблема.

— Ой?

Фенцзиайи поднял брови, но быстро опустил голову.

— Я смиренно хочу услышать мудрость великого министра!

— Хе, ваше высочество наследный принц — дракон среди людей, так что вы уже довольно прилично заметили все это. Припасы действительно являются источником жизненной силы династии Тан, но эта война несколько отличается от прошлых… Почему Ваше Высочество, наследный принц, считает, что мы можем стоять здесь и атаковать Великий Тан, не беспокоясь о том, что нас атакуют откуда-либо еще?

— Это…

Намек на сомнение появился в глазах Фенцзиайи.

— Что заметил великий министр?

— Как и сказал Ван Чун, у Великого Тана есть четыре протектората: Аннан, Андун, Анбэй и Анси, а также Армия Большой Медведицы Лунси, в общей сложности пять армий. Прямо сейчас, причина, по которой остальные четыре армии задерживаются — потому что мы пришли к соглашению с Аббасидским Халифатом, Хараксом Спасину, Восточным и Западно-Тюркским каганатами, Империей Когурё, Си и Хитанцами, потому что мы достигли консенсуса. Тан обречен быть сбитым ветром. Не только мы хотим иметь дело с Великим Таном. Они тоже хотят, поэтому они хотят помочь нам, удерживая армии Великого Тана.

— Но, если мы затянем слишком надолго и не сможем покорить юго-запад, ситуация изменится. В тот момент, когда они осознают, что Великий Тан по-прежнему остается непобедимым Великим Таном прошлого, они отступят. Когда придет время, все вы должны знать, с чем мы столкнемся!

Голос Далуна Руозана заставил замолчать его окружение.

По правде говоря, это не было какой-то глубокой проблемой. Просто, как генералы, они подсознательно сосредоточили свои мысли на предстоящей битве, а не на общей ситуации.

Учитывая состояние войны на юго-западе, не было времени откладывать, и они, конечно, не могли дождаться, когда армия протектората Аннана развалится сама по себе. Если армия протектората Аннана может быть побеждена днем ранее, она сможет заселить юго-запад днем раньше, укрепляя решимость Восточного и Западно-Тюркского каганатов, Когурё, Си, Хитанцев и других иностранных держав, и позволяя им пойти на войну.

Время пролетело быстро, и чем дольше они задерживались, тем более неблагоприятной была бы ситуация для армии Мэнше Чжао и У-Цана. Никто не беспокоился об этом больше, чем Гелуофэн. В конце концов, у тибетцев была способность отступать, а у Мэнше Чжао — нет.

В этот момент он действительно был готов заплатить любую цену. Таким образом, несмотря на огромные потери, понесенные Мэнше Чжао за последние два дня, включая тяжелый урон Корпусу Белого Валуна, Гелуофэн ни разу не упомянул об этом.

Гелуофэн, несомненно, был квалифицирован, чтобы быть безжалостным человеком амбиций.

Но было ясно, что Фенцзиайи не настолько чувствителен к заботам отца.

— Вопрос о положении Великого Тана может стать проблемой на будущее!

Гелуофэн внезапно включился в разговор.

— Великий министр, есть ли у вас какая-то мудрость в отношении текущей ситуации?

— В настоящее время нет других методов!

Далун Руозан покачал головой и твердо заявил:

— Если мы хотим покончить с армией протектората Аннана, мы должны убрать стальные стены. Если мы не сможем сделать это, все будет так же, как и раньше, — и мы заплатим огромную цену!

— Но этот Цилинь, сын клана Ван, не простой человек. Если я думаю правильно, у него, вероятно, есть группа мастеров, которые готовы чинить эти стальные стены в любое время. Если мы нападем и они их отремонтируют, мы никогда не сможем добиться какого-либо прогресса. Возможно, даже если мы попытаемся форсировать проблему, мы можем заплатить цену, даже большую, чем ожидали.

— Если Великий Министр беспокоится об этих стальных стенах, то оставьте это нам. Дуань Янъян, я оставляю это вам!

Гелуофэн повернул голову к светлокожему и утонченному генералу, стоящему рядом с ним.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 592. Решающая битва! Корпус Белого Слона!**

— Ваше Величество, будьте спокойны. Ваш подчиненный обязательно выполнит эту миссию!

Генерал по имени Дуань Янъянь немедленно обернулся и ушел, гремя достпехами.

— Поскольку у Вашего Величества уже есть планы, Далун Руозан будет ждать хороших новостей. Если Ваше Величество требует чего-либо, пожалуйста, сообщите нам, и У-Цан сделает все возможное, чтобы помочь, — быстро сказал Далун Руозан.

— Мм, я обеспокоил Великого Министра. Настала наша очередь приложить немного усилий.

Гелуофэн только кивнул, прежде чем покинуть Далун Руозана и направиться обратно в свою армию.

......

Когда они покидали место встречи, Хуошу Хуйцан внезапно спросил:

— Вы действительно верите тому, что сказал Его Высочество наследный принц? Что Тан рухнет без какой-либо необходимости нападать?

Пока Гелуофэн и Далун Руозан разговаривали, он молчал, не вступая в разговор. Но он не мог сдержать свой вопрос.

— Ха, есть некоторые вещи, которые не следует говорить перед Его Высочеством кронпринцем, — сказал Далун Руозан, неторопливо взмахнув веером. — Подумайте об этом: так как этот паренек уже придумал план подготовки всех этих стальных стен, думаете ли вы, что он не подготовит достаточных запасов?

Бузз!

Лицо Хуошу Хуйцана застыло, и он немедленно остановился. Но он очень быстро догнал великого министра.

— Но продукты питания Тана полностью отличаются от наших. Мы можем пить конское молоко и козье молоко, а также есть мясо без риса, но они не могут. И смогли ли они действительно справиться с этим в такой короткий период времени? Они так долго готовили Город Льва, но разве не потребовался всего месяц, чтобы съесть все их продукты?

— В этом вопросе я тоже не уверен.

Далун Руозан остановился на мгновение, услышав этот вопрос.

— Но разве вы уже не видели результатов этой битвы? Об этом парне нельзя судить, руководствуясь здравым смыслом. Хотя я не верю, что он мог собрать так много провизии, используя старые практики династий Центральных Равнин, я также не думаю, что он пришел бы совершенно неподготовленным.

— Но независимо от этого, мы должны сначала подумать о способе преодоления армии протектората Аннана. Что касается провизии… мы быстро выясним, сколько провизии они накопили.

Далун Руозан быстро начал шагать вперед.

......

— Все ли было подготовлено?

На вершине под развевающимся знаменем Великого Тана, Ван Чун и Чжан Шоужи стояли вместе. Лицо Чжана Шоужи было покрыто потом, и он казался очень уставшим. Начиная со строительства Города Льва и до сих пор, он мало отдыхал.

Ван Чуну также было трудно вынести изнуренную внешность Чжана Шоужи.

Но с судьбой Великого Тана и солдат юго-запада, связанных с этим сражением, у Ван Чуна не было времени для таких чувств. Он даже не мог заставить себя сказать, чтобы тот немного отдохнул.

— Модульные стены молодого мастера… действительно изящны. Хотя они, казалось, очень сильно пострадали, многие из них все еще можно было многократно использовать после небольшого ремонта. И ущерб, нанесенный им, не был очень тяжелым.

— Работая в соответствии с планами молодого мастера, мы уже отремонтировали девяносто процентов стен, — сказал Чжан Шоужи.

— Это хорошо. Девяноста процентов достаточно.

Ван Чун кивнул.

Дождь из массивных огненных шаров, используемых тибетцами, все еще был несколько эффективен. Почти десять процентов стен получили значительные повреждения. Но это больше не было важно для Ван Чуна. Потери были неизбежны во время войны, и его противниками были такие престижные фигуры, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан.

Десять процентов потерь были совершенно нормальными. Более того, девяносто процентов стальных стен все еще было вполне достаточно для защиты армии протектората Аннана, и потеря не повлияла бы на битву.

— К тому же…

Чжан Шоужи улыбнулся, открыв рот, но прежде чем он успел что-либо сказать, его тело начало дрожать, и он чуть не упал на пол.

— Сэр, вы в порядке?!

Сердце Ван Чуна сжалось, когда он поспешно поддержал Чжана Шоужи.

— Мастер! Мастер!

Несколько учеников Чжана Шоужи также поспешили к нему на помощь. Это были самые близкие ученики Чжана Шоужи, которые были с ним семь или восемь лет. Все они считали Чжана Шоужи своим отцом.

— Все хорошо, я в порядке. Я просто немного устал и не очень хорошо отдыхал.

Чжан Шоужи махнул рукой с улыбкой на лице. Только теперь Ван Чун осознал, что под всей грязью и пылью цвет лица Чжана Шоужи был на самом деле ужасно белым.

Сердце Ван Чуна заболело, когда он позвал кого-то сзади.

— Налейте сэру немного воды… Сэр, я сильно побеспокоил вас. Отдохните немного.

Ван Чун помог ему сесть.

Теперь, когда Ван Чун тщательно обдумал это, с того момента, как он познакомился с Чжаном Шоужи, до сих пор Чжан Шоужи либо строил Город Льва, либо возводил эти стальные стены. Все эти вещи требовали огромной работы и постоянного контроля Чжана Шоужи.

В этом процессе мог отдохнуть кто угодно, кроме Чжана Шоужи. И когда началась война на юго-западе, Чжан Шоужи вложил всю свою энергию в эти проекты.

Ван Чун пришел к поразительному осознанию того, что он что-то забыл. Чжан Шоужи отличался от него самого, даже отличался от солдат. Он был просто обычным человеком.

Чжан Шоужи не знал боевых искусств!

Поэтому ради возведения этих стальных стен он не отдыхал с прошлой ночи.

— Ха-ха, Молодому Мастеру не нужно беспокоиться обо мне. Для Чжана Шоужи следовать за молодым Мастером и сделать немного для Великого Тана, для армии и для жителей юго-запада — моя самая большая гордость и счастье. Даже когда этот старик строил Императорский Дворец, он не был так счастлив. Для моей жизни достаточно такого опыта.

Чжан Шоужи махнул руками со свободным и легким выражением на лице, наполненном неописуемым удовлетворением.

— Молодой Мастер, если есть что-то, что тебе нужно, сообщите мне как можно быстрее. Пока этот старик может быть полезен, Молодой Мастер должен только позвать.

— М-м.

Ван Чун кивнул. Увидев взгляд в глазах Чжана Шоужи, Ван Чун понял, что говорить что-либо еще на этом этапе бессмысленно.

Бузз!

Внезапно палец ударил иглоукалыванием по спине Чжана Шоужи, что привело его в бессознательное состояние. Это был не Ван Чун, а Чэнь Шусунь, который это сделал.

— Отнесите Мастера Чжана. Пока мастер не проснется сам по себе, никто не может его разбудить, — сказал Чэнь Шусунь.

— Молодой мастер в порядке?

— М-м.

Ван Чун кивнул.

— Сэр Шоужи потратил слишком много энергии, и я слышал от его учеников, что он не отдыхал ни разу за последние несколько дней, — сказал Чэнь Шусунь. — Мы не можем позволить ему работать слишком усердно. По правде говоря, в прошлых войнах мы редко позволяли мастерам участвовать. Никто в Великом Тане никогда не делал того, что сделал молодой мастер, хотя я не знаю, хорошо это или плохо.

— Возможно, это не было сделано в прошлом, но в будущем это будет сделано определенно. Форма войны подвергнется трансформации, — сказал Ван Чун.

— Правильно, лорд-покровитель хотел спросить меня кое-что. Что думает Молодой Мастер о следующей фазе этой битвы? — сказал Чэнь Шусунь.

В настоящее время Сяньюй Чжунтун относился к Ван Чуну с большим уважением, о чем свидетельствует его послание человека, чтобы выяснить позицию Ван Чуна.

— Я не знаю на данный момент.

Ван Чун покачал головой.

— В нынешних обстоятельствах армия Мэнше Чжао и У-Цана намного превосходит нас по численности. Нам легко защищаться, но не атаковать. Позиционная и оборонительная война нам выгодна, но нападение не гарантирует нам какого-либо преимущества. По крайней мере, на этом этапе у нас есть преимущество, — сказал Ван Чун.

Ван Чун уже превратил поверхность этой горы в крепость. Хотя защита казалась очень фрагментарной, с множеством пробелов, по правде говоря, тибетская кавалерия была здесь еще более затруднена, чем в Города Льва. По крайней мере, в Города Льва у тибетской армии не было бы такой ограниченной скорости.

А осадные лестницы, на которые тибетцы потратили столько времени и энергии, совершенно бесполезны.

Стены существовали, но устанавливать их было бессмысленно.

И в отличие от защиты под командованием Сяньюй Чжунтуна в городе Льва, Ван Чун использовал проактивную защиту. Эти рваные стены предназначались для нападения тибетских войск и войск Мэнше Чжао.

На этой стадии битвы Великий Тан больше не мог отступать!

Империя уже потеряла уважение окружающих стран. Единственным оставшимся способом было вернуть это уважение посредством правильной битвы, величественно их победив.

По мнению Ван Чуна, другого выбора не было. Чтобы помешать империи безнадежно отражаться в болоте бедствий, чтобы изменить несчастную судьбу империи, его единственный выбор состоял в том, чтобы полностью победить армию Мэнше Чжао и У-Цана.

Неважно, какую цену ему придется заплатить.

Биааааах!

В этот момент тыл армии Мэнше Чжао внезапно впал в суматоху, когда крики массивных зверей поднялись в небо. Солдаты Мэнше Чжао, казалось, разбегались, как будто они столкнулись с чумой.

Позади Ван Чуна Старый Орел неожиданно сделал два шага вперед и спросил:

— Молодой Мастер, что это?

Ван Чун ничего не сказал, но его глаза расширились от удивления. Он слышал этот звук раньше, но это был не тот звук, который принадлежал этому миру.

— Слоны! Ван Чун выпалил, как он думал.

— Чего?- Воскликнул старый Орел, но его быстро заглушил громовой рев снизу. Румбл! Вся земля начала дрожать, когда какой-то массивный зверь начал выходить с тыла.

Всего за несколько секунд к ним приблизились многие другие маленькие горы, медленно входя в поле зрения. Эти черные силуэты казались чрезвычайно тяжелыми, их тела источали безграничную силу.

Просто глядя на них издалека, чувствовалось сильное давление. Когда все заметили, что люди Мэнше Чжао казались муравьями рядом с этими массивными бегемотами, это давление только увеличивалось.

Бум!

Молчаливая гора внезапно загудела от болтовни, окрашенная паникой. Любой из 180 000 солдат армии Протектората Аннана, доживших до этого момента, был элитой среди элиты с самой сильной волей.

Но зрелища этих черных силуэтов было достаточно, чтобы расстроить их боевой дух. Это были не нормальные обстоятельства.

— Корпус Белого Слона!

Обычно мягкое выражение лица Чэнь Шусуня внезапно стало чрезвычайно торжественным, когда он медленно произнес эти три 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 593. Решающая битва! Осажденные Слонами!**

— Корпус Белого Слона?

Ван Чун обернулся. Хотя у него были воспоминания из прошлой жизни, его опыт никогда не мог сравниться с этими старыми ветеранами, которые общались с Мэнше Чжао на протяжении большей части своей жизни и которые также пережили битву при Эрхае.

— М-м!

Чэнь Шусунь кивнул, выражение его лица было очень серьезным.

— Земли Эрхая отличаются от Центральных Равнин. Деревья там пышные и климат жаркий. Там живет много крупных зверей, и один из них — зверь с длинным носом и невероятной силой, которую Мэнше Чжао называет слоном. Гелуофэн начал обучать этих массивных зверей долгое время назад, в конце концов собрав их в армию под названием Корпус Белого Слона.

— В корпусе Белого Слона не так много солдат, но они чрезвычайно сильны. В битве при Эрхае они нанесли нам тяжелый удар, и многие наши солдаты погибли из-за них, — сказал Чэнь Шусунь.

Земля грохотала и дрожала, когда приближалась армия массивных зверей. Наконец, Ван Чун смог увидеть корпус Белого Слона, о котором говорил Чэнь Шусунь. Это были массивные слоны, и, хотя Ван Чун видел слонов раньше, они полностью отличались от тех, что были в сознании Ван Чуна.

Ван Чун никогда раньше не видел таких больших слонов. Каждый из этих слонов был от шести до семи метров в высоту, а некоторые даже восемь или девять. Их массивных тел было достаточно, чтобы поколебать решимость любого.

Как мог существовать такой большой слон?

Ван Чун испытал невероятный шок.

Ван Чун никогда не видел этот корпус Белого Слона, и он не помнил их в своих воспоминаниях. Вероятно, они были уничтожены во время иностранного вторжения. Но теперь, когда он увидел этих слонов, Ван Чун почувствовал воздействие, которое было трудно представить.

У самых больших африканских слонов рост достигал бы высоты только около четырех метров, но слоны Корпуса Белых Слонов почти удвоили эту высоту, и каждый из них был длиной от шестнадцати до семнадцати метров.

Бивни, торчащие изо рта, имели длину три-четыре метра.

Во всем опыте Ван Чуна он никогда не видел такого массивного существа.

— Эти слоны даже носят доспехи! — Старый Орел пробормотал про себя. В то время как у Ван Чуна был некоторый опыт, чтобы мысленно подготовить себя, Старому Орлу совершенно не хватало мыслей. Трудно было описать удивление, которое Старый Орел испытал, увидев этих бегемотов.

— Это именная броня! — пробормотал Ван Чун.

Старый Орел был прав. Эти слоны были одеты в толстую белую броню, и это была пластинчатая броня, подобная той, которую использовали тибетцы. Каждая тарелка была толщиной в фут и покрыта надписями.

Ван Чуну нужен был только один взгляд, чтобы понять, что это были укрепляющие и защитные надписи, с которыми он был так хорошо знаком. Эти надписи и толщина пластинчатой брони означали, что даже баллистам было бы очень трудно нанести вред этим слонам.

Но самым шокирующим из всех оставался размер слонов.

С доспехами и надписями каждый из этих слонов, вероятно, весит более десяти тысяч цзинь, они даже тяжелее, чем стальные стены! — тихо сказал себе Ван Чун.

Каждая из металлических стен, которые выковал Ван Чун, весила несколько тысяч цзинь, но это было несущественно для слонов Мэнше Чжао. В одно мгновение Ван Чун понял план Мэнше Чжао.

— Мобилизуйте баллисты: приготовьтесь к перехвату! — приказал Ван Чун.

— Да, молодой мастер!

Посланники быстро пошли, чтобы передать приказ. В то же время произошла перемена в армии Мэнше Чжао.

— Привет!

— Ха!

Крича, армия Мэнше Чжао рванулась вперед, образовав человеческую стену перед массивными белыми слонами и продвигаясь вместе с ними.

То, о чем Тан беспокоился больше всего, наконец-то произошло.

Рев!

— Ха!

Солдаты взревели, подняли свои массивные щиты над головой и двинулись к горе. При виде этого побледнели не только Ван Чун, но и Чэнь Шусунь, Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, Старый Орел, Ло Цзи, Лин Ушоу и другие генералы.

Даже самый медленный из них мог понять, что эти солдаты щитоносцы защищали слонов в белых доспехах.

Земля продолжала дрожать, а Корпус Белого Слона продвигался вперед. С высоты горы у каждого было ясное представление об их неустанном продвижении.

Один два три четыре…

После тщательного осмотра более тысячи этих слонов приближались к горе. Хотя их было немного, эти огромные бегемоты, разбросанные по равнине, казалось, источали мощную волну давления.

— Привет!

— Ха!

......

Наконец, с оглушительным топотом и ревом, первая волна Корпуса Белого Слона достигла основания горы.

— Готовьсь, огонь!

После этого приказа залп стрел спустился как саранча. Диндиндин! Стрелы приземлились на массивные тела слонов и были отбиты.

Белые доспехи служили толстыми стенами, которые защищали от каждой стрелы.

— Приготовься!

В то же время солдаты корпуса Белого Слона ответили, подняв над головой большие щиты. Семь или восемь солдат побежали вперёд, некоторые из них скользили по носу, чтобы поднять щиты над глазами слонов.

Ни одна из стрел не смогла попасть в цель.

Но это было только начало.

— Вперед!

Генерал Мэнше Чжао в белых доспехах махнул своим длинным мечом и бросил его вниз. Вууш! Бесчисленные цепи вылетели, дрожа в воздухе, словно пронизанные разумом, и быстро зацепились за стальную стену.

И другие концы этих цепей быстро прикрепились к телу слона.

— Тянуть!

Пыль начала подниматься с горы, и массивная стальная стена рухнула на землю. Приведенная в движение цепями, она быстро оторвалась от горы.

Перед лицом огромной силы этого слона даже стальные стены, в которые Ван Чун вложил большую часть своего состояния, и которые весили от семи до восьми тысяч цзинь, едва ли стоило упоминать. Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы эту массивную стальную стену утащили.

Без защиты стальной стены солдаты династии Тан быстро поморщились.

— Быстро вперед!

— Сообщите Милорду, и пусть он решит!

......

Перед лицом нападающих солдат Корпуса Белого Слона все квадратные формирования побледнели и начали отступать дальше в гору.

— Хахаха, они проиграли, Великий Тан проиграл!

Взрыв приветствия поднялся от армии Мэнше Чжао.

Прошлые примеры служили уроками для тех, кто следовал, а предыдущее сокрушительное поражение очень насторожило армию протектората Аннана. Но в этот раз ситуация была совершенно иной.

Без защиты стальных стен армия протектората Аннана потеряла свое преимущество и больше не могла сдерживать армию врага.

Бум!

С новым громовым взрывом еще одна стальная стена рухнула на землю, утащенная семью или восемью цепями. Бум! Бум! Бум! Одна стена за другой рушились вниз.

Всего за несколько коротких мгновений тридцать или сорок из этих стальных стен были унесены.

— Стоп! Не позволяйте им утащить их!

Двадцать с небольшим солдат армии Протектората Аннана подбежали и схватились за стену, участвуя в перетягивании каната со слоном. Но сразу после этого раздался еще один грохот и поток пыли. Двадцать с небольшим танских солдат уехали вниз с горы вместе с тяжелой стеной.

— Ах!

Вершина разразилась криками тревоги. Хотя они знали, что эти слоны невероятно сильны, никто не ожидал, что они будут такими могущественными. Двадцать с небольшим элитных солдат, работавшие вместе, находящиеся на пике Царства Истинного Бойца, все еще не могли сравниться со слоном.

— Даже кто-то на Уровне 3 или 4 Царства Глубокого Бойца не мог бы быть его соперником!

Пока Орел смотрел, его глаза расширились от удивления.

Его текущий уровень совершенствования был на уровне Тяжелых боевых действий 3-го уровня, почти на уровне 4-го уровня. Другими словами, с точки зрения чистой силы, если он не использовал Шестирукого Стража Кшитигарбхи Ваджры, даже он не мог сравниться с этим слоном.

И таких слонов можно было увидеть повсюду.

Чэнь Шусунь воскликнул:

— Ситуация крайне неблагоприятная! Гелуофэн приложил большие усилия, чтобы справиться с Великим Таном, а Корпус Белого Слона на самом деле является плодом его труда, предназначенного для борьбы с Великим Таном в оборонительной битве.

— Эти тысяча слонов находятся между Царством Глубокого Бойца Уровня 3 и Уровня 9 с точки зрения силы, а некоторые из слонов даже приближаются к пику Глубокого Бойца. Он смотрел на двенадцатиметрового слона на расстоянии.

Вероятно, это был самый старый, самый высокий и сильный слон из корпуса Белого Слона. Волосы на его теле были уже серовато-белыми. Но его ноги все еще двигались легко и ловко.

Вероятно, это был король слонов из Белого Корпуса.

Даже Чэнь Шусунь не чувствовал себя уверенно, имея дело с Королем Слонов. Короля Слонов и еще тысячи слонов под ним было достаточно, чтобы создать огромную угрозу для Великого Тана.

— Если мы позволим армии Мэнше Чжао убрать все стальные стены, то даже с нашими девяноста тысячами солдат единственной судьбой, ожидающей нас, будет смерть, — строго сказал Чэнь Шусунь.

Когда-то армия протектората Аннана сражалась с Корпусом Белого Слона, поэтому Чэнь Шусунь хорошо знал о его мощи. Если кто-то оценивал четыре элитных корпуса Мэнше Чжао по силе, Корпус Белого Слона был намного выше Корпуса Белого Валуна.

Единственная причина, по которой они не заняли первое место, заключалась в том, что их было слишком мало, их число составляло всего около тысячи.

Голос вдруг заговорил.

— Хм, слоны — просто бездумные звери. Могут ли они быть более гибкими и умными, чем настоящий воин? Если бы они не имели защиты армии Мэнше Чжао, эти слоны были бы не чем иным, как гигантскими целями.

В какой-то момент Лин Ушоу и его коллеги-генералы прибыли на вершину. В тот момент, когда они прибыли, они сразу же повернулись к Ван Чуну.

— Молодой Мастер, позвольте мне вести группу, чтобы выследить этих слонов! Этот генерал уверен в своей способности остановить солдат Мэнше Чжао у подножия горы.

— Незачем!

Ван Чун махнул рукой, его взгляд все еще был сосредоточен внизу.

— Это еще не достигло этой стадии!

Бум! Бум! Бум! Пока они все говорили, еще одна волна стальных стен была снесена, оставляя длинные следы в земле, когда их утащили слоны.

У подножия горы струи пыли поднялись в небо более чем на десять чжан, еще больше скрывая движения армии Мэнше Чжао.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 594. Решающая битва! Опасность Ван Чуна!**

— Но, Милорд, если это будет продолжаться, наша защита у подножия горы будет полностью разрушена, — с беспокойством сказал Лин Ушоу.

Он пришел сюда с явной целью запросить приказ о выезде. Обычно он не сделал бы такой вещи, но Ван Чун на этот раз необъяснимо медленно выдал приказ.

— Мэнше Чжао еще не атаковал гору. Они хотят, чтобы мы покинули его позиции и напали на них, — спокойно сказал Ван Чун.

Пока он смотрел вниз с горы, его разум был полон активности, быстро обдумывая контрмеры. Он должен был признать, что Гелуофэн и Далун Руозан действительно заслужили свою репутацию экспертов юго-западной границы.

Корпус Белого Слона был действительно шипом на подошве Ван Чуна.

В оборонительной битве сто тысяч человек могли бороться против пятисот тысяч, главным образом, полагаясь на выгодную географию, местность и оборону. Гелуофэн, используя свой корпус Белого Слона, медленно разрушал эти оборонительные сооружения и не спешил атаковать.

Солдаты Мэнше Чжао не спешили атаковать, и силы Ван Чуна не могли покинуть гору и напасть на них. И если бы Ван Чун стоял в стороне и ничего не делал, стальные стены на горе, в которые он вложил так много своего состояния, свои жизненные силы в этой битве, в конечном итоге все бы утащили.

Армия протектората Аннана действительно будет загнана в угол.

— Но, молодой мастер, мы действительно должны сидеть здесь и ждать смерти?

Линь Ушоу посмотрел на Ван Чуна, разочарование в его глазах было трудно скрыть.

— Незачем!

Через несколько мгновений Ван Чун неожиданно приказал:

— Пригласите ко мне капитана квадрата главных лучников.

Потребовалось всего несколько минут, чтобы полностью бронированный капитан квадрата главного лучника появился перед Ван Чуном.

— Молодой мастер!

Главный капитан-лучник опустил голову и поклонился.

— Какими методами вы должны бороться со слонами из корпуса Белого Слона? Спросил Ван Чун.

— Слоны полностью покрыты доспехами. Когда люди Мэнше Чжао ковали эту броню, они уже думали, как обращаться с квадратом главного лучника, — искренне сказал капитан.

В корпусе Белого слона была только тысяча слонов. Если бы у них не было достаточной защиты, они были бы убиты за одно сражение, поэтому Гелуофэн предпринял достаточные приготовления против этой возможности.

— Как насчет суставов? Если мы сможем стрелять в суставы, движения слонов будут затруднены, что позволит нам замедлить их работу.

Ван Чун нахмурился.

— Нет! Именно по этой причине Мэнше Чжао выбрал тибетский латный доспех, и они сделали его еще толще, чем тибетский. Кроме защитных возможностей самого доспеха, есть также очень мало мест, где соединяются стыки доспехов. вместе, так что слишком мало шансов на успех.

Главный капитан лучников вздохнул.

— А как насчет глаз? Пластинчатый доспех не может быть таким грозным, чтобы даже заслонять глаза, верно? Если мы сможем выстрелить в глаза слона, мы можем даже убить его одним выстрелом, — сурово сказал Ван Чун.

— Глаза слона действительно являются потенциальной слабостью, которую нужно эксплуатировать, но их глаза чрезвычайно малы, совершенно не похожи на их массивные тела. Кроме того… Молодой Мастер также увидел, что Корпус Белого Валуна разместил десять солдат возле каждого слона, посвященному его защите. Более того, эти воины явно хорошо обучены. Наши шансы очень малы.

— Если у нас нет шанса, давайте создадим его. Так как солдаты защищают их, мы просто застрелим солдат! Линь Ушоу внезапно включился в разговор, сметая руки резкими движениями, когда говорил.

Прежде чем капитан-лучник успел заговорить, Чэнь Шусунь заговорил.

— Это бесполезно! Корпус Белого Слона определенно будет строить планы против этой возможности. Чтобы снять такую защиту, нам придется убить весь Корпус Белого Слона.

Вещи на поле битвы никогда не были такими простыми. Поскольку Гелуофэн с большой важностью относился к корпусу Белого Слона, он снабдил их лучшими доспехами, покрытыми множеством защитных надписей, и даже сделал доспехи для их подполья. Он, наверное, уже думал о любой возможности.

Единственной частью, которую он не мог защитить, были, вероятно, глаза, потому что это не принесло бы ему пользы, если бы его защитные меры ослепили также слонов. Несмотря на это, Гелуофэн все еще подготовил чрезвычайно большую армию, чтобы защитить их.

С определенной точки зрения, с того момента, как люди Мэнше Чжао начали развивать этот корпус, они подумали о каждом возможном недостатке и разработали контрмеры против них.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Пыль продолжала подниматься от основания горы. Пока они говорили, наружный круг стальных стен вокруг горы был вырван. Каждый из них находился под охраной нескольких десятков солдат Корпуса Белого Слона, слоны отрывали тяжелые стальные стены, шаг за шагом таща их с горы.

Крики тревоги были слышны по всему основанию горы. Армия протектората Аннана больше не была защищена внешним периметром стальных стен, проиграв перетягивание каната со слонами, и была вынуждена продвигаться дальше в гору.

И от начала до конца, солдаты Мэнше Чжао никогда не пытались преследовать их. Только когда несколько солдат армии Протектората Аннана подобрались слишком близко, они попытались их подавить.

Разборка стен происходила с почти невероятным спокойствием.

А с вершины можно было увидеть, что Мэнше Чжао послал множество генералов для этой операции. Во всех местах генерал будет руководить, немедленно произнося строгий упрек при малейшем признаке атаки. Любой, кто, казалось, пересекает какую-то невидимую границу, немедленно переносил удар плетью.

Всю эту атаку было сложно представить.

Но это зрелище не смогло облегчить волнения людей на вершине. Это только сделало их сердца тонущими как камни.

— Солдаты Мэнше Чжао сейчас очень осторожны.

— Это даже страшнее, чем если бы они атаковали всем, что имели.

— Если это будет продолжаться, то для полного демонтажа нашей оборонительной крепости потребуется не более трех дней.

......

Вся гора была тихой. Помимо нескольких конфликтов, имевших место в ходе этого процесса, был сохранен чрезвычайно редкий мир. Но это настроение на поле битвы полностью отличалось от того, что можно ожидать от такого мира.

Атмосфера была во много раз напряжённее, чем во время жестоких сражений. Беспокойство и беспокойство распространялись, как чума, по армии.

— Хахаха, великий министр У-Цана слишком много говорил с этим парнем! Я хотел бы посмотреть, как он может сломать мой корпус Белого Слона!

В середине корпуса Белого слона Дуань Янъян в белых доспехах посмотрел на гору и заревел от смеха.

Корпус Белого Слона уже демонтировал целый слой защиты Тана, но кроме нескольких разрозненных попыток сопротивления и нескольких щекотливых залпов стрелами, Тан не смог сформировать какую-либо эффективную атаку.

Если это продолжится, он сможет загнать всю армию протектората Аннана в мертвый угол и уничтожить ее без потери единого солдата.

В палатке центральной армии Мэнше Чжао, генерал, подняв глаза на вершину, внезапно заметил:

— Ваше Величество, корпус Белого слона генерала Дуана оказался полезным.

С самого начала этой операции и до сих пор все солдаты Мэнше Чжао наблюдали за этой худой фигурой на вершине.

Все ждали его ответа.

Они могли даже гарантировать, что тибетцы тоже смотрят.

Но правда была в том, что гора была тихой и не проявляла никаких признаков реакции. Не было никаких сомнений в том, что они действительно не знали, что делать на этот раз.

С другой стороны, говорил Мэнше Чжао усатый генерал со шрамом на лице.

— На этот раз мы осознали их слабость. Независимо от того, насколько внушительным является сын Цилиня из клана Ван в искусстве войны, какой бы молодой он ни был, или у него было много талантов, у него не может быть никакого плана на все время.

Когда они смотрели на вершину горы, все казались намного более расслабленными.

— Время от времени нужно быть способным выдержать, — легко сказал Гелуофэн. Будучи королем Мэнше Чжао, Гелуофэн, хотя он и не был особо заинтересован в личном надзоре за линиями фронта, превзошел самых выдающихся командиров на поле боя, как в понимании, так и в осознанности.

— Не отступать иногда означает отступать, а отступление иногда означает продвижение. Сила армии протектората Аннана кроется в ее положении. Опираясь на гористую местность и стальные стены на горе, им удалось отбросить нашу сотню тысяч солдат, нанеся тяжкие потери. Но если мы не в такой большой спешке, у них, естественно, нет возможности использовать всю свою силу.

— Божественная мудрость вашего величества!

Окружающие генералы поклонились.

Если у них до сих пор были какие-то сомнения относительно планов Гелуофэна, эти результаты полностью смыли их.

— Отправь мой приказ. Скажи Дуану Янгяну, чтобы он поддерживал текущий темп. Он ни в коем случае не может рисковать. Иначе все будет у него на голове! — сказал Гелуофэн.

— Да ваше величество.

Курьер быстро ушел с приказом.

......

— Довольно интересно.

На другом конце Хуошу Хуйцан и Далун Руозан также наблюдали за перетягиванием каната.

— Похоже, что Корпус Белого Слона Гелуофэна даже более эффективен, чем наше осадное оружие.

Фигура Хуошу Хуйцана была похожа на фигуру внушительной горы, и его лицо было лишено эмоций.

Далун Руозан улыбнулся в ответ, слегка взмахнув веером.

— Пришло время внести небольшой вклад.

— У этого ребенка действительно нет никакого способа справиться с этим? — ответил Хуошу Хуйцан.

— Кажется, что Корпус Белого Слона Мэнше Чжао действительно полезен. Но до того, как пыль осядет, точно ничего не может быть известно.

Поклонник белых перьев остановился на несколько мгновений, когда Далун Руозан задумался.

— Тем не менее, это также хороший шанс для нас. Отправьте приказ, чтобы Лунцинба подготовил свою армию. Как только ситуация начнет выходить из-под контроля, немедленно уходите!, Это будет очень полезно для нас. Пришло время закончить войну на юго-западе.

Хуошу Хуйцан кивнул в знак согласия. До тех пор, пока последствия мнения Далуна Руозана не были слишком серьезными, Хуошу Хуйцан обычно никогда не вмешивался.

Румбл! Лунцинба быстро отправился со своей армией, смешавшись с корпусом Белого слона, чтобы он мог выйти в любое время. Если Ван Чун осмелится заставить армию протектората Аннана покинуть гору, единственное, что их ждет, будет болезненный удар тибетской армии.

Бум!

Пыль поднялась в небо. Еще одна стена была зацеплена бесчисленными цепями и стянута вниз и прочь этими белыми доспехами.

И это был уже второй слой стальных стен.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 595. Решающая битва! Слабая точка слона!**

Бум бум бум!

Звуки падающих стен продолжали спускаться с горы, ситуация становилась все хуже и хуже.

— Молодой мастер, отдай приказ!

На вершине все ждали Ван Чуна.

— Если это будет продолжаться, единственное, что нас ожидает, — это смерть.

Линь Ушоу и все другие генералы смотрели на Ван Чуна, и, хотя он не мог видеть взгляды своего отца или Сяньюй Чжунтуна, Ван Чун знал, что они тоже его ждут.

Это было знакомое чувство. На мгновение Ван Чун почувствовал, что вернулся в прошлое, к ожесточенной и отчаянной войне против иностранных захватчиков.

— Молодой Мастер, отдай приказ. По сравнению с пассивным ожиданием казни, наблюдая, как они медленно рушат стены, было бы лучше, если бы наши братья напали и сражались до смерти! — сказал генерал в волнении.

Даже Ло Цзи, казалось, был готов действовать.

В сложившейся ситуации казалось, что вскоре армия Мэнше Чжао очистит гору от стальных стен. И, в конце концов, им все равно придется столкнуться со слонами Мэнше Чжао.

Но в то время моральный дух армии был бы в совершенно другом состоянии.

Ло Цзи, наконец, не мог не сказать:

— Молодой Мастер, несмотря ни на что, мы не можем позволить Мэнше Чжао продолжать.

— Более того, у нас нет лучших методов.

Было ясно, что он был более склонен к предложению Лин Ушоу начать атаку.

Единственными людьми, которые молчали на вершине, были Старый Орел и Чэнь Шусунь.

— Молодой господин, праведники не цепляются за богатство, а добрые не командуют солдатами!

В какой-то момент Чэнь Гуаншунь также появился на вершине.

В армии протектората Аннана его ранг был выше, чем у Ло Цзи и Лин Ушоу, почти достигая уровня Сяньюй Чжунтуна. В момент, когда Чэнь Гуаншунь заговорил, ситуация полностью изменилась. Хотя он только произнес простую поговорку, он четко передал свою позицию, а также позицию других генералов.

Ван Чун обладал жетоном Чжанчжоу Цзяньцюна, который был равносилен высшему авторитету в армии протектората Аннана. Более того, единственный человек, который имел право на возражение, Сяньюй Чжунтун, передал бразды правления, а это значит, что никто другой не мог возразить.

Но Чэнь Гуаньшунь и другие слишком долго ждали приказа Ван Чуна атаковать. Ван Чун даже отдал приказ, запрещающий любую атаку. По их мнению, это было очевидно, потому что Ван Чун был слишком молод и все еще имел немного той юной наивности, которая боялась слишком большого количества смертей.

Но поле битвы было жестоким, и поведение Ван Чуна было явно ошибкой. Независимо от того, насколько сильно лелеяли Ван Чуна или восхищались им за его стратегические способности и его желание сохранить армию, Чэнь Гуаншунь чувствовал, что ему необходимо убедить Ван Чуна принять решение.

Пока стратегическая цель могла быть достигнута, соответствующая жертва была полностью приемлемой.

— Не нужно!

Прежде чем Чэнь Гуаньшунь успел что-либо сказать, глаза Ван Чуна вспыхнули, и он сразу же махнул рукой, чтобы отречься от любых дальнейших советов.

— Ситуация до сих пор не достигла этой точки!

Наступила смертельная тишина, когда все в шоке посмотрели на Ван Чуна. Было ясно, что действия Ван Чуна превзошли все их ожидания.

Ван Чун не обращал внимания на взгляды людей позади него, но прошел мимо знамени и посмотрел вниз. Слоны трубили, продолжая работать.

Армия протектората Аннана походила на одинокий остров в море армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Но при таком взгляде глаза Ван Чуна стали только ярче и решительнее.

У всего есть своя слабость, и Корпус Белого Слона Гелуофэна, который он так много времени тренировал, ничем не отличается.

В мгновение ока его мысли пронеслись бесчисленным потоком. Однако его разум был не в этом мире, а в другом мире.

Слоны, которых обучил Гелуофэн, были очень редкими в этом мире, такие как Орел и Чэнь Шусунь, которые никогда не видели или редко видели их, всегда описывали их как массивных зверей. Но в этом другом мире такие звери были очень нормальными.

И все же те слоны были не такими большими.

Все больше и больше мыслей начали прибывать, и чем больше думал Ван Чун, тем яснее становились его воспоминания. Слоны и люди обычно держались на расстоянии друг от друга, каждый из них оставлял друг друга в своих местах и редко взаимодействовал.

Но это не значит, что слоны никогда не нападали на людей. Многие такие события были записаны в анналах истории.

Ван Чун ясно помнил, что эти люди использовали «весенний гром», чтобы прогнать этих слонов, и этот так называемый «весенний гром» был действительно своего рода взрывчаткой, созданной из пороха.

— Другими словами, уши слона очень чувствительны к звуку, особенно к силльным звукам.

Когда Ван Чун пробормотал про себя, его глаза внезапно засияли ярким светом.

Эти массивные слоны были все равно слонами, и, хотя в этом мире не было слишком глубокого понимания слонов, если его суждение было верным, ему, возможно, понадобится создать какой-нибудь «весенний гром». В конце концов, в этом мире боевых искусств был еще лучший объект для использования.

Улыбка появилась на губах Ван Чуна.

— Генерал Чжао! — вдруг сказал Ван Чун.

— Этот генерал здесь!

Под ошеломленным взором собравшихся генералов генерал Чжао Хун, командующий всеми полями главных лучников, шагнул вперед со сложенными руками.

— Если бы я сказал вам, что у меня есть метод перемещения щитов, прикрывающих глаза слонов, какова вероятность того, что вы убьете слона? Спросил Ван Чун.

— Как это могло быть возможно?! Чжао Хун сказал, на мгновение теряя контроль над собой. Позади него были поражены и другие генералы армии протектората Аннана.

Глаза были, по сути, единственным слабым местом этих слонов, но, поскольку об этом мог подумать любой обычный человек, солдаты Мэнше Чжао могли подумать и об этом. По этой причине они выставили защитников практически под любым углом атаки.

Несмотря на то, что Ван Чун имел преимущество на вершине, никто не понимал, как Ван Чун мог быть настолько уверен, что он мог переместить охранников вокруг слонов в белых доспехах.

— Просто скажи мне. Ты можешь это сделать? — холодно сказал Ван Чун.

— Это можно сделать!

Сердце Чжао Хуна задрожало, когда он поспешно опустил голову.

— У твоих подчиненных есть несколько лучников, которые вполне способны точно поразить глаза слона… если Молодой Мастер действительно сможет сдвинуть щиты!

Ван Чун с удовлетворением кивнул и спросил:

— Сколько таких мастеров-лучников в этой армии?

— У твоего подчиненного около пятидесяти таких людей! — ответил Чжао Хун.

Великий Тан отличался от Империи Когурё и кочевых народов, таких как восточные и западные турки, так как их армии не содержали так много элитных главных лучников или снайперов Кондора, и при этом они не полагались на таких искусных лучников, чтобы доминировать в мире. Но в их армиях все еще было значительное количество таких первоклассных экспертов.

Проблема заключалась в том, что битва при Эрхае привела к гибели многих из этих главных лучников, в результате чего немногие из них остались.

— Позови всех этих людей и дай им лучшие стрелы! — твердо приказал Ван Чун.

— Этот генерал будет выполнять приказ!

Чжао Хун быстро ушел.

Как только Чжао Хун ушел, взгляд Ван Чуна повернулся к Чэнь Гуаньшуню.

— Генерал Чэнь, соберите сильнейших генералов армии. Через некоторое время мне понадобится их помощь, — сказал Ван Чун.

Глаза Чэнь Гуаншуня были полны шока и неуверенности. Эти слоны были покрыты чрезвычайно толстой броней, которая была полностью способна блокировать атаки главных лучников, что они уже испытали. Чэнь Гуаньшунь не понимал, как Ван Чун мог быть настолько уверен, что он даже заставит Чжао Хуна собрать главных лучников.

— Нет проблем. Этот подчиненный сейчас уйдет.

Хотя он внутренне сомневался, Чэнь Гуаньшунь не колебался, почти немедленно покидая момент, когда Ван Чун закончил говорить.

Чжао Хун и Чэнь Гуаньшунь оба работали очень быстро.

Пятьдесят семь полностью экипированных главных лучников, их колчаны со стрелами, появились перед Ван Чуном. Тем временем Чэнь Гуаньшунь привел шесть или семь сильнейших генералов армии протектората Аннана на сторону Ван Чуна.

Все эти люди излучали огромную бурную ауру. Было очевидно, что они были почти на одном уровне с Чэнь Гуаншуном.

— Что эти парни делают?

Активность на вершине быстро привлекла внимание армии Мэнше Чжао и У-Цана. В настоящее время вершину можно было охарактеризовать как центр внимания всех солдат. Наименьшее движение на вершине было поводом для беспокойства.

— Генерал, вы хотите, чтобы наши братья усилили оборону? — осторожно спросил охранник, сидящий на коне Эрхай.

— Хм, это просто блеф!

Дуань Янъян фыркнул, с презрением рассматривая движение на вершине. Независимо от того, о чем думал Ван Чун, поскольку его предыдущие попытки потерпели неудачу, вероятность того, что его будущие попытки увенчаются успехом, была еще меньше.

— Корпус Белого Слона был создан этим генералом. При его создании я выдвинул гипотезу обо всех атаках, с которыми он мог столкнуться, и учел эти мысли при изготовлении доспехов слона. Я не верю, что этот отродье может иметь дело с моими слонами!

Дуань Янъян поднял нос на вершину.

Но хотя Дуань Янъян говорил с презрением, его последующие действия показали совершенно другое отношение.

— Тем не менее, то, что вы говорите, разумно. Отправьте приказ. Пусть наши братья ужесточат оборону. Ни одна ошибка не может быть допущена.

— Да, ваш подчиненный идет.

......

— Молодой Мастер, это действительно будет полезно?

На вершине все были ошеломлены.

Слова Ван Чуна были слишком удивительными и невероятными. У этих массивных зверей, у этих могущественных существ было бы такое слабое место? Это было совершенно абсурдно.

Более того, Эрхай был далеко от Центральных Равнин.

Эти массивные звери, которые жили в первозданных лесах, были неизвестны даже соседней армии протектората Аннана. Ван Чун никогда не покидал столицу, а тем более уезжал в Эрхай, так как он узнал о них?

Прежде чем Чэнь Гуаньшунь успел что-то сказать, несколько генералов армии протектората Аннана за ним заговорили первыми.

— Молодой Мастер шутит? Кроме того, могу ли я спросить Молодого Мастера, откуда он узнал эту информацию?

Они пришли только потому, что слышали, что у Ван Чуна был способ разобраться с корпусом Белого Слона. Надо было знать, что, учитывая их звание, даже Сяньюй Чжунтун не мог приказывать им, как ему угодно.

Тем не менее, когда они услышали приказ Ван Чуна, все они сразу же пришли.

Но слова Ван Чуна действительно звучали как шутка.

Зареветь слона до смерти?

Что это была за шутка? Сила этих массивных зверей соперничала с глубоким военным экспертом, и Ван Чун утверждал, что они могут быть зареваны до смерти? Как это не может быть шуткой?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 596. Решающая битва! План сломать слонов!**

— Ха-ха, хотя рева недостаточно, чтобы убить их, этого метода действительно достаточно, чтобы уничтожить корпус Белого Слона Мэнше Чжао.

Ван Чун держал руки за спиной, улыбаясь, когда говорил. Он повернулся к Чжао Хону за спиной и спросил:

— Генерал Чжао, все готово?

— Все, что нужно, это приказ молодого мастера.

Чжао Хун снял стрелу со спины и приставил ее к своему луку. В то же время, свишсвишсвиш! Главные лучники позади него также взяли стрелы из колчанов и приставили их к лукам.

— Генерал Чэнь!

Ван Чун снова посмотрел на Чэнь Гуаншуня и первоклассных генералов Аннана. Выражение его лица было суровым, запрещая даже самые маленькие реплики.

— Да, молодой мастер!

В этот момент эти генералы быстро выбрали путь послушания.

Ван Чун не был благородным наследником, склонным к хладнокровию. Несмотря на то, что он держал жетон Чжанчжоу Цзяньцона, Ван Чун никогда не обращался с собой как с каким-то генералом-защитником. Однако, после некоторого взаимодействия с Ван Чуном, собравшиеся генералы постепенно поняли, что Ван Чун никогда не был человеком, который мог легко принять решение, но как только он принял решение, он не допускал никаких возражений.

В одно мгновение все взгляды медленно повернулись и посмотрели вниз с горы.

Крах! Пыль поднялась от ударов стены после того, как стена была снесена. Взгляд Ван Чуна скользнул по полю, быстро уставившись на фигуры нескольких слонов, которые в настоящее время приближались.

— Начать!

Глаза Ван Чуна засияли холодным светом, когда он внезапно опустил руку, высоко поднятую в воздухе. Отвечая на этот сигнал, шесть или семь генералов армии протектората Аннана немедленно стали действовать как один.

Роаааааарррр!

Вспышка яростного рева, похожая на раскат весеннего грома, взорвалась над полем битвы с намерением разорвать землю и расколоть горы. Эти первоклассные генералы собрали энергию своих дантяней в массивный звук, направленный на нескольких слонов на востоке. Могущество их одновременного рева было действительно невозможно представить.

Румбл!

Яростные бури пронеслись по земле в яростном шторме, взорвав в воздух пыль и щебень из десяти чжан. Солдаты Мэнше Чжао были настолько напуганы, что начали медленно отступать. Но самое удивительное зрелище происходило позади них.

Биаааах!

Безо всякого предупреждения, эти массивные звери, обладающие достаточной силой, чтобы легко вытащить стены весом шесть или семь тысяч цзинь, внезапно испуганно поднялись и начали плакать в тревоге.

Твантвантван!

Тетивы вибрировали. В тот момент, когда эти слоны внезапно оторвались от защиты щитов, стрела за стрелой вонзилась в их глаза. Некоторые из этих стрел даже полностью исчезли, глубоко погрузившись в черепа этих слонов.

Румбл! В то время как бесчисленные люди смотрели в шоке, земля раскололась, и массивные тела слонов рухнули, как горы плоти.

!

Шок, бесконечный шок!

Когда эти слоны рухнули на землю, все солдаты Мэнше Чжао смотрели в оцепенении.

— Это невозможно!

В этот момент все солдаты вокруг слонов были ошеломлены, а их разум совершенно пуст. В Шести Чжао Эрхая слоны обладали трансцендентным статусом.

Все солдаты Корпуса Белого Слона относились к этим слонам как к богам.

Их божественная сила оставила неизгладимое впечатление на людей Мэнше Чжао.

Никто не ожидал, что, хотя эти слоны были покрыты толстой и выносливой белой броней, их все равно так легко убить вражескими стрелами.

Но это были далеко не единственные случаи смерти.

Для некоторых людей было бы лучше, если бы все слоны умерли после того, как их застрелили. Некоторым из слонов удалось заблокировать стрелы толстыми веками, но это было только начало трагедии…

— Ах!

Воздух наполнился трубным звуком, и солдат Мэнше Чжао испуганно поднял глаза, его глаза расширились, когда массивная ступня быстро заполнила его поле зрения, прежде чем разбить его в мякоть.

Биаааах!

Их раны немедленно заставили массивных слонов стать жестокими, входя в слепое и смертельное состояние бешенства. Никто не мог предположить, что слон весом более десяти тысяч Цзинь мог двигаться так ловко и неистово в этом состоянии.

Бах Бах бах! В мгновение ока несколько сотен солдат Корпуса Белого Слона, которые были слишком медленными, чтобы увернуться, были разбиты слонами, причем те, кто находился ближе всех, умирали быстрее всех.

Те солдаты, которым было поручено охранять слонов, теперь стали их самыми ранними жертвами.

— Как это могло быть? Эти слоны действительно боятся громких шумов!

На вершине Линь Ушоу, Ло Цзи и Чэнь Гуаньшунь были в состоянии крайнего оживления, оба шокированы и удивлены, и никто из них не осмелился поверить своим глазам.

— Спешите! Времени мало. Воспользуйтесь этим шансом!

Холодный голос поднял их от шока.

Все было так, как ожидал Ван Чун. У слонов были массивные тела, но их способность переносить громкие звуки была на том же уровне, что и у обычных слонов. Хотя его тактика была эффективной, Ван Чун был совершенно этим не тронут.

Командир всегда должен был сохранять спокойный и рациональный ум, который никогда не мог быть затенен внешними факторами. Только поддерживая рациональность, можно принять самое мудрое решение в критический момент.

Роооааааааррр!

Земля дрожала, и ветер бушевал. На этот раз Ван Чуну не нужно было отдавать приказ, чтобы группа Чэнь Гуаншуня действовала. Шесть или семь первоклассных генералов еще раз собрали свою энергию в массивный воздушный пучок, который окутал слонов на юго-западе.

Биааааах!

Слоны закричали, половина из них упала, а другая половина пришла в бешенство. Если бы у слонов были глаза, они бы приняли приказы солдат Белого Слона.

Но колющая боль и слепота заставили всех слонов рассматривать людей, которые были ближе к ним, как врагов, на которых они могли излить свой гнев. И когда слон в Царстве Глубокого Бойца, одетый в толстую и тяжелую броню, пришел в бешенство, у него была ужасающая сила, которую трудно было представить.

— Ах!

— Aааах!

— AAAAАААХ!!!

Крики эхом разносились по полю битвы. Когда слон приходил в бешенство в плотных рядах армии, солдаты были ничем иным, как пшеницей в поле, и когда они были срублены, их кровь и плоть были выдавлены из их доспехов, а их доспехи превратились в смятые банки.

Поле битвы мгновенно превратилось в живой ад.

— Спешите! Остановите их!

Пока одни солдаты паниковали, несколько других солдат попытались объединить усилия, чтобы напасть на атакующих слонов. Но их копья, пики и длинные сабли едва щекотали толстые шкуры слонов. Мало того, что они не смогли убить слонов, отдача от их атак заставила их собственные тела летать.

Биаааах!

Труба слонов смешалась в один грохот в хаосе поля битвы.

На вершине Ван Чун, первоклассные генералы и главные лучники Чжао Хуна продолжали постоянно менять направление, используя момент, чтобы продолжить свои атаки.

— Юго-восток!

— Юго-Запад!

— Торопитесь!

— Времени мало! Пока они все еще в хаосе, у нас больше шансов!

......

В несколько коротких мгновений группа Ван Чуна выпустила по меньшей мере десять залпов стрел, едва останавливаясь между залпами и работая с предельной эффективностью. И место, которое Ван Чун выбрал для этого сражения, еще раз убедительно продемонстрировало его преимущества.

Внушительная стена горы отсекала зрение одной стороны от другой, делая невозможным сказать, что происходит. Солдаты Корпуса Белых Слонов могли слышать только крики и яростные вопли слонов, и прежде чем они успели отреагировать, их постигла та же участь.

Это был один и тот же план и один и тот же метод атаки, но он преуспел в каждой попытке.

Биаааах!

Земля дрожала. С востока, запада, севера, юга, юго-запада, северо-запада… со всех сторон слышался грохот, похожий на рухнувшие горы, каждый из которых означал смерть слона.

За несколько коротких мгновений, по крайней мере, двести слонов были убиты!

Животные все еще были животными, и, хотя они могли быть сильнее людей, их все равно нельзя было сравнить с людьми. Как только их слабое место было обнаружено, этих слонов, которые весили более десяти тысяч цзинь и были достаточно сильны, чтобы разрушить стальные стены, можно было легко убить.

— Черт возьми! Отступление! Отступление! Отступление!

Сидящий на вершине слона, Дуань Янъян был шокирован и взбешен. Минуту назад он медленно демонтировал оборону Тана, а Тан был в полной растерянности, но теперь стрелы лились дождем, и его армия уже потеряла более двухсот слонов. Разница была просто слишком велика.

— Торопись!

Это последнее слово было сказано со всей силой Дуан Янъяном.

И даже более шокированными, чем Дуань Янъянь, были собравшиеся генералы Мэнше Чжао, а также Гелуофэн, Фэнцзиайи и Дуань Гэцюань. Трагические крики падающих слонов ошеломили их всех.

Никто из них не говорил, все они были подавлены удушливым настроением.

— Быстро, прикажи генералу Дуану уйти!

Первым, кто нарушил молчание, был наследный принц Фенцзиайи. Создать корпус Белого Слона было непросто, и тысячи слонов поглотили огромную рабочую силу и энергию Мэнше Чжао. Просто захватить их было достаточно сложно, а тем более после десятилетий тренировок.

Если бы Ван Чуну разрешили продолжить стрельбу, весь корпус Белого Слона был бы уничтожен.

Роооаар!

Внезапно с юго-востока поднялся потрясающий рев, быстро прервавший рев Чэнь Гуаншуня, Линь Ушоу и других генералов.

В то же время два других массивных сильфона, подобно реву первобытных зверей, поднялись с горы и столкнулись с ревом с юго-востока.

Хуошу Хуйцан, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун наконец вступили в схватку.

На поле битвы слоны были все еще беспокойны, но теперь, когда вмешался Хуошу Хуйцан, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, чтобы остановить его, ситуация немедленно улучшилась.

— Хорошо, давай пока оставим все как есть!

На вершине Ван Чун махнул рукой, наблюдая, как Корпус Белого Слона отступает в панике, доводя эту контратаку до конца. Звуковые атаки были менее эффективны, чем дальше находишься от слонов.

Более того, критическим элементом такой атаки была неожиданность. Если бы враг был готов, тактика была бы гораздо менее эффективной.

— Мм?

Отдав этот приказ, Ван Чун внезапно понял, что он может слышать только молчание, без какого-либо ответа. Как будто вокруг него никого не было, как на вершине пустыни. Замерев на мгновение, Ван Чун удивленно повернул голову. С первого взгляда он увидел, что все ошеломленно смотрят на него: Чэнь Гуаншунь, Лин Ушоу, Ло Цзи и даже Чэнь Шусунь.

Ван Чун скривил лоб и удивленно спросил:

— Что случилось?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 597. Решающая битва! Ночной зонд Великого министра!**

Внезапно Чэнь Гуаньшунь глубоко вздохнул, вышел из рядов и поклонился Ван Чуну.

— Молодой Мастер, пожалуйста, примите этот поклон от своего подчиненного. Ваш подчиненный был груб раньше!

И прежде чем он успел закончить говорить, все генералы позади него, высшие генералы армии протектората Аннана, тоже поклонились.

Когда они подняли головы и снова посмотрели на Ван Чуна, их глаза наполнились шоком, восхищением и глубоким уважением.

Все генералы с юго-запада слышали слухи о Корпусе Белого Слона. Это была армия, высоко ценимая Гелуофэном, и та, которая обладает пугающей боевой силой.

Все они стали свидетелями этой силы в битве только сейчас.

Но никто из них не мог ожидать, что, в то время как остальные знали только о тех огромных слонах, которые жили на землях к югу от Эрхая, Ван Чун уже нашел способ легко победить их.

Такие способности были практически божественными и превосходили их коллективное воображение.

— Молодой мастер, можете ли вы рассказать нам, как вы узнали, что слоны будут бояться сильных звуков?

Лин Ушоу вышел вперед, его лицо было наполнено восхищением.

В битве при Эрхае, если бы они знали об этом методе борьбы с корпусом Белого Слона, все было бы совершенно иначе. По крайней мере, они не потеряли бы столько солдат из-за атак и разгрома слонов.

Хотя Ван Чун жил в столице и редко покидал ее границы, его знания были настолько глубокими, а опыт — настолько обширным, что они удивленно вздохнули.

— Ха-ха, на самом деле не так уж сложно догадаться. У этих слонов большие тела, но их глаза абсурдно маленькие, только немного больше, чем глаза нормальных людей. Очевидно, что глаза — это их слабое место. Так как их глаза такие, тогда, может быть, остальные их сенсорные органы должны быть лучше, тогда я и подумал об их ушах.

Ван Чун держал руки за спиной и говорил со слабой улыбкой на губах. Несмотря ни на что, он никогда не сможет раскрыть свои воспоминания о потустороннем мире.

— Талант молодого мастера действительно огромен, он стоит выше всех остальных!

Все генералы армии протектората Аннана были ошеломлены.

Хотя Ван Чун объяснил этот вопрос всего несколькими фразами, это полностью соответствовало обычной работе Ван Чуна. Что касается возраста Ван Чуна, они совершенно забыли об этой проблеме.

......

Биаааах!

Хотя атака прекратилась, проблемы в корпусе Белого слона были еще далеко не решены. Слоны-берсерки продолжали сеять хаос в армии, нанося жертвы Корпусу Белого Слона из-за своего неистовства.

По крайней мере две тысячи солдат погибли от слонов-берсерков.

Но даже в этом случае солдатам Корпуса Белых Слонов все еще приходилось делать все возможное, чтобы успокоить слонов-берсерков.

Корпус Белого Слона без слонов не заслуживал этого названия.

— Ваше Величество, что нам теперь делать? Хотите отправить других солдат?

— Ваше Величество, отпустите этого генерала!

— Этот генерал готов возглавить свои войска и уничтожить Тан!

......

В центральной армии Мэнше Чжао несколько генералов находились в состоянии ненормального ажиотажа, стремясь к битве.

— Давайте закончим на сегодня!

Гелуофэн глубоко вздохнул, редкий намек на усталость появился в глазах этого амбициозного человека. Поражение Корпуса Белого Валуна, а затем поражение Корпуса Белых Слонов, на который он возлагал большие надежды, смерть от семидесяти до восьмидесяти тысяч солдат, — все это оставило очень глубокую тень на его королевском сердце.

— Генералы, пока нет необходимости говорить о битве. Позвольте мне встретиться с министром У-Цана. Как только появится план, я приму решение.

— Да, ваше величество!

Генералы поклонились в ответ.

В Эрхае статус Гелуофэна был аналогичен статусу Великого Императора Мудреца Тана, и его слова действительно были законом. Любой приказ будет выполнен до последней буквы.

— Кстати, как травмы генерала Дуана?- спросил Гелуофэн.

— Состояние генерала Дуана стабилизировалось, — сообщил генерал Мэнше Чжао, зная, что Гелуофэн говорил о Дуане Уцзуне.

— Я пойду и посмотрю, как у него дела.

Гелуофэн, взяв свое божественное одеяние, ушел из центральной армии.

В тот момент, когда он ушел, длинный звук рога донесся с юго-востока. Огромная тибетская армия отступила, как отливающаяся волна, от оккупированной Таном горы.

Мэнше Чжао с чувством молчаливого понимания тоже начал отступать.

Всего за несколько мгновений вокруг горы образовалась пустая зона земли.

Среди ветров на вершине, Старый Орел посмотрел вниз и сообщил:

— Молодой Мастер, они отступили!

— Мм, как они должны.

Ван Чун ухмыльнулся, глядя на постепенно темнеющее небо. Первоначальный штурм, дождь огненных шаров, корпус Белого Слона… армия Мэнше Чжао и У-Цана предприняла три-четыре волны атак в один день, но он победил каждую из них.

— Поскольку они знают, что сейчас время отступать, возможно, им еще не поздно!

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и Гелуофэн были влиятельными фигурами на юго-западе, на том же уровне, что и Чжанчжоу Цзяньцюн. Все они были людьми, к которым нужно относиться с бдительностью.

Если бы кто-то еще сказал то, что сказал Ван Чун, на них бы посмотрели с презрением. Но во рту Ван Чуна никто не считал эти слова неуместными.

Его действия убедительно доказали, что он имел силу и квалификацию, чтобы произносить такие слова.

Даже генералы армии протектората Аннана не поняли, что место Ван Чуна в их сердце постепенно поднялось над Ван Яном и Сяньюй Чжунтуном, генералами, за которых они провели последний месяц, сражаясь до смерти.

— Передай мой приказ. Солдаты должны начать готовить еду.

— Но молодой мастер, что если они используют этот шанс для атаки? — сказал Старый Орел.

— Хммм, пусть только посмеют!

Фыркнув, Ван Чун ушел, взмахнув рукавом. Такая тактика была призвана пригласить их в атаку, и Ван Чун с нетерпением ждал ее начала.

......

— Это голое презрение! Этот ребенок насмехается над нами!

Когда Хуошу Хуйцан увидел, как дым горящих костров поднимается с горы, он вдруг заговорил, его глаза обратились к Далуну Руозану с очевидным значением. В то время как он сказал, что Ван Чун издевается над тибетцами, он на самом деле говорил, что Ван Чун бросает вызов Далуну Руозану.

— Что я могу сделать? Это за пределами моих способностей! — Сказал Далун Руозан с горькой улыбкой.

— Хммм! Ты уступишь? — сказал Хуошу Хуйцан, не веря ни одному из его слов. Хуошу Хуйцан был чрезвычайно хорошо знаком с великим министром Нгари. Любой, кто думал, что он действительно уступает, совершит фатальную ошибку.

Те люди, которые думали, что Далун Руозан легко уступит, уже превратили свои кости в пыль, а сами — в груду грязи.

По крайней мере, если бы Чжанчоу Цзяньцюн присутствовал и увидел выражение лица Далуна Руозана, он только увеличил бы свою бдительность.

— Однако этого парня действительно нельзя недооценивать! Даже Чжанчжоу Цзяньцюн не смог бы довести меня до этого состояния.

С этими последними словами Далун Руозан глубоко нахмурился.

Хуошу Хуйцан также затих. Глубокое понимание, которое он развил с Далуном Руозаном после многолетней работы с ним, позволило ему понять, что слова Далуна Руозана исходили из сердца.

Благодаря такой оценке Далуна Руозаня, Ван Чуну позволили гордиться собой.

......

Сумерки начали наступать, и свет продолжал постепенно вытекать из мира.

Все поле битвы погрузилось в тишину, костры пылали в темноте, как маленькие звезды. В это время Тан, Мэнше Чжао и тибетцы занимались своими делами, погружаясь в редкое затишье.

Бузз!

В глубине тьмы, в месте, на которое никто не обращал внимания, на северо-западном склоне горы бесшумно появились несколько фигур.

— Это то самое место!

У этого человека были две сабли в ножнах на спине, и он стоял рядом с Далуном Руозаном. Это был доблестный тибетский генерал, который культивировал элемент Металла, Туми Сангжа. С ним были также Лунциньба и Цирень Сянсян.

У всех них были очень серьезные выражения лица.

Великий министр никогда не делал ничего бессмысленного, а тем более в такое время.

— Что же это за придурок?

Сирень Сянсян медленно поднял взгляд от основания горы к вершине. Это был длинный путь, около десяти с небольшим чжан в ширину. Он не приводил ни к какому другому месту на горе, и здесь не было никаких стальных стен, только бесчисленное количество ямок всех форм и размеров.

Самая большая из этих воронок была глубиной пять футов, а самая маленькая была не больше большого пальца, но все они были переполнены шипами. Эти сотни тысяч воронок, возможно даже достигающих одного миллиона, были спущены с вершины, образуя длинную и прямую реку из черных шипов.

На этой горе, покрытой стенами, эта река шипов поражала больше всего.

В тылу тибетский генерал из племени спросил в замешательстве:

— Это потому, что ему не хватало материалов, чтобы сделать больше металлических стен?

— Невозможно! Посмотри, сколько металлических шипов. Как ты думаешь, этого материала недостаточно, чтобы отгородить этот путь? — холодно ответил Лунциньба.

Из пяти генералов-тигров он остался единственным. Остальные генералы были генералами племен, такими как Цирень Сянсян и Туми Сангжа. Однако даже Туми Сангжа не осмелился провоцировать Лунциньбу.

Будучи лидером Пяти Генералов Тигров, Лунциньба был чрезвычайно злобным существом.

— В таком случае, в этом месте должно быть что-то особенное. У этого парня должен быть какой-то план, — внезапно сказала Цирень Сянсян.

Было бы странно, если бы в этой заметной терновой реке не было ничего странного.

— Туми Сангжа, можешь ли ты использовать свой ореол, чтобы превратить эти шипы в металлических людей и очистить их? — вдруг сказал Далун Руозан с глубоким взглядом в глазах.

— Это возможно, но это будет не очень легко.

В глазах Туми Сангжи появилось беспокойное выражение.

— Большие или маленькие, почти все эти металлические шипы снабжены усиливающими надписями. Учитывая все металлические шипы, количество металлических людей, которых я могу сделать с помощью своих способностей, чрезвычайно ограничено и будет потреблять огромное количество звездной энергии. И если мы используем металлических людей, чтобы очистить их, металлические люди не пострадают от шипов, но их деятельность вызовет шум, который потревожит Танцев на горе.

— Кроме того, этих металлических шипов слишком много. То, что я могу здесь сделать, чрезвычайно ограничено, — искренне сказал Туми Сангжа со смутным выражением слабости на лице.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 598. Решающая битва! Взаимные ночные рейды!**

Культиваторы с металлическими элементами не были непобедимы. Во время битвы с Ло Цзи, Лин Ушоу и Чэнь Гуаншуном, Туми Сангжа поглотил много звездной энергии. Кроме того, при вызове самого металлического гиганта потреблялась звездная энергия.

Его способностей было совершенно недостаточно для создания достаточного количества металлических людей, чтобы очистить эти сотни тысяч металлических шипов. Даже вызова ста металлических людей было бы недостаточно для этой трудной миссии.

Далун Руозан тихо посмотрел на вершину, в его глазах мелькнули бесчисленные мысли. Хотя ничего не было видно в кромешной тьме, Далун Руозан чувствовал, что видит эту фигуру, стоящую на вершине, и что-то замышляющую.

За все свои годы правления королевством Нгари, за десять с лишним лет, обмениваясь ударами с Чжанчжоу Цзяньцюном, Далун Руозан никогда не сталкивался с такими непрозрачными и непостижимыми людьми.

Ему казалось, что его противник замышлял и разрабатывал стратегию в любой момент.

Это заставило Далуна Руозана почувствовать, что он видит иллюзию, как будто он смотрит на призрака.

— Действительно сильный враг! — пробормотал про себя Далун Руозан, затем снова замолчал. Через некоторое время он повернулся к Лунциньбе.

— Все готово?-

— Отвечая великому министру, все готово! Пять тысяч боевых лошадей обернули ноги тканью, предоставленной Мэнше Чжао, — строго ответил Лунциньба.

— Очень хорошо. Тогда давайте начнем, — твердо приказал Далун Руозан, а его взгляд стал холодным. Война никогда не была ограничена днем. Ночь могла также стать домом для ожесточенного сражения, но без дневного времени оборонительные возможности армии протектората Аннана, несомненно, были бы сильно ограничены.

Далун Руозан специально выбрал этот поздний час, когда люди были в самом смелом состоянии, для проведения рейда.

Бум!

В тот момент, когда Далун Руозан отдал свой приказ, с юго-запада внезапно раздался мощный взрыв. Огонь вспыхнул в небе, а грохот сражения наполнил воздух. Вдалеке он едва различил, что группа солдат участвовала в бессмысленной бойне в этом районе.

— Составление отчетов!

Почти в то же самое время прискакала боевая лошадь с тибетским посыльным, полностью в пыли.

— Великий министр, лагерь Мэнше Чжао подвергся нападению. Тан совершил набег на лагерь посреди ночи!

Этот отчет оставил всех собравшихся генералов с самыми удивленными выражениями лица. Пока они думали о том, чтобы совершить набег на лагерь Тана, Тан первым совершил набег на лагерь Мэнше Чжао.

— Что происходит? Были ли Мэнше Чжао совершенно неподготовленными? — сказал Далун Руозан с оттенком гнева в голосе.

Гелуофэн был также экспертом юго-запада. Другие могут совершать такие ошибки, но как он мог совершить такую ошибку?

— Нет, солдаты Тана носили наши тибетские доспехи! — поспешно ответил посланник.

После этих слов побледнели Лунциньба, Туми Сангжа, Цирень Сянсян и даже Далун Руозан, их лица скривились в неприятные гримасы.

— Черт!

Лунциньба до крови сжал кулаки.

Это был не первый его обмен ударами с Ван Чуном, поэтому ему не нужно было много думать, чтобы понять, что это был план Ван Чуна. Он мог отложить в сторону этого ублюдка, совершающего набег на лагерь, но он даже осмелился замаскировать свои войска под тибетцев.

Мэнше Чжао, должно быть, ошибся в их идентичности, позволив проникновению Ван Чуна добиться успеха.

Бум!

В то время как собравшиеся генералы все еще были шокированы нападением на армию Мэнше Чжао, прогремел гром, грохочущий языком пламени по небу, когда небо снова наполнилось звуком боя. На этот раз, однако, звук пришел не из лагеря Мэнше Чжао, а с горы позади них.

— Убить! Захватить тибетцев!

— Не позволяй им бежать!

— Молодой Мастер уже знал их планы. Они бредят, если думают, что могут совершить набег на наш лагерь!

......

Когда они слушали голоса с горы, Далун Руозан и генералы скривились.

— Мы попали в ловушку!

Все они посмотрели на Далуна Руозана, ни один из них не сказал ни слова.

......

— Хахаха, Молодой Мастер, эти ребята действительно попали в ловушку!

На вершине толпа посмотрела на два пылающих костра, один на горе, а другой внизу, и от души рассмеялась.

— Преимущество стало недостатком, а опыт стал препятствием. Если Далун Руозан хочет использовать методы рейдов в лагерях, которые он изучил на Центральных Равнинах против Великой Династии Тан, тогда я могу только сказать, что он нашел не того человека.

Ван Чун посмотрел вниз с горы и улыбнулся.

Несмотря на то, что он ничего не видел, Ван Чун был уверен, что в этот момент на лице Далуна Руозана было самое удивительное выражение.

У У-Цана не было никакого военного искусства, и, хотя Святой Храм Великой Снежной Горы был крадущимся тигром, скрытым драконом, — он все еще был бесплодным военным искусством. Центральные равнины всегда были страной стратегов, и перед лицом культуры военной стратегии, которая культивировалась на Центральных Равнинах на протяжении тысячелетий, даже святой храм Великой Снежной Горы едва ли стоил упоминания.

Ван Чун внутренне рассмеялся.

Не было секретом для Ван Чуна, что Далун Руозан любил совершать набеги на лагеря ночью, проводя нападения с наездом. В такое время было даже неплохо подумать об идее рейда в лагерь.

Увы, он столкнулся с Ван Чуном.

Ван Чун хорошо защитился от этой возможности. Он не ожидал, что Далун Руозан действительно войдет в ловушку и отправит людей на рейд.

— Как там дела?- Спросил Ван Чун.

— По приказу молодого мастера мы заранее спрятали баллисты в засаде. Мы убили большинство из них, и только около тысячи смогли спастись, — сообщил генерал.

— Этого достаточно: пусть остальные уйдут. Кроме того, передайте мой приказ собрать доспехи тех тибетцев и солдат Мэнше Чжао, которые погибли в течение дня. Хотя мы уже использовали этот ход, пока армия Мэнше Чжа и У-Цана все еще здесь, мы можем продолжать использовать эту тактику.

— Да, молодой мастер!

Курьер быстро ушел выполнять приказ.

В течение дня на горе погибло от шестидесяти до семидесяти тысяч солдат. В эту эпоху многие армии решили либо хоронить эти тела, либо столкнуть их с горы, либо выбросить в другое место. Но Ван Чуну эти тела все еще были полезны.

Хотя армия протектората Аннана была вынуждена вести пассивную оборону днем, ночное время было совершенно другим. Учитывая личность Ван Чуна, он никогда не будет просто сидеть и ждать смерти. Это был единственный и лучший шанс для атаки для Тана.

До тех пор, пока У-Цан все еще был в союзе с Мэнше Чжао, Ван Чун продолжал маскировать свои войска под тибетцев и нападать на Мэнше Чжао или маскировать свои войска под солдат Мэнше Чжао и нападать на тибетцев.

— Позовите группу генерала Чена! — сказал Ван Чун, глядя на огненное свечение внизу.

— Кроме того, скажите им, чтобы они вернулись с тибетской стороны и совершили набег на тибетский лагерь, прежде чем вернуться. Скажите им, что они абсолютно не могут остановиться и сражаться в любом месте.

— Да, молодой мастер!

......

Набег на лагерь должен был быть сделан, когда противник не был настороже, и этот период продлился бы только на мгновение, поэтому нужно было воспользоваться этой возможностью. Кроме того, нужно было непрерывно передвигаться вперед, не оставаясь в одном месте слишком долго.

Тактика Атакуй — беги означала, что вы наносили один удар и сразу же убегали, никогда не оставаясь на месте надолго. В противном случае это станет настоящей битвой.

— Хахаха…

Когда Ло Цзи и Чэнь Гуаньшунь повели солдат Тана назад, стало возможно услышать их ревущий смех на расстоянии, их восторг и радость в голосах. Маскировка под тибетцев для нападения на Мэнше Чжао, под Мэнше Чжао для нападения на тибетцев… Только такой человек, как Ван Чун, мог это придумать.

— Милорд, этот план был слишком замечательным.

— Тибетцы и солдаты Мэнше Чжао, вероятно, собираются взорваться от ярости!

— На этот раз молодой мастер полностью подавил Далуна Руозана.

— С молодым Мастером здесь, чего должна бояться наша армия Протектората Аннана?

— Правильно! Что за Гелуофэн, что за Дуань Гецуань, что за Хуошу Хуйцан или Далун Руозан? Они вообще стоят упоминания перед Молодым Мастером?

......

В мерцающем свете факелов было видно, что лица этих солдат были красными от волнения. Во время войны на юго-западе все эти солдаты бежали и прятались, каждый день им было трудно дышать, но теперь все изменилось, когда здесь находился Ван Чун.

Мало того, что он мог оставить беспомощно стоять у порога легендарные фигуры юго-запада, такие как Хуошу Хуйцан и Далун Руозан, он даже мог начать атаку среди ночи и сделать из них полных дураков.

Достаточно того, чтобы все генералы были уверены.

Ван Чун слегка усмехнулся. Он мог сказать, что эта победа вызвала у них уверенность, подняв с ее помощью боевой дух всей армии.

Это была одна из причин, по которой Ван Чун заставил их отправиться в рейд.

Однако, хотя он был счастлив услышать их первые слова, Ван Чун не мог не нахмуриться из-за последних нескольких слов.

— Знай себя и знай своих врагов, и ты никогда не будешь побежден. Хуошу Хуйцан не знает меня, поэтому он никогда бы не ожидал, что я выберу этот момент, чтобы начать набег на его лагерь, в результате чего он попадет в ловушку. Но такого рода вещи могут случиться только один раз, а не два. Генералы, никто из вас не должен быть небрежным. Ни с Хуошу Хуйцаном, ни с Далунь Руозаном справиться нелегко.

Хотя он был очень рад слышать, как его солдаты хвастаются им, если они начнут недооценивать Хуошу Хуйцан и Далуна Руозана, это будет большой проблемой. Хуошу Хуйцан и Далун Руозан завоевали свою репутацию благодаря поступкам, а не лести.

Даже Тигр Империи, Чжанчжоу Цзяньцюн, не смог победить их. Как с такими людьми можно было бы легко расправиться?

Несмотря на то, что он одерживал победу за победой, Ван Чун никогда не осмеливался смотреть на них свысока.

Это было не потому, что он их боялся, а потому, что Ван Чун знал, что Хуошу Хуйцан, Далун Руозан, Гелуофэн и Дуань Гэцюань не начали еще действовать, потому что они полагали, что для них не пришло еще время.

Когда наступит этот момент, начнется настоящая решающая битва!

Никому, ни Великому Тану, ни Мэнше Чжао, ни У-Цану некуда было отступать. И жертвы этой битвы не будут такими, как сейчас.

— Да, молодой мастер!

Когда они услышали слова Ван Чуна, солдаты немедленно ответили с уважением на своих лицах.

— Остальная часть ночи должна быть спокойной. Все, вернитесь и отдохните. Не забудьте остерегаться!

— Да!

......

Ночной шум наконец-то стих. Как и ожидал Ван Чун, ни Далун Руозан, ни Гелуофэн не предпринимали никаких попыток сражаться или контратаковать. Планы Ван Чуна были эффективными. От этого метода маскировки под тибетских солдат или солдат Мэнше Чжао было невероятно трудно защититься, и пока они не нашли эффективный метод борьбы с ним, ни одна из сторон не посмела бы поспешно начать атаку среди ночи.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 599. Решающая битва! Трудности Ван Чонга!**

Прим. Админа: Перевод отсутствует, внизу машинный!

«Великий министр, когда именно мы начнем общее наступление?»

В тибетской командирской палатке собрались Гелуофен, Дуань Гекуан, Фенджиайи, Дуань Янъянь и все тибетские генералы.

«Мы должны подождать немного дольше. Время еще не пришло», — твердо ответил Далун Руозан.

Намек на гнев появился в глазах генералов Мэнше Чжао, но никто из них не осмелился ничего сказать.

Хотя обе стороны альянса Менгше-Ю-Цанг имели одинаковый рост, все знали, что главнокомандующим этой битвой был не кто-либо из Менгше Чжао, а великий министр Ю-Цанга Далун Руозан.

Все наступательные планы были сформулированы Далуном Руозаном.

«Разве великий министр до сих пор не выяснил, сколько ресурсов этого брата?» — спросил Гелуофен с хмурым взглядом.

Мальчик из клана Ван показал искусство войны, совершенно отличное от того, что знали другие генералы. У Гелуофэна не было никаких возражений, если Далун Руозан хотел выговорить мальчика. Он был безжалостным и амбициозным персонажем, которому не хватало смелости. Как только он согласился, он по существу передал свои полномочия над полем битвы Далун Руозану, а также право выбора, когда начнется общее наступление.

Поскольку он уже дал обещание, Гелуофенг выполнил бы его и никогда не поспешно вмешался.

Но в ходе этого исследования, продолжавшегося день и ночь, Мэнше Чжао потерял слишком много солдат. Сегодняшний налет особенно разозлил всех и стал причиной того, что они все появились здесь.

Никто не ожидал, что Тан осмелится провести рейды в их нынешнем состоянии. Это было только голое унижение.

Но если Далун Руозан не получил никакой информации, несмотря на высокую цену, которую они заплатили, все равно ничего не узнал об этом мальчике, то Гелуофенг счел все это трудным для себя принять.

«Я почти закончил, но ему все еще не хватает чего-то», — легко сказал Далун Руозан, глядя на Гелуофенга и улыбаясь.

«Ваше Величество, я знаю, что вам все это трудно вынести, но подумайте об этом осторожно. На берегах Эрхая ваш белый корпус легко победил армию протекторатов Аннана. Если это все еще была армия протекторатов Аннана, то силы Ваше Величество, посланное вчера, должно было быть достаточно. Тибетское вмешательство не должно было быть необходимым, чтобы победить Тан. Но так ли это было на самом деле? "

Гелуофен и генералы Менгша Чжао ответили молчанием.

Хотя это была только проверка, армия Мэнше Чжао все же начала энергичное наступление. Ни Корпус Уайтстоун, ни Корпус Белого Слона ничего не сдерживали. Можно сказать, что Мэнше Чжао использовал тот же уровень сил, что и в битве при Эрхае.

Но результат оказался прямо противоположным ожидаемому.

Далун Руозан был прав по крайней мере в одном пункте. Даже Гелуофенгу пришлось признать, что армия протекторатов Аннана под руководством Чонга была совершенно новой армией.

«Но великий министр, когда мы можем начать атаку?» Geluofeng терпеливо спросил. «Великий Тан в настоящее время не может найти никаких войск, но если мы продолжим задерживать, преимущество больше не будет на нашей стороне».

Мэнше Чжао смог победить Тан на берегах реки Эрхай, прежде всего, полагаясь на их численность. Триста тысяч солдат Менгше Чжао, мобилизация всех сил, которые могли быть собраны, сражались против 180 000 элит армии Протектората Аннана, которые оставили защиту своих укреплений и вышли на равнины, позволив Менгше Чжао побеждать.

И теперь, когда Менгше Чжао вступил в союз с У-Цангом, Гелуофен все еще чувствовал, что их самое большое преимущество заключалось в количестве. Именно потому, что две армии вместе имели абсолютное преимущество в численности — армию от четырех до пятисот тысяч солдат, — он чувствовал такую уверенность в том, что имел дело не с сотней тысяч солдат армии протектората Аннана.

Один не оставлял близлежащих, чтобы просить помощи у отдаленных, и эти постоянные исследования только утомляли их рабочую силу, добровольно отказываясь от их преимущества. Армия протектората Аннана должна была справиться с одним всплеском, полагаясь на чистые цифры, чтобы полностью уничтожить Тан.

Это был лучший план.

Независимо от того, какими методами пользовался их противник, все они были бы бесполезны перед лицом огромных чисел.

«Ваше Величество, я знаю, сколько солдат вы потеряли прошлой ночью и что ваше сердце наполняется гневом. Однако сейчас не время злиться. Противник, с которым мы сталкиваемся, гораздо более грозный, чем мы себе представляли».

Далун Руозан решил ничего не скрывать от Гелуофэна.

«Искусство войны основано на том, чтобы путать ложное с настоящим, с настоящим с ложным. Хотя Чжанчжоу Цзяньцюна хвалят как тигра Империи, даже он не смог бы заставить нас войти в это состояние…»

«Чжанчжоу Цзяньцун — хитрая лиса. Если бы это был он, он бы никогда не покинул город. Если бы он покинул город, то с нашей рабочей силой мы бы давно объединили юго-запад».

Geluofeng сократить прямо в точку.

Чжанчжоу Цзяньцун никогда бы не позволил себе оказаться в таком крайне пассивном и неблагоприятном состоянии. Учитывая его личность, он никогда бы не дал своим врагам возможность.

Если бы Чжанчжоу Цзяньцун все еще правил над юго-западом, у Гелуофэна не было бы ни малейшего шанса. Это произошло не потому, что Чжанчжоу Цзяньцун смог бы удержать линию, а потому, что Чжанчжоу Цзяньцун никогда бы не дал Гелуофенгу шанс нанести удар.

Но Ван Чонг был совершенно другого стиля.

Кто-то, кто мог позволить себе упасть до этого уровня, никогда не мог быть такой хитрой лисой, как Чжанчжоу Цзяньцзон, и в этом состоянии даже Чжанчжоу Цзяньцзун не мог сделать что-либо, чтобы спасти ситуацию. И все же мальчик на вершине сделал именно это!

«Ха-ха, хотя этот паренёк действительно очень грозный, ты не должен поднимать его слишком высоко».

Далун Руозан улыбнулся, когда он дотянулся до двух пальцев и схватился за край ткани. С рывком он показал модель, которая в какой-то момент была перенесена в палатку. Гора на этой модели была особенно большой и детальной. Стальные стены на горе, стальные стены, которые были удалены, и расположение армий были все представлены на модели.

«Великий министр!»

Увидев эту детальную модель, все люди в палатке были слегка тронуты.

Когда никто не обращал внимания, Далун Руозан сумел создать эту чрезвычайно детальную модель всего за день и ночь. Такая мощь и эффективность наблюдений оставили глубокий след в их умах.

«Ха-ха!»

Далун Руозан усмехнулся. «Знай себя и знай своих врагов, и ты никогда не будешь побежден». Не то чтобы он ничего не делал со вчерашнего начала битвы.

«Я уже получил базовое представление о планах этого мальчика. Земля на юго-западе — один из немногих невысоких холмов, где большая часть земли занята равнинами, подходящими для кавалерийских атак. Таким образом, он преднамеренно привел нас к этой горе. Во-первых, он может снизить скорость атаки кавалерии. Во-вторых, он может свести к минимуму преимущество наших чисел. Независимо от того, сколько у нас солдат, существует ограничение на количество солдат, которое может держать эта гора.

«Другими словами, даже если у нас есть четыреста тысяч солдат, количество солдат, которые могут одновременно атаковать гору, ограничено».

Все в палатке нахмурились.

Хотя они не осознавали этого раньше, теперь, когда они тщательно обдумали это, это действительно тот случай, когда мальчик преднамеренно выбрал это место.

«Что касается плана паршивца, он очень прост. Он хочет использовать местность и стальные стены, чтобы превратить это место в крепость, позволяя Тану вести оборонительные сражения, в которых они так превосходят. Что касается его тактики, я уверен, что вы все уже испытали их … "

Далун Руозан повернулся к генералам Мэнше Чжао.

«Просто полагаясь на постоянные корректировки своих формирований, атакуя и отступая, он сумел сломать ваши формирования. Если вы будете преследовать, ваши силы выпадут из формирования. Если вы не будете преследовать, ему просто нужно повторить попытку».

«Тогда что нам теперь делать?»

Гелуофен нахмурился. Ван Чонг уже использовал этот метод, чтобы уничтожить почти сто тысяч солдат Мэнше Чжао. Хотя этот метод был прост, не было никаких сомнений в его эффективности.

И этот мальчишка явно достиг превосходного мастерства в этой тактике.

«Разве вы не поняли? До сих пор ни Ван Ян, ни Сяньюй Чжунтун вообще не двигались! Сейчас я не хочу начинать общее наступление, но мне нужен поворотный момент, подходящая возможность начать общее наступление, которое решит битву. В противном случае, если мы попытаемся форсировать общее наступление … вы видели результат вчера. Вы говорите мне, что готовы заплатить еще большую цену? " Далун Руозан спросил, глядя на Гелуофенга.

В палатке все генералы Мэнше Чжао были спокойны, и даже Гелуофенгу было нечего сказать. Эта война привела к полной мобилизации ресурсов Мэнше Чжао. Более трехсот тысяч солдат представляли всю мощь Мэнше Чжао.

Если бы они все были похоронены здесь, как они могли бы справиться с атаками Великого Танга в будущем? Кроме того, если их потери станут слишком велики, если им не хватит достаточной рабочей силы, Менгше Чжао больше не будет союзником У-Цанга, а станет его слугой.

«Великий министр имеет в виду?»

Кто-то вдруг заговорил — не Гелуофенг, а вечно молчаливый Дуань Гэцюань. С того момента, как он вошел в палатку, Дуань Гэцюань не сказал ни слова. По правде говоря, Дуань Гэцюань сделал все возможное, чтобы скрыться в этом союзе.

Было много раз, когда люди забывали о его существовании.

Но когда Дуань Гэцюань говорил, Гелуофен, Фэнцзяи и другие генералы Мэнше Чжао очень естественно приняли его мнение. Даже Гелуофенг не сказал бы слова несогласия.

«Дайте мне три дня. Через три дня я дам всем вам мой ответ», — сказал Далун Руозан.

«Хорошо!»

Этим одним словом Дуань Гэцюань завершил встречу.

......

Белый мазок начал подниматься с востока. На юго-западных землях, покрытых темными облаками войны, это был единственный способ узнать, что солнце взошло.

Все было тихо на огромной земле.

Ван Чонг сидел со скрещенными ногами на вершине, окружающая его духовная энергия собиралась вокруг него и впитывалась в его тело. Эта духовная энергия прошла через его меридианы, прежде чем, наконец, ударилась о невидимый барьер и остановилась.

«Ах, это все еще немного не хватает!»

Ван Чонг глубоко вздохнул и открыл глаза.

Юго-западная война уже достигла невероятно интенсивного уровня. Прямо сейчас Ван Чонг мог почувствовать определенный импульс в армии Менгше-Ю-Цанг, импульс начать общее наступление.

После их постоянных испытаний и крупномасштабных поражений в небольших битвах, это была естественная реакция, и это был также метод, который они должны были бы использовать. В конце концов, их самое большое преимущество заключалось в количестве.

Но именно в этот критический момент Ван Чонг обнаружил, что его совершенствование остановлено на пике Истинного Боевого Уровня 9, неспособного прорваться.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 600. Решающая битва! Смертельная точка и опасность!**

Резня последних нескольких дней, особенно последний удар, который убил Цзяосилуо, позволила Ван Чуну накопить большое количество энергии в теле. Но эта энергия не могла быть преобразована в энергию Царства Глубокого Бойца.

Почему я не могу прорваться? В прошлой жизни я достиг царства Святого Бойца, так что царство Глубокого Бойца не должно представлять для меня никаких трудностей, но я все еще застрял в царстве Истинного Бойца. Может ли это быть из-за совершенствования искусства Маленького Иньян и энергии крови, которую я впитал? — тихо сказал себе Ван Чун.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было известно в его прошлой жизни как величайшее из злых искусств, одно из самых высоко оцениваемых искусств Десяти Высших Искусств, и скорость, с которой можно продвигаться, используя его, была невообразимой. Но, несмотря на свою известность, по правде говоря, Ван Чун не очень хорошо разбирался в этой технике.

Это было особенно верно в отношении того, как это высшее искусство работало, когда прорывалось в следующую сферу совершенствования.

Ван Чун также никогда не спрашивал своего учителя, Старика-Демонического Императора, как использовать эту технику, чтобы проникнуть в Царство Глубокого Бойца. Теперь, когда он подумал об этом, это была ужасная ошибка. И если бы он думал об этом еще дальше, то, вероятно, даже его мастер не мог представить, что он так быстро достигнет вершины Истинного Бойца, на грани прорыва в Царство Глубокого Бойца.

В конце концов, для этого требовалось убить много воинов и поглотить их энергию, а Ван Чун был еще подростком.

Однако после дальнейших размышлений, Ван Чун почувствовал, что в этом еще что-то не так. Неожиданно Ван Чун вспомнил Искусство Убийства Жизни, которой научил его Су Чжэнчэнь.

Искусство Убийства Жизни было разработано на основе Искусства Уничтожения Богов и Демонов, а Искусство Уничтожения Бога и Демона является одним из могущественных искусств праведного пути, полной противоположностью Великого Искусства Творения Неба Иньян на злом пути. Может, противоречие Инь и Ян, возникшее в результате моего совместного совершенствования этих двух техник, создало эту проблему?

И Искусство Творения Великого Неба Иньян, и Искусство Уничтожения Богов и Демонов были высшими искусствами мира, но Ван Чун никогда не мог даже коснуться таких вещей в своей прошлой жизни.

Подавляющее большинство верховных экспертов никогда не получит доступ даже к одной из этой пары искусств, а тем более не станет культивировать их оба одновременно.

Прямо сейчас Ван Чуну казалось, что он идет по невообразимому пути, который трудно оценить.

Подумав некоторое время, Ван Чун ничего не мог придумать, поэтому решил встать.

— Старый Орел, как поживает мой старший брат?

— Старейший молодой мастер чувствует себя намного лучше после приема лекарств молодого мастера, — искренне ответил Орел.

— М-м.

Ван Чун кивнул и быстро ушел.

......

— Что ты заметил?

В месте, находящемся за пределами поля зрения Ван Чуна, раздался голос, который, казалось, что-то подразумевал.

— Отчитываюсь Милорду: они уже начали разжигать костры и готовить еду.

Человек Мэнше Чжао почтительно поклонился. За ними стояло еще несколько человек, и все они были посланы Гелуофэном, чтобы служить Далуну Руозану.

— Дайте мне точный подсчет количества костров, — приказал Далун Руозан. Группа согласилась и быстро исчезла на расстоянии.

Никто не знал, что задумал Далун Руозан, но ни Гелуофэн, ни Дуань Гэцюань не возражали против его действий.

Последние три дня Далун Руозан постоянно отправлял людей на гору, чтобы наблюдать за армией протектората Аннана, когда они готовили еду. Через три дня бровь Далуна Руозана медленно начала морщиться.

Ну что, великий министр? Что случилось? — сказал Гелуофэн.

Хотя он ничего не делал в последние несколько дней, ничто из того, что делал Далун Руозан, не могло избежать его проницательного взгляда. Но если Далун Руозан ничего не говорил, даже Гелуофэн не мог сказать, что он задумал.

— Ситуация несколько неблагоприятная.

Лоб Далуна Руозана сильно нахмурился, и его слова заставили сердце Гелуофэна подпрыгнуть.

— Ты помнишь, что я говорил тебе раньше? Кажется, что этот ребенок не только принес большое количество стальных стен. Он также принес с собой много провизии.

— Как это может быть?

Гелуофэн и генералы за ним побледнели.

С огромным количеством стальных стен, установленных армией протектората Аннана, уже было трудно справиться. Если бы у Тана также был большой запас провизии, то с ними было бы почти невозможно иметь дело.

— Почему великий министр так уверен? — Спросил наследный принц Фенцзиайи, с неохотой в своем голосе.

— Ваше Высочество помнит, почему армии протектората Аннана пришлось покинуть город? — Сказал Далун Руозан.

— Это было потому, что их провизия истощалась, заставляя их идти по этому пути.

— Правильно. Из моих оценок тогда, провизия, которую они имели в то время, не смогла бы прокормить их и дня, но обстоятельства теперь совершенно другие. Все вы определенно видели, что я наблюдал за количеством костров, которые они зажгли за последние три дня. Но за последние три дня количество костров, которые зажег Тан, совсем не уменьшилось, — сказал Далун Руозан с торжественным выражением на лице.

— Это означает, что положения Тана намного лучше, чем мы думали. У них определенно есть достаточно припасов, чтобы осмелиться так действовать дальше.

Голос Далуна Руозана заставил даже Дуань Гэцюаня слегка поднять бровь.

Он мало общался с Далуном Руозаном и не имел большого понимания стиля и поведения великого министра У-Цана. Тем не менее, даже в самых смелых снах Дуань Гэцюаня он не мог подумать, что Далун Руозан может так много догадываться из количества костров, зажженных Таном.

— … Раньше я предостерегал от начала общего наступления, потому что хотел выяснить, сколько провизии было у Тана, прежде чем принять решение о плане. Но похоже, что все развивается в худшем направлении, — сказал Далун Руозан.

Эти люди редко видели Далуна Руозана с таким серьезным выражением лица, так что растерялись. Не было никаких сомнений в том, что припасы, которые подготовил Ван Чун, полностью разрушили его планы.

— Великому Тану всегда требовалось много времени и энергии, чтобы собрать провизию, так как ему удалось это сделать? Великий министр, мне все еще трудно в это поверить, — пробормотал кронпринц Фенцзиайи.

Если то, что сказал Далун Руозан, было правдой, способности Ван Чуна граничили с абсурдом.

— Нет смысла обсуждать этот вопрос. Нет сомнений в том, что это удалось сделать мальчишке.

На лице Далуна Руозана была исключительно противная гримаса.

Далун Руозан не очень заботился, когда Ван Чун руководил армией протектората Аннана в разгроме Мэнше Чжао и У-Цана, но, когда он определил, что у Тана есть достаточно припасов, он сразу обнаружил, что ему трудно сохранять спокойствие.

Потому что это означало, что Ван Чун и армия протектората Аннана имеет возможность упорствовать в борьбе с ними.

— Можем ли мы и дальше бездействовать?

Хуошу Хуйцан обычно не высказывался в подобных случаях, но даже ему было трудно подавить свои опасения.

— Дай мне подумать. Должен быть другой путь.

Далун Руозан махнул руками, явно очень расстроенный и взволнованный.

— Все выйдите. Позвольте мне немного помолчать.

В глазах Хуошу Хуйцана промелькнул едва различимый оттенок беспокойства. После всех лет совместной работы он редко видел, как его партнер впадал в это состояние.

— Давайте все тогда уйдем.

Хуошу Хуйцан вывел собравшихся офицеров из палатки.

От рассвета до темноты Далун Руозан сидел один в палатке, и никто не смел его беспокоить. Но он не заставил их всех ждать слишком долго. Когда солнце встало на следующий день, Далун Руозан наконец вышел.

— Хахаха, это просто уловка. Он считает себя умнее, чем есть на самом деле!

Перед тем, как появился Далун Руозан, из палатки раздался освежающий смех. Когда откидная створка палатки была отодвинута, он обнаружил, что Далун Руозан совершенно свободен от тени, нависшей над ним за эти несколько дней.

— Великий министр, что вы имеете ввиду?

Толпа медленно поднялась, чтобы приветствовать его. Честно говоря, вчерашняя реакция Далуна Руозана действительно испугала их всех.

— Хахахаха, нашёл ли Великий Министр способ решить проблему?

Гелуофэн подошел с высоко поднятой головой.

Все это время он наблюдал за Далуном Руозаном, что позволяло ему быть информированным о малейших признаках активности.

— Правильно, я уже нашел их недостаток. После всех его интриг, этот мальчик все еще оставил один пробел. Ваше Величество, дайте мне десять дней, и я обязательно выполню ваши желания.

Далун Руозан от души рассмеялся в приподнятом настроении.

— Ха-ха, это тот мудрый служитель, которого я знаю, — сказал Гелуофэн с явным облегчением.

Увидев выражение на лицах своих командиров, тибетцы и Мэнше Чжао сразу почувствовали облегчение.

— Великий министр, вы действительно нашли слабость Тана? — спросил Фенцзиайи, его глаза блестели, а лицо наполнилось волнением.

— Правильно. Хотя это отродье из клана Ван является великим, он все еще не достиг уровня, где его схемы безупречны. Видите эту гору? Это было его самым умным решением выбрать это место, но также и его самой большой ошибкой.

Фенцзиайи, Дуань Янъянь и Цирень Сянсян посмотрели на Далуна Руозана, а затем друг на друга.

— Великий министр, пожалуйста, проинфрмируйте нас, — смиренно спросил Фенцзиайи.

— Разве вы не видели это место? На равнине можно выкопать колодцы для воды, но, ваше высочество, наследный принц, вы можете выкопать воду на горе?

В тот момент, когда Далун Руозан произнес эти слова, все генералы Мэнше Чжао, включая Фэнцзиайи, были ошеломлены. Даже Лунциньба был озадачен, не понимая смысла слов своего командира.

Только Хуошу Хуйцан, казалось, понял, и задумчивый взгляд появился на его лице.

— Великий министр говорит, что им не хватает воды? — вдруг сказал Дуань Гэцюань, вступая в разговор.

— Правильно!

Далун Руозан повернулся вперед.

— Обеспечение легко получить, но откуда они будут получать воду, в которой они нуждаются каждый день? Разве им не нужна вода для приготовлении пищи?

— Если мои ожидания оправдаются, единственным источником воды для этого сына клана Ван является проливной ливень, случившийся несколько дней назад. Но независимо от того, сколько он приготовил воды, он определенно не сможет накопить ее много и это определенно не будет достаточно для девяноста тысяч солдат и тех лошадей, которые у них есть.

— Даже если он подготовился, даже если он привез с собой очень много мешков с водой, ее определенно не будет слишком много. В лучшем случае, пройдет десять дней, прежде чем они полностью израсходуют свою воду. И этот день будет лучшей возможностью для нашего штурма.

......

Когда Далун Руозан говорил, глаза толпы становились все ярче и ярче, и в конце даже Гелуофэн не смог сдержать своего удивления.

— Хахаха, Далун Руозан, мое суждение было действительно правильным. Вы действительно нашли ошибку в плане врага.

Пока Гелуофэн смеялся, все его заботы развеялись.

Генерал Мэнше Чжао внезапно вспомнил кое-что и сообщил:

— Правильно. Ваше Величество. Этот генерал помнит определенный инцидент. Несколько дней назад, во время ночного рейда, я обнаружил после проверки, что у нас пропало довольно много мешков с водой.

Эти слова мгновенно вызвали полное изменение настроения. Их догадки подтвердились, у них больше не было вопросов.

......

— Молодой Мастер, армия Мэнше Чжао и У-Цана ниже начинает двигаться, — сообщил охранник на вершине.

Ван Чун немедленно встал при этих словах и вышел. Конечно же, когда он посмотрел вниз с вершины, он увидел, что армия Мэнше Чжао и У-Цана, которая оставалась неподвижной в течение стольких дней, наконец начала двигаться.

— Мм?

В глазах Ван Чуна мелькнуло сомнение.

Вскоре армия разошлась, и из нее вышла фигура. Веер из перьев, который он держал в руках, был поразителен.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 601. Решающая битва! План Далуна Руозана!**

— Далун Руозан?

Ван Чун был внутренне шокирован. Прошло довольно много дней с тех пор, как он последний раз видел великого министра У-Цана. Было высказывание, которое гласило:

— Посетители приходят не с добрыми намерениями, а те, у кого хорошие намерения, не посещают. — Выход Далуна Руозана в этот момент не мог означать ничего хорошего.

— Великий министр, уходите, если вы только пришли, чтобы говорить любезности.

Ван Чун предпочел заговорить первым.

— Молодой мастер, давно не виделись.

На лице Далуна Руозана было неторопливое выражение, он сиял, и медленно махал веером.

Ван Чун почувствовал, как его сердце сильно сжалось, когда увидел выражение лица Далуна Руозана. Для кого-то быть таким спокойным после тяжелых потерь в этой битве было определенно странно.

— Великий министр в довольно хорошем настроении! — сказал без эмоций Ван Чун.

— Ха-ха, молодой мастер также провел эти последние несколько дней очень мирно!

Далун Руозан улыбался, выражение его лица становилось все более и более расслабленным.

— Я действительно не хочу ничего скрывать от вас. Сегодня этот министр пришел, чтобы рассказать молодому мастеру одну вещь.

— Ой?

Задумчивый взгляд появился на лице Ван Чуна.

— Великий министр действительно в беззаботном и неторопливом настроении

— Ха-ха, молодой мастер, не поймите меня неправильно. Этот служитель действительно восхищается молодым мастером.

Счастье на лице Далуна Руозана становилось все более очевидным, но веер из перьев в его руке махал все медленнее.

— Будь то город Лев или этот стальной город, дальновидность и талант молодого мастера действительно производят глубокое впечатление. Я вижу, что молодой мастер подготовился, но этот министр хочет спросить, подготовил ли молодой мастер достаточно воды?

После этого последнего вопроса Далун Руозан отложил веер и улыбнулся.

Бззт!

Зрачки Ван Чуна сжались, а его цвет лица побледнел.

И далекий Далун Руозан уже отступил, оставив после себя лишь громкий смех, который эхом разносился по полю битвы.

На вершине Ван Чун стоял неподвижно с мрачным выражением лица. Нежный ветерок ласкал его тело, но мысли его были ледяными.

Старый Орел вышел сзади и с тревогой спросил:

— Молодой Мастер, что случилось?

Он понял это!

Это была единственная мысль, оставшаяся в голове Ван Чуна.

В плане Ван Чуна был один огромный недостаток, и он никогда не мог его восполнить, что бы ни делал: вода. На юго-западе было мало осадков, а проливной дождь, как несколько дней назад, был крайне редок.

Но питание и питье почти ста тысяч солдат были проблемой, которую нужно было решить.

Источник воды отличался от стальных стен. Ван Чун мог перевозить стальные стены, но не мог перевозить источник воды. И чтобы справиться с тибетцами и Мэнше Чжао, Ван Чун выбрал эту гору в качестве места решающего сражения, но это сделало еще более трудным для Ван Чуна найти источник воды.

Он не мог устранить этот недостаток, что бы он ни делал.

Ван Чун сделал все возможное, чтобы скрыть этот недостаток, но, в конце концов, Далун Руозан все же сумел это осознать!

Стоя под знаменем, Ван Чун внезапно приказал:

— Позовите сэра Чжана Шоужи.

— Молодой мастер.

Чжан Шоужи прибыл быстрее, чем он ожидал, и поклонился Ван Чуну. Цвет лица Чжана Шоужи все еще был бледным, но его состояние значительно улучшилось после того, как его заставили уснуть.

Кроме того, Ван Чун дал ему таблетки, которые могли бы укрепить его тело и дополнить его жизненную силу, что также оказалось полезным.

После долгого периода молчания, Ван Чун сказал:

— Сэр Чжан, сколько воды у нас осталось? Сколько Сюй Циньцинь приготовила для нас и как долго армия сможет продержаться с этим запасом?

— Леди Сюй уже сделала все возможное, чтобы подготовить для нас большое количество мешков с водой. Но вода — это особенная вещь, которую нельзя перевозить как оружие. Кроме того, мы прибыли сюда заранее и, как приказал молодой мастер, выкопали на вершине много водоемов, и нам удалось собрать много воды от этого ливня.

— Кроме того, молодой мастер заставил нас прибыть сюда заранее, и нам удалось раскопать источник воды поблизости, подготовленный перед битвой. Таким образом, наша ситуация с водой на самом деле довольно приличная.

— Кроме того, мы украли немало мешков с водой из лагеря Мэнше Чжао во время ночного рейда.

— Однако количество воды, потребляемой от восьмидесяти до девяноста тысячами солдат, — немалая сумма. Независимо от того, сколько воды мы могли бы накопить, это все равно будет чашка воды, используемая для тушения горящей тележки, совершенно недостаточно, — Объяснил Чжан Шоужи.

Только он и Ван Чун знали водную ситуацию для этой армии из девяноста тысяч, а все остальные не знали. Это было сделано с целью избежать паники. Вода не была похожа на еду. Хотя она казалась незначительной, нужно было использовать воду каждый день.

Нужно было использовать ее, чтобы сделать еду, и пить ее каждый день, как людям, так и лошадям.

Без достаточных запасов воды армия столкнется с трудностями, даже более фатальными, чем недостаток продовольствия. Важно отметить, что, выбрав эту гору в качестве места решающей битвы, Ван Чун предопределил, что вода всегда будет врожденным и непоправимым недостатком.

Он мог иметь один недостаток или другой, но не оба.

Далун Руозан ухватился за его смертоносную слабость.

— Скажи мне, как долго мы можем терпеть, — спокойно сказал Ван Чун.

— Д… двенадцать дней! — Сказал Чжан Шоужи.

Ван Чун нахмурился и спросил еще раз. — Как долго это продлится?

Чжан Шоужи колебался, прежде чем стиснуть зубы и, наконец, сказать правду.

— Десять, нет, максимум девять дней!

Старый Орел, Чэнь Шусунь, стражники и посланники на вершине побледнели. Мгновение назад, когда Далун Руозан пришел поговорить с Ван Чуном, они уже поняли, что что-то не так.

Но только когда они поняли, что у них есть вода только на десять дней, все они поняли, что проблема оказалась гораздо серьезнее, чем они себе представляли.

Атмосфера на вершине мгновенно стала крайне удручающей.

И все же вся вершина находилась в тишине. Все молчали, не осмеливаясь говорить.

— Итак, через девять дней они начнут широкомасштабную атаку? — с тревогой сказал Старый Орел.

— Они не будут ждать девять дней. Через пять, самое большее шесть дней они начнут свою атаку. Далун Руозан не будет ждать, когда мы полностью исчерпаем воду, чтобы начать свою атаку, — строго сказал Ван Чун.

Далун Руозан не будет ждать так долго, как Гелуофэн. Через пять дней армия начнет испытывать напряжение от нехватки воды, и эти изменения будут четко выражены через состояние армии.

Если бы они не знали об этом заранее, армия осталась бы без изменений. Но именно потому, что Далун Руозан знал это, он искал встречи с Ван Чуном.

И к шестому дню ситуация ухудшится, и моральный дух его солдат явно заколеблется. Количество воды, доступное для лошадей и солдат, будет быстро уменьшаться, и каждый сможет почувствовать это.

Но Ван Чун был вынужден пойти по этому пути.

Поскольку в тот момент, когда он изменил свой план и продолжил потреблять воду в больших масштабах, Далун Руозан изменил свои планы и стал ждать седьмого дня. Если он верит, что Ван Чун продолжит, то он будет ждать другого. В лучшем случае, учитывая нормальную скорость, с которой армия протектората Аннана потребляет воду, ему даже не придется ждать до девятого дня.

И в тот момент, когда в армии не будет воды, единственное, что ее ожидало, — это смерть.

— Молодой мастер, что если мы начнем ограничивать воду? Мы можем продержаться двенадцать дней, — рискнул Чжан Шоужи.

— Не нужно!

Ван Чун немедленно отклонил это предложение.

— Если мы изменим план, боевой дух упадет, и нам даже не придется ждать пятого дня. Далун Руозан немедленно начнет штурм. Кроме того, вы забыли нашу цель нахождения здесь?

Старый Орел и Чэнь Шусунь оба вздрогнули, немедленно отреагировав.

Ван Чун однажды сказал им, что война имеет как тактическую, так и стратегическую сторону. Тактически их целью было противостоять армии Мэнше Чжао и У-Цана, и задержать их здесь.

А стратегически…

Результат этой войны решался не просто результатами одного или двух сражений. По мнению Ван Чуна, был еще один фактор, который мог решить юго-западную войну: императорский двор!

Интересно, могли ли Большой Дядя или Король Сун сделать что-нибудь? — тихо сказал себе Ван Чун.

Великий Тан действительно находился в упадке, долгий мир заставил его постепенно терять первоначальную остроту. Нынешний Великий Тан, уверен Ван Чун, определенно столкнулся с проблемами со всех сторон.

Турки, Когурё, Аббасидский Халифат, Харакс Спасину и королевства западных регионов — это были прошлые враги или потенциальные противники Великого Тана, и все они работали с Мэнше Чжао и У-Цаном, чтобы удержать армии Великого Тана.

Но Великий Тан все еще был Великим Таном, и ресурсы, которые он накопил за столетия, все еще были велики.

Ван Чун был уверен, что до тех пор, пока он сможет задержать армию Мэнше Чжао и У-Цана на какое-то время, Императорский Двор в конечном итоге отправит подкрепление.

......

— Ну как?

За пределами тибетской командирской палатки все собрались на встречу. Далун Руозан и Гелуофэн стояли впереди, в то время как Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань стояли сзади, а позади них были другие генералы. Неподалеку гора, на которой располагался Великий Тан, выглядела как исконный зверь, охватывая их поле зрения.

Но все следили за взглядом Далуна Руозана на дым, поднимающийся с вершины.

Когда армия Великой династии три раза в день трапезничала, командующие обеих армий сразу же появлялись, чтобы вместе наблюдать за этим видом. Это стало одной из странных сцен в армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Количество костров не уменьшилось. Тан до сих пор не применяет водные ограничения! — сказал Фенцзиайи.

Будучи заложником Великой Династии Тан, он какое-то время жил в столице, поэтому у него было понимание всех аспектов их культуры — от военного искусства до конфуцианского обучения. Таким образом, он также несколько понял, как определить количество костров.

— Это отражение мудрости этого сына клана Ван!

Далун Руозан вздохнул. Откладывая в сторону их противоположные позиции, Далун Руозан действительно чувствовал глубокое восхищение Ван Чуном. Это, конечно, могущественный противник, и, если ему позволят полностью повзрослеть, даже Далун Руозан не знал, как далеко тот зайдет.

Но именно по этой причине Далун Руозан не мог позволить ему уйти живым.

— Нынешняя армия Тана уже заставила меня сомневаться в моих словах. Если он начнет применять водные ограничения сейчас, он, возможно, сможет протянуть воду немного дольше, но армия определенно начнет паниковать. И со временем это станет все более серьезно, что приведет к еще худшему результату, чем если бы он не применил водные ограничения.

— Но будет ли этот способ действительно работать? — удивленно спросил Фенцзиайи.

— Конечно, не будет.

Далун Руозан усмехнулся.

— Независимо от того, что он делает сейчас, все это бесполезно. Это его смертоносная слабость. Даже если бы он был самым умным человеком в мире, он не был бы в состоянии что-либо с этим поделать.

— Ваше Величество, наступает момент, которого вы ждали. Через самое большее семь дней мы можем начать общее наступление.

Гелуофэн взревел от смеха.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 602. Решающая битва! Столкновение из десяти тысяч генералов! (I)**

Прошли второй и третий день. Далун Руозан и Гелуофэн каждый день наблюдали за происходящим. Тем не менее, количество костров в армии протектората Аннана осталось прежним. Тем не менее, атмосфера начала слегка меняться.

Как раз, когда Гелуофэн и Далун Руозан поверили, что это будет продолжаться, неожиданное произошло на четвертый день.

Флапфлап!

Перед тибетским шатром командира приземлилась массивная черная птица-курьер.

— Новости с северо-востока!

Далун Руозан взглянул на символ на птичьей ноге, и развязал сообщение, в его глазах был намек на замешательство. К северо-востоку от Империи У-Цана, естественно, находился Лунси Великого Тана.

Ви Тандра Кхонгло и Дусун Манпоче находились в настоящее время там, они вдвоем вступили в ожесточенную битву против армии Большой Медведицы Гешу Хана.

Ви Тадра Кхонгло был совершенно способен удерживать Гешу Хана. Армия Большой Медведицы была определенно в состоянии, в котором она могла только защищаться, а не контратаковать. Далун Руозан не понимал, почему он может получить какие-либо новости со стороны Ви Тадры Кхонгло.

С легким замешательством Далун Руозан развернул сообщение. Бузз! Далун Руозан мгновенно побледнел.

— Что произошло?

Хуошу Хуйцан подошел сзади.

— Посмотри сам.

Далун Руозан передал ему письмо. В нем было очень короткое сообщение: Бог Великой Танской войны Ван Чжунси покинул столицу и направляется в Лунси.

Хуошу Хуйцан мгновенно побледнел.

— Это проблема, — пробормотал Хуошу Хуйцан с крайне серьезным выражением лица.

Если в Империи У-Цан и был один человек, которого боялись все, включая Ценпо, то это был Бог Великой Танской войны, Ван Чжунси.

В войнах У-Цана против Великого династии Тан, в которых Ван Чжунси возглавлял танские армии, У-Цан почти всегда терпел тяжелые поражения и был вынужден отступить. Даже король генералов Ви Тадра Кхонгло, потерпел горькое поражение от рук Ван Чжунси.

Великая танская армия во главе с Ван Чжунси даже почти пробилась на плато и заняла королевскую столицу.

Когда стало известно, что Ван Чжунси ушел во дворец, чтобы стать младшим опекуном наследного принца, вся империя У-Цана отпраздновала это событие, и все с облегчением вздохнули.

Для империи У-Цана известие о том, что Ван Чжунси уезжает, было настоящим землетрясением.

— У нас осталось немного времени. Король генералов не сможет долго продержаться, — с гримасой сказал Далун Руозан.

В Великом Тане был один человек, которого Далун Руозан не мог контролировать, и это был Ван Чжунси. Уровень этого человека полностью превосходил способности Далуна Руозана.

Хотя Далун Руозан не хотел повышать моральный дух другого человека, в то же время беспристрастно говоря, Ви Тадра Кхонгло не могл сравниться с Ван Чжунси.

Ранее он слышал, что Ван Чжунси был принят во дворец только в качестве младшего стража наследного принца из-за какой-то скрытой болезни. Однако теперь стало очевидно, что это была ошибочная информация.

Это было плохим предзнаменованием для У-Цана.

— Ван Чжунси понадобится максимум десять дней, чтобы добраться из столицы в Лунси. Другими словами, у нас есть всего десять дней, чтобы полностью уничтожить армию протектората Аннана и успокоить юго-запад.

— Похоже, нам придется перенести нашу операцию на более ранний срок! — торжественно произнес Хуошу Хуйцан.

......

— Старый Ши, у тебя еще есть вода? Позволь мне использовать твой мешок с водой.

За высокой стальной стеной ветеран-солдат армии протектората Аннана облизнул сухие губы и протянул руку к ветерану рядом с ним.

— У меня ничего нет, ничего…

Старый солдат перевернул свой пакет с водой, последняя капля воды упала ему в рот.

— Видишь, мне даже на себя не хватает. Если хочешь выпить немного воды, подожди пару часов, чтобы они передали сверху.

— Я помню, что наша вода не была так ограничена раньше, раздался голос сбоку. — Как вы думаете, то, что они говорят, правда? У армии действительно не хватает воды?

Солдаты мгновенно замолчали, все они посмотрели на солдата, который говорил.

— Ты ищешь смерти! Что за вздор ты несешь!

Ветеран кинул виновного солдата на землю, но его взгляд был прикован к вершине. Хотя он делал все возможное, чтобы оставаться спокойным, даже он чувствовал сильное беспокойство.

Вокруг него была тишина. Никто из них не заметил, как атмосфера беспокойства распространяется на армию.

— Молодой Мастер, ситуация выглядит не очень хорошо, — с тревогой сказал Старый Орел, всматриваясь в гору.

То, о чем все беспокоились больше всего, случилось. У них кончилась вода, вынуждая их использовать нормирование воды. Одно это не сделало бы ничего, но слова Далуна Руозана изменили все.

Даже Старый Орел, не знающий военного искусства, мог чувствовать, что боевой дух армии начал меняться в последние несколько дней. Это был очень тревожный знак.

— Я знаю, равнодушно сказал Ван Чун, на его лице не было эмоций. Что случилось, то случилось. Прямо сейчас ему нужно думать о том, как решить эту проблему.

— Отчетность! Вражеская армия проявляет признаки активности.

Посланник внезапно бросился к вершине и опустился на колени.

Бузз! Все начали смотреть вниз с горы. Бездействующая армия Мэнше Чжао и У-Цана внезапно начала мобилизоваться, десятки тысяч солдат стремительно приближались со всех сторон, пыль клубилась и летали знамена, когда они шли с поистине удивительным рвением.

И слоны, выделявшиеся из армии, были особенно пугающими.

— Нехорошо!

Старый Орел мгновенно побледнел.

— Тибетцы собираются атаковать.

— Передайте мой приказ. Вся армия должна быть готова.

Прохладный голос Ван Чуна был особенно ясен в хаосе, и его приказ был сразу же передан вниз с горы. Бонг! С этим потрясающим ударом военного барабана, армия, простирающаяся от вершины горы до основания, стала мрачной и суровой.

КланКланКлан!

Слышен стук металла снизу. С двумя командирами армии Мэнше Чжао и У-Цана в качестве центра, сверкающие и ослепительные огни начали распространяться по всей армии.

Тысячи ореолов всех видов начали заполнять поле зрения армии.

Это была беспрецедентная широкомасштабная операция объединенной армии Мэнше Чжао — У-Цана. Сотни тысяч солдат собирались атаковать вместе, их импульс был, как волна, достигающая небес. Это резко контрастировало с молчаливыми рядами Тана на горе.

Но даже несмотря на то, что гора была тихой, атмосфера была напряженной.

Каждый солдат армии Протектората Аннана крепко держал свое оружие с крайне серьезным выражением лица.

— Чун-эр!

На вершине, когда Ван Чун торжественно наблюдал за ситуацией внизу, в его ухе прозвучал голос.

— Отец!

Вдруг Ван Чун немедленно отреагировал, подсознательно повернувшись к этой высокой и могучей фигуре. Используя способность передавать звук, его отец мог говорить с ним, повернувшись спиной.

— Через некоторое время, когда начнется битва, оставь Хуошу Хуйцана и Дуань Гэцюаня мне и генеральному защитнику Сяньюй. Не двигайся и не подходи. Противники на этом уровне не те люди, с которыми ты можешь иметь дело, — сказал Ван Ян, его голос имел в несколько разных значений.

С того момента, как они прибыли на эту гору, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун наблюдали за битвой, как два свидетеля, передав почти всю свою власть Ван Чуну. Но на этот раз… их поведение явно изменилось.

— Ваш ребенок понимает. — Ван Чун кивнул, его сердце было очень тяжелым. Было ясно, что даже его отец и Сяньюй Чжунтун чувствовали, что ситуация испортилась. Не было ни зондов, ни признаков презрения. У-Цан и Мэнше Чжао были готовы использовать все свои силы, чтобы уничтожить их.

И они выбрали момент, когда армии Великого Тана не хватало воды, и ее боевой дух начал падать.

Румбл!

Пыль клубилась. Пока танская армия готовилась к бою, на юго-востоке, юго-западе, востоке, западе, севере… во всех направлениях вокруг горы, одна доблестная фигура начала появляться за другой, все они источали бурю энергии.

Старый Орел сделал шаг вперед и выпалил: — Это Лунциньба!

— Нет, тут еще и Фенцзиайи, Дуань Янъянь, — сказал Чэнь Шусунь.

Когда они смотрели, фигура за цифрой начала появляться у подножия горы. Лунциньба, Фенцзиайи, Дуань Янянь, Цирэнь Сянсюнь, Туми Сангжа… а также были генералы Мэнше Чжао, жестокие генералы У-Цана. Все они были в приподнятом настроении, когда вышли из клубящайся пыли, а за ними следовали десятки тысяч солдат.

Все генералы армии Мэнше Чжао и У-Цана наконец появились, полностью окутав армию Великого Тана невидимой энергией!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 603. Решающая битва! Столкновение из десяти тысяч генералов! (II),**

Хотя ничего еще не произошло, огромное давление мгновенно начало сгущаться.

С самого начала этой битвы армия Мэнше Чжао и У-Цана всегда отправляла только одного, двух или трех генералов. До сих пор они никогда не участвовали в крупномасштабном наступлении своих генералов.

Лунциньба, Фенцзиайи, Дуань Янъянь, Цирэнь Сянсюнь, Туми Сангжа… В предыдущих битвах эти люди сами по себе могли представлять большую проблему для Великого Тана. Теперь все они должны были участвовать в общем наступлении вместе.

Ветер предвещал шторм, и к настоящему времени даже самый медленный человек мог бы сказать, что сегодня будет жестокая битва.

Румбл!

В клубящемся облаке пыли поток стали приблизился к южному склону горы, впереди стояли две исключительно поразительные фигуры.

— Молодой мастер Ван, вы решили свою проблему с водой?

Сердечный смех раздался у подножия горы. Далун Руозан, сидящий на тибетском коне, поднял голову к вершине, его лицо расплылось в улыбке. Если и было что-то, что он мог сказать, так это то, что боевой дух Тана был крайне плохим.

Ван Чун использовал всевозможные методы, чтобы вывести Далуна Руозана в крайне редкое состояние, но, в конце концов, он все же позволил обнаружить свое слабое место.

— Молодой мастер, не говори с ним.

Даже Старый Орел чувствовал, что Далун Руозан не питал никаких благих намерений, попросив в это время поговорить с Ван Чуном.

— Все в порядке.

Ван Чун махнул рукой. Его изначально сосредоточенное выражение лица на самом деле расплылось в улыбке на слова Далуна Руозана.

— Великий министр, я знал, что вы сегодня атакуете. Давайте сделаем ставку. Как вы думаете, скольких людей на этот раз проиграют в У-Цане и Мэнше Чжао?

Ван Чун улыбнулся и подошел к знамени.

— В первый день У-Цан и Мэнше Чжао потеряли почти сто тысяч человек. Великий министр, сделайте предположение. Как только эта битва закончится, сколько еще ваших людей погибнет? Я держу пари, что половина вашей армии умрет здесь. Как насчет вас?

Пока он говорил, он медленно вытянулся во весь рост и холодно указал большим кругом на армию, собравшуюся за министром.

Бузз!

Тибетцы не отреагировали на эти слова, так как не могли их понять, но солдаты Мэнше Чжао могли. Беспокойство охватило их армию, когда все солдаты побледнели, атмосфера явно изменилась.

Слова Ван Чуна, возможно, были всего лишь угрозой для других людей, но для Мэнше Чжао это было очень реальное предупреждение. Поскольку среди тех почти ста тысяч солдат, которые погибли в первый день, восемьдесят процентов были солдатами Мэнше Чжао.

Для этих людей слова Ван Чуна не были чем-то таким простым, как угроза, ради испуга.

— Ха-ха, у молодого мастера хороший язык!

Далун Руозан махнул веером, но в его глазах промелькнуло почти незаметное сияние. Он должен был признать, что даже он не мог предположить, что Ван Чун использует такой шаг.

— Однако какой смысл для молодого мастера иметь хороший язык? Молодой мастер оказался слишком умным на свою же погибель. Вы преднамеренно выбрали это место, чтобы начать финальную битву, но в итоге вы выкопали только свою собственную могилу.

— Великий министр, вам не кажется, что вы произносите эти слова слишком рано?

Глаза Ван Чуна на мгновение замерли, а затем он холодно усмехнулся.

— Чья это могила — мы узнаем после окончания битвы.

— Ха, это хорошо, что молодой Мастер все еще уверен в себе. Остальные мои слова не предназначены для вас.

Далун Руозан перевел взгляд на другое место. При таком взгляде Ван Чун только рассмеялся.

— Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, это последний шанс. Сдаетесь?

Голос Далуна Руозана эхом разнесся по полю битвы.

Поле битвы на мгновение стихло. Наконец, голос Ван Яна прозвучал лаконично и точно, не оставляя свободы.

— Великому министру не нужно тратить свои силы напрасно. Начинайте битву!

— Хм, как пожелаете!

Фыркнув, Далун Руозан повернул свою лошадь, отъезжая назад в след пыли.

— Начнем!

После этого ледяного приказа ряды рогов яка начали выпускать свои скорбные крики в небо. В этом напряженном воздухе, наполненном свирепыми порывами и клубящейся пылью, первое нападение было не нападением кавалерии Тибета или Мэнше Чжао, а массивным камнем.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Один камень за другим свистели, проносясь по воздуху, оставляя за собой следы, врезаясь в гору. Румбл! Пыль перемешивалась, и эти валуны пробивали или даже выбивали металлические стены из земли.

— Осторожно!

Пронзительные крики эхом разносились по горе, когда армия протекторатов Аннана пыталась избежать валунов.

— Убьююююю!

Когда массивные валуны пришли в движение, вся армия Мэнше Чжао и У-Цана начала атаковать. Крах! Внутри пыли стали появляться большие металлические щиты, мерцающие холодным блеском.

Вновь появился Белый Корпус, потерявший семьдесят процентов своих сил в том первом сражении. В это нападение были вложены все их силы, даже раненый Дуань Уцзун.

Его тело было покрыто повязками, его дыхание было неустойчивым, но глаза были исключительно яркими и энергичными.

— Все солдаты, вперед. Любой, кто осмелится отступить, будет немедленно казнен.

— Любой, кто убьет пять солдат тана, получит звание командира ста человек. Любой, кто убьет десять солдат тана, получит звание командиратысячи человек и десять тысяч золотых тулупов!

......

Хриплый голос Дуань Уцзуна пронзил поле битвы, в то время как ореолы под его ногами начали расширяться.

Бьяаааах!

На юго-востоке слоны сердито трубили, когда они следовали близко за Корпусом Белого Валуна, пехота Мэнше Чжао защищала их, когда они атаковали.

Если внимательно посмотреть, они заметят вспышки золотого света от металлических крышек вокруг ушей слонов.

В битве несколько дней назад Корпус Белых Слонов потерял более двухсот слонов из-за грохота войск Ван Чуна и несколько тысяч солдат из-за нападок берсеркеров-слонов.

Чтобы справиться с таном, армия Мэнше Чжао создала эти изысканные металлические покрытия, чтобы помочь слонам защищаться от звуковых атак.

Все это была идея Далуна Руозана.

А с юго-запада солдаты Мэнше Чжао, одетые в золотые и белые доспехи, рвались вперед. Эти солдаты были более могущественными, чем обычные солдаты, как с точки зрения морали, так и совершенствования, наравне с солдатами армии протектората Аннана на горе. И сама их броня была превосходного качества.

Только превосходный корпус Сына-дракона Мэнше Чжао, возглавляемый наследным принцем Фенцзиайи, мог быть снабжен такой превосходной броней. Весь этот корпус состоял из специально отобранных элитных воинов, и часть его была членами Королевской Гвардии Мэнше Чжао.

Эти солдаты находились под непосредственным командованием Гелуофэна. Даже Фэндзиайи должен был получить одобрение Гелуофэна, прежде чем использовать их.

С началом этого сражения Гелуофэн наконец позволил Фэндзиайи командовать своими самыми элитными войсками.

— Все войска, слушайте мою команду. Пока мой приказ не получен, никому не позволено действовать опрометчиво.

Фенцзиайи был полностью экипирован, и его взгляд, устремленный на вершину, пылал ожесточенными боевыми намерениями.

Приходите, Ван Чун! Сегодня здесь будут похоронены ваши кости.

Сердце Фэнцзиайи пылало пламенем войны. Никогда еще Фенцзиайи так страстно не надеялся уничтожить противника. Это было не ради убитого Цзяосилуо, а ради него самого.

В этой битве Ван Чун затмил его слишком сильно. Если он не может превзойти своего противника, лучшим способом было полностью уничтожить его.

На северо-востоке, северо-западе, юге, севере… Цирень Сянсянь, Лунциньба, Дуань Хэндао и остальные генералы Мэнше Чжао и У-Цана начали атаковать.

Десятки тысяч солдат образовали огромное и бесконечное море, полностью окружая гору.

КланКланКлан! Бесчисленные военные ореолы начали распространяться от ног генералов до остальной части армии.

— Все генералы, займите свои позиции и приготовьтесь к атаке.

На вершине голос Ван Чуна оставался прохладным и собранным в порывистом ветре. Когда его приказ был передан с горы, генералы армии протектората Аннана начали устраиваться, как шахматные фигуры, разбросанные по горе.

Если взглянуть с неба вниз, они обнаружат, что расположение генералов Тана было похоже на расположение звезд на небе.

Множество Звездных Образований было чрезвычайно мощным образованием из прошлой жизни Ван Чуна. Соединив генералов в армии в различных важных местах вместе, оно может сформировать мощную крепость.

Этот метод может позволить генералам проявить наибольшую силу и распространить эту силу на всю армию.

Эта формация никогда не появлялась раньше в эту эпоху, и Ван Чуну не было предоставлено достаточно времени для обучения этих генералов. Однако этого грубого изменения в Мириадах Звезд было достаточно, чтобы вывести боевую мощь армии на совершенно новый уровень.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Ослепительные ореолы, похожие на пламя, начали покрывать гору. Лишь несколько мгновений спустя эти две армии разбились друг о друга, как могучие волны.

Румбл! Никто не мог бы описать момент, когда эти армии столкнулись. Земля сотряслась, и гора содрогнулась, заставив множество камней скатиться по ее сторонам.

— Убьююююю!

— Убьююююю!

......

Первую волну возглавлял не Корпус Белого Валуна, а Корпус Белых Слонов. Бьяаааах! Армия расступилась, и слоны Эрхая высотой восемь или девять метров, с хлопающими ушами, задвигали тяжелыми ногами так, как будто они были невесомыми, начав подъем на склон горы.

Взрыв! Металлическая стена весом шесть или семь тысяч цзинь была схвачена длинным хоботом слона и брошена вниз по склону, как будто ничего не весила.

ДинДинДин! Крюк за крюком вылетел и защелкнулся на далекой металлической стене. Десять тибетских кавалеристов быстро развернулись и начали тянуть. Бум! Стена упала, только пыль полетела, и солдаты Мэнше Чжао, которые так долго ждали, ворвались в пролом.

И во всей армии самым неистовым был Лунциньба. Бузз! В воздухе пронзительно зазвенел его ятаган, оставляя крики и отрубленные конечности, где бы он ни проходил. Даже прочную металлическую стену рубил этот ятаган.

Способности Лунциньба достигли невероятного уровня. Куда бы он ни шел, все вокруг него превращалось в живой ад.

— Хахаха, это все, что составляет так называемый Великий Тан!

Лунциньба холодно фыркнул и стал подниматься вверх. Его шаги были медленными, но они были чрезвычайно устойчивы, как будто ничто в мире не могло остановить его… пока Лунциньба не столкнулся с одним человеком.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 604. Решающая битва! Битва десяти тысяч генералов (III)**

Взрыв!

Массивная алебарда приземлилась на гору, это простое действие, казалось, несло с собой огромную силу. Даже Лунциньба должен был поднять бровь.

— Лунциньба, мы встретились снова.

Низкий голос донесся с горы. Волосы этого человека развевались на ветру, а его лицо, казалось, выточенное из камня, смотрело на него двумя глазами, которые казались такими же глубокими, как море.

— Сунь Люйюэ!

Выражение лица Лунцинбы изменилось, и он остановил свои шаги.

Этот человек был одет в доспехи, совершенно отличающиеся от остальной части армии протектората Аннана. Он был простой и толстый, и в нем не было ничего особенного, кроме веса.

По правде говоря, этот человек не был членом армии протектората Аннана.

Ван Ян имел несколько генералов под своим командованием, отличных от обычных генералов. У них не было звания или титула, но их статус в армии был даже выше, чем у Чэнь Шусуна.

Сунь Люйюэ был одним из таких генералов. Он был не только одним из личных охранников Ван Яна, но и хранителем клана Ван. Когда Ван Ян вошел в армию, патриарх клана Ван, герцог Цзю, организовал размещение Сунь Люйюэ рядом с Ван Яном.

Все эти люди были экспертами, которые были отобраны из лучших солдат, и они редко покидали Ван Яна. Они были как его тень.

Когда Ван Яна не было, они могли заменить его и наблюдать за всей армией, чтобы справиться с неожиданными неприятностями.

Во время осады Города Льва Лунциньба был почти неудержим. Только Сунь Люйюэ смог остановить его дерзкое нападение.

— Раздражающий дурак!

Глаза Лунциньба сузились, и он мгновенно бросился вперед, замахнувшись ятаганом. В тот момент, когда он бросился вперед, вспыхнул свет, и за его спиной появилась массивная тень, похожая на демонического бога.

......

— Наконец-то настала моя очередь.

В то время как две армии были вовлечены в тяжелое столкновение, низкая, но доблестная фигура появилась в глубине горы. Туми Сангжа поднял взгляд на этот водопад ежей, спускающийся с вершины, и на его губах появилась странная улыбка.

Бум!

Сразу же Туми Сангжа внезапно шагнул вперед, и от его ног расползлась невидимая рябь.

Картина на склоне горы внезапно изменилась. Сотни металлических големов встали у стальных ежей и быстро начали убирать вокруг себя.

Бах Бах бах! Эти металлические големы подбирали ежа за ежом и бросали их с горы, работая с невероятной скоростью.

Бузз!

Туми Сангжа оглянулся вокруг, быстро уставившись на две близлежащие металлические стены. Его пальцы раздвинулись, когда он начал призывать.

— Встань для меня!

Рев!

Две металлические стены начали крутиться и реветь. Два металлических гиганта поднялись как доисторические звери и начали ползти вверх по горе.

С этими двумя металлическими гигантами очистка пошла еще быстрее.

— Как только этот путь расчистится, он станет лучшим местом для атаки кавалерии!

Туми Сангжа мрачно рассмеялся, глядя на гору. Когда обе стороны участвовали в битве, теперь была лучшая возможность убрать ежей. План великого министра заключался не просто в том, чтобы победить их в лобовом противостоянии на поле битвы.

Оставив металлических големов на своих местах, Туми Сангжа начал быстро подниматься на гору.

......

Это была битва беспрецедентного масштаба. Чисто с точки зрения военной мощи, она намного превосходила любую предыдущую битву. Плотные ряды армии Мэнше Чжао и У-Цана двинулись вперед, как гигантские волны.

Сто тысяч солдат Корпуса Белого Валуна однажды уже безумно нападали на эту вершину, но число солдат на этот раз было даже больше.

Каждый солдат армии Протектората Аннана находился под невероятным давлением. Солдаты могли быть оснащены большими щитами, но эти щиты дрожали, как капли воды, быстрые и яростные атаки почти вызывали разрушение их костей.

Помимо этого, армия Мэнше Чжао и У-Цана также расчищала металлические стены, медленно сокращая пространство, в котором могла действовать армия протектората Аннана. Ситуация становилась все более и более неприятной для Тана.

— Пора.

Ван Чун посмотрел вниз с вершины на поле битвы. Хотя армия Мэнше Чжао и У-Цана действовала со злобным импульсом, все было под его контролем.

Бум!

Как раз, когда армия Мэнше Чжао и У-Цана приблизилась ближе, глаза Ван Чуна вспыхнули, и он сделал шаг вперед. Бум! Этот шаг, казалось, заставил гору дрожать, когда невидимая энергия начала распространяться по склонам горы, чтобы покрыть поле битвы.

Ван Чун наконец выпустил самый сильный ореол в своем теле, Проклятие Поля Битвы. Бузз! Невидимая рябь начала гасить ореолы солдат Мэнше Чжао и У-Цана, словно много свечей потускнели вдруг сразу.

Бузз!

В считанные мгновения десятки тысяч тибетцев и солдат Мэнше Чжао на горе внезапно понизили свое совершенствование на целый уровень. Это случилось именно тогда, когда Ван Чун развязал Проклятие Ореола Поля Битвы…

— Атака!

Оборонительная армия протектората Аннана решила атаковать. ТванТванТван! Оглушительный гул заполнил воздух. Первым ударила не танская пехота, а большие танские баллисты.

На равнинной местности баллисты практически не могли стрелять в солдат на линии фронта. Но их расположение на горе значительно облегчило эту задачу.

Бум бум бум!

Поле битвы с тысячами солдат, втиснутых в одно место, были лучшим местом для сбора урожая баллистами. В то время как толстые болты, покрытые надписями, были выпущены на линии фронта, лес пик внезапно ударил из щелей в стене щита.

Сквелчсквелчсквелч! В прошлом сила этих пик была бы ограничена, но все воины Мэнше Чжао — У-Цана в настоящее время находились в ослабленном состоянии.

Острые пики могли проникать сквозь барьеры звездной энергии и в их тела, поднимая их высоко в воздух и отбрасывая назад. Твишь, твишь, твишь… Через несколько коротких мгновений лес пик вырвался несколько раз. Они вылетали из стены, ярко сияющие и окрашенные в темно-красный цвет.

Земля перед стеной щитов вскоре была завалена трупами.

Эти доблестные воины Мэнше Чжао и У-Цана, которые были такими грозными всего несколько минут назад, теперь были проколоты так же легко, как матерчатые мешки. Кроме того, в то время как солдаты щитоносцы ранее испытывали огромное давление, теперь они чувствовали сильное ослабление атак противника, что позволило им быстро укрепить свои позиции.

— Топорщики, выходите!

Внезапно яростный рев поднялся с линии фронта, и массивные топоры начали летать по воздуху, врезаясь в море солдат Мэнше Чжао — У-Цана.

В этот же момент земля сотряслась, и стойкие фигуры внезапно вылетели из рядов Тана, как свирепые звери, врезавшись в ряды Мэнше Чжао — У-Цана.

— Умри!

Мускулистые фигуры топорщиков Тана продвигались по вражеским рядам с жестокими выражениями на лицах и выпуклыми венами на коже. Их превосходная крепкая броня и надписанные топоры в их руках позволяли им легко рубить вражеские ряды.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, и тибетские солдаты и солдаты Мэнше Чжао срубались, как стебли пшеницы. Несколько солдат Мэнше Чжао были даже разделены гигантскими топорами на две части, а их тела падали как слева, так и справа.

Среди всей пехоты топорщики всегда были самыми сильными, и они всегда были отобраны из сливок урожая. Топорщики всегда были на Истинными Бойцами Уровня 6 как минимум, и с огромным дебаффом, нанесенным вражеской армии Проклятием Поля Битвы Ван Чуна, эти топорщики оказались еще более эффективными.

В армии топорщики имели невероятную наступательную силу, всегда использовавшуюся для энергичного толчка, чтобы сломить вражескую группировку, когда ситуация выглядела неблагоприятной.

Бум бум бум!

На юго-востоке, юго-западе, северо-западе… во всех направлениях армия, которая когда-то имела преимущество, начала проседать. Никто из солдат не мог оказать никакого сопротивления.

— Это, это… Что здесь происходит?

— Как их сила может измениться так быстро!

— Какая сила может иметь такой большой диапазон!

......

Трансформация силы на поле битвы потрясла всех. Это был не первый раз, когда Ван Чун использовал Ореол Проклятия Поля Битвы, но это был первый раз, когда он находился на поле битвы, насчитывающем многие десятки тысяч, что позволило ему получить результаты, которых раньше никто не видел.

Даже дурак сможет заметить, что Проклятие Поля Битвы влияет на всю гору и, возможно, даже за ее пределами.

— Великий министр, что нам делать?

Люди начали поворачиваться к Далуну Руозану, находящемуся у подножия горы.

— Не нужно беспокоиться. Такой большой ореол должен быть очень дорогим. Передайте мой приказ продолжить штурм! — Далун Руозан махнул рукой.

Хотя он и не знал, как Ван Чун справился с этим, с точки зрения Далуна Руозана, в этом мире была только одна вещь, способная вызвать столь масштабный дебафф на ореол вражеской армии, и это был еще один ореол.

Но каждый ореол требовал потребления энергии. Чем больше людей он охватывает, тем больше энергии он потребляет. Учитывая огромный радиус действия ореола Ван Чуна, Далун Руозан был уверен, что он быстро лишит пользователя всей его энергии.

Что еще более важно, в этой битве сильнейший ореол или сильнейшее существо не могли многого достичь против армии в сотни тысяч человек.

Если только Хуошу Хуйцан мог бы выиграть войну, зачем им все остальные солдаты?

Но Далун Руозан быстро понял, что его суждение было неверным.

Ржание!

Пока бесчисленное количество людей смотрели, с вершины раздался яростный крик. Под знаменем появился божественный конь с белоснежными копытами и бобовым стеблем во рту.

И прямая фигура на спине этого коня была похожа на солнце в небе, притягивая взгляд каждого.

В этот момент Ван Чун появился как красивый бог, смотрящий вниз с небес.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 605. Решающая битва! Армия Короля Неба!**

Бузз!

Воздух дрожал, и Ореол Шипов начало распространяться из-под ног Белокопытной Тени, изливаясь с вершины, как наводнение, распространяющееся на армию. Этот странный Ореол Шипов начал поливать цитоносцев, топорщиков и лучников, мгновенно увеличивая силу армии Протектората Аннана.

Даже Далун Руозан мог сказать, что армия Тана явно стала намного сильнее, источая совершенно новую ауру.

Один ореол ослабил вражеских солдат, а другой — усилил его собственных. Даже Далун Руозан не мог не быть шокированным.

— Что это за ореол?!

Далун Руозан был психически потрясен.

Для нормального ореола, чтобы усилить силу, ловкость или скорость было бы достаточно прилично, но Ван Чун мог одновременно усилить все три навыка.

В этих условиях, в этой местности, от восьмидесяти до девяноста тысяч солдат армии протектората Аннана могли защищать гору так крепко, что ничто не сможет пройти через нее.

— Отправь приказ Дуану Янъяну. Пусть он использует своих слонов, чтобы немедленно разрушить их формирование!

Глаза Далуна Руозана сузились, и он быстро отдал этот приказ.

У Ван Чуна было много секретов. По опыту Далуна Руозана, ореолом, покрывающим такую большую территорию, мог владеть только Великий Генерал, но Ван Чун явно не был Великим Генералом.

И кроме того, этот вид ореола, который мог одновременно повысить силу, ловкость и скорость, не был обычной техникой. Он был бы крайне редким в любой империи, и даже самый прославленный Святой Храм Великой Снежной Горы в У-Цане не имел таких методов.

— Кроме того, подразделение гигантов, которое Аббасидский Халифат помогал нам обучать, должно было прибыть. Их очередь выйти!

С этими последними словами взгляд Далуна Руозана стал очень темным.

У-Цан и Аббасидский Халифат начали работать вместе очень давно. Кроме того, их сотрудничество было далеко не ограничено этим черным керосином. Подразделение гигантов было одним из плодов их союза.

Рев!

С далекого горизонта донесся рев — жестокий, жестокий, дикий и пронизанный желанием покалечить и расправиться. Он был таким громким, что звучал как раскат грома, настолько громким, что даже заглушал звуки битвы и крики слонов.

Земля грохотала, как будто великая армия приближалась издалека.

Эта суматоха привлекла всеобщее внимание, в том числе Ван Чуна на вершине.

— Это…

Ван Чун слегка прищурился, в них появился намек на замешательство. Некоторое время Великий Тан сражался с Мэнше Чжао и У-Цаном, поэтому у каждой стороны было общее понимание всех солдат, которых каждая сторона могла задействовать.

Но Ван Чун мог гарантировать, что он никогда не чувствовал такой энергии раньше.

Бузз!

Четко разглядев ту вещь, которая появилась на горизонте, даже Ван Чуну пришлось расширить глаза.

Группа гигантских фигур внезапно появилась на горизонте. Причина, по которой он считал их фигурами, а не солдатами, заключалась в том, что Ван Чун никогда раньше не видел людей с такими массивными телами.

Тела этих существ были невероятно мускулистыми, и еще более удивительным был их рост. Все они были ростом от шести до семи метров, в три-четыре раза выше нормального человека.

Их кожа была абсолютно черной, их выражения лиц были зловещими, искаженными и безобразными, а толстый латный доспех, покрывающий их тела, сам по себе был ужасен. Однако не было никаких сомнений, что они были людьми.

— Aaааах!

— Убирайтесь с дороги! Спешите!

Крики начали наполнять воздух не от танских солдат, а от далеких тибетских воинов. Когда появились эти великаны, их дикая и жестокая аура испугала даже хорошо обученных высокогорных скакунов. Все тибетцы начали бежать с их пути.

Когда великаны приблизились, тибетцы разошлись, как волны, или как стая, которую преследует пастух. Хотя эти великаны носили латные доспехи, которые, должно быть, весили около тысячи цзинь и обладали грубыми булавами, дубинами, копьями и щитами, все они бежали со скоростью, которая могла опередить боевых лошадей.

— Что это за монстры?

Глаза Чэнь Шусунь дрожали от шока. Хотя он боролся с тибетцами более месяца, он никогда не видел, чтобы среди тибетских рядов появлялось чудовище. Это не могли быть люди, только монстры в форме человека.

Хотя эти монстры были еще далеко, жестокая и кровожадная аура, которая предшествовала им, заставляла даже сердце Чэнь Шусуна безумно биться в страхе. Этим солдатам не было места в обычной битве.

— Они из Синдху!

Хотя монстры были еще очень далеко, Ван Чун с первого взгляда по их черной коже сразу понял, что когда-то они были частью обедневшего народа Синдху.

Соединение этого факта с их массивными конституциями привело к тому, что имя мгновенно появилось в сознании Ван Чуна.

— Армия Короля Неба!

Ван Чун пробормотал это имя себе под нос.

За всю историю человечества, будь то здесь или в любой другой параллельной вселенной, кровеносные сосуды и скелетные структуры ограничивали среднего человека ростом двух метров.

Иметь рост от 2,2 до 2,4 метра, такой как у Непобедимого Великого Генерала Ли Сие, было крайне редко.

Но это не означало, что монстров, которые были даже крупнее и выше Ли Сие, не существовало. По крайней мере, в истории, о которой знал Ван Чун, в течение короткого времени существовала особая армия: Армия Короля Неба!

Ван Чун вспомнил, что на западных землях, в границах обедневшего Синдху, Халифат Аббасидов и У-Цан, граничащие с Синдху, работали вместе над особым планом.

Они отправили людей в Синдху, чтобы найти молодых и осиротевших людей ненормального роста. Халифат Аббасидов и У-Цан начали воспитывать этих людей, кормя их всевозможными лекарствами и специально обработанным мясом орла, тигра, льва и слона.

Они заставили их развивать древнюю технику из какой-то убывающей религии, а также постоянно использовали специальные техники, чтобы стимулировать их акупунктурные точки, пробуждая их потенциал.

В конце концов им удалось вырастить огромных существ, обладающих безграничной силой, которую они назвали — Армией Короля Неба.

Ходили слухи, что каждый солдат Армии Короля Неба был ростом семь или восемь метров, а некоторые даже приближались к десяти метрам. И арабы постоянно использовали древние и секретные методы для их укрепления.

В конце концов, солдаты Армии Короля Неба были обучены полагаться исключительно на свою врожденную силу, чтобы сражаться с экспертами из Царства Полного Бойца, даже Императорского Бойца. Как будто их обучали по системе, совершенно отличной от системы боевых искусств, используемой в настоящее время всеми остальными.

Ван Чун никогда не видел солдат так называемой Армии Короля Неба, но он слышал много слухов о них. И на всей земле все воспринимали Гигантов Армии Короля Неба только как шутку, полную и полную шутку.

В конце концов, люди не могли вырасти такими высокими.

Но Ван Чун был другим. Через много лет после Таласской битвы, он познакомился с несколькими солдатами армии протектората Анси, которые служили при Гао Сяньчжи и бежали из этой битвы. Основываясь на том, что они сказали, когда Гао Сяньчжи сражался с Халифатом Аббасидов, солдаты Армии Короля Неба были в рядах армии Халифата Аббасидов, а солдаты Анси даже сражались с ними…

Но поскольку Гао Сяньчжи в то время уже проигрывал битву, Войска Короля Неба и Великаны, поднятые Аббасидским Халифатом, появились только на короткое мгновение, и мало кто знал о них.

Солдат протектората Анси, которого встретил Ван Чун, исчез вскоре после их встречи, поэтому Ван Чун так и не смог проверить слух.

Таким образом, Ван Чун не мог вспомнить больше информации, чем эта.

Но Ван Чун никогда не предполагал, что здесь появится Войска Короля Неба.

Тибетцы действительно работают с арабами, и они даже сотрудничали по этому плану — Армии Короля Неба . Кроме того, главным заговорщиком, работающим с арабами, на самом деле является Далун Руозан!

Мысли Ван Чуна были в смятении. Никогда он не предполагал, что встретит здесь преждевременную форму Небесных Гигантов. Они появились намного раньше, чем их первое появление по слухам.

Далун Руозан действительно похож на Гелуофэна. Оба невероятно амбициозны, и оба строят планы в течение долгого времени. Даже без Гелуофэна Далун Руозан все равно послал бы солдат. Эта Армия Короля Неба — подкрепление, которое они подготовили на плато. В моей прошлой жизни армия протектората Аннана была уничтожена в Эрхае, но в этой жизни все совершенно иначе…

Ван Чун продолжал думать.

Его вмешательство привело к тому, что юго-западная война пошла совершенно по-другому, чем в прошлой жизни. Сначала это был крепкий город Лев у Эрхая, что привело к месячной осаде.

После того это была стальная крепость, которую он установил на этой горе, еще один барьер, который армия Мэнше Чжао и У-Цана должна была преодолеть и не могла игнорировать.

События развивались далеко за пределами их первоначальной траектории.

Появился аравийский керосин, а также армия Короля Неба на начальных этапах и оружие для осады… Даже Ван Чун не был уверен, как будет развиваться юго-западная война.

Что еще более важно, Ван Чун знал, почему Далун Руозан отправил эту армию…

Потому что и слоны из Эрхайских лесов, и Гиганты Короля Неба полагались на свою плотскую силу, чтобы сражаться.

Проклятие Ван Чуна на поле битвы было бесполезно против слонов Эрхая и Гигантов Короля Неба.

Бьяаааах!

С потрясающим небесным криком первыми подъехали не далекие и страшные фигуры небесных гигантов, а близлежащие слоны Эрхая с их чрезвычайно длинными бивнями.

Бум!

Две стальные стены и солдаты тана позади них были подняты в воздух. Два слона Эрхая, высотой от восьми до девяти метров, заключенные в белые латные доспехи, вели атаку на гору в сопровождении бесчисленных солдат тибетского корпуса и Корпуса Белого Слона.

Вдалеке еще больше слонов-эрхайцев трубили, приближаясь, их хоботы поднимались в воздух, они бежали, поднимая большие облака пыли. Дуань Янъянь изменил свои планы. На этот раз его Корпус Белого Слона не собирался тащить металлические стены. Его целью было сбить их и открыть путь для армии Мэнше Чжао — У-Цана.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 606. Решающая битва! Корпус Сына-Дракона!**

Самое ужасное в этих слонах-эрхайцах было то, что они остались совершенно незатронутыми эффектом дебаффа Проклятия Поля Битвы. В этот самый момент они стали острым орудием, используемым армией Мэнше Чжао — У-Цана для прорыва линии обороны Тана.

Бьяаааах!

Два слона пронзительно закричали, и их гигантские ноги обрушились на солдат Тана, словно горы.

— Aaааах!

Страх охватил лица всех солдат армии Протектората Аннана, поскольку их сопротивление было незначительным по отношению к непроницаемым и подавляющим слонам.

Когда тяжелая нога рухнула вниз, у танских солдат не было времени увернуться, и даже их доспехи были смяты вместе с ними и разбиты в мякоть.

Бьяаааах! Слон высоко поднял свой хобот, так как его неистово пытались достать в рядах Тана.

Рев!

Внезапно разразилась звуковая атака. Огромная энергия, содержащаяся в этом голосе, отбросила в сторону металлические крышки, позволяя звуку взорваться в голове слона.

В тот самый момент, когда слон испуганно поднял голову, металлическая алебарда взлетела в воздух и вонзилась в глаз слона, глубоко врезавшись в его череп. Ноги слона стали мягкими, он врезался в землю, и из его проколотого глаза хлынула кровь.

Хотя они обладали мощной жизненной силой и огромной мощью, звери не были людьми, а интеллект слонов был намного ниже интеллекта людей. Против человеческих экспертов он все еще был легко убит единственным ударом.

— Топорщики, вырубить охранников на слонах!

Середина горы была в хаосе. Полностью бронированный генерал выкрикнул этот приказ, его глаза покраснели от безумия. Армия Протектората Аннана никогда прежде не была в такой опасной ситуации. Жизни более восьмидесяти тысяч солдат держались на одной нитке. Если бы они не смогли остановить эту волну атак, вся армия была бы уничтожена.

Чтобы остановить эту атаку, все генералы вложили всю свою энергию.

— Убей охранников слонов!

ПИФ-паф! Два солдата корпуса Белого слона, пораженные вращающимися топорами, упали с его головы. Вскоре после этого два танских солдата, такие же ловкие, как обезьяны, начали взбираться на нос слона! Сплууш! Два острых меча вонзились в глаза слона.

— Захватить их!

— Черт возьми, не дай им сбежать!

Сабли и копья безумно били слона по голове, а затем танские солдаты откатились назад за труп слона и исчезли.

Пять дней были достаточны для того, чтобы Далун Руозан и армия Мэнше Чжао — У-Цана могли придумать много способов защиты слонов от нападений Тана, но у Ван Чуна также было достаточно времени, чтобы придумать способы борьбы со слонами. Убийство охранников слонов было одним из таких методов.

Румбл!

В этой жестокой схватке с юго-востока внезапно начала подниматься пыль, и разразился мощный взрыв. Когда битва была в самом разгаре, силы Мэнше Чжао и У-Цана на юго-востоке отступили без предупреждения. Все солдаты тана были застигнуты врасплох, но в интенсивном рукопашном бою их тела потащились вперед в погоне.

— Интересно — они учатся у меня!

Глаза Ван Чуна загорелись, когда он увидел это, на его лице появилась улыбка. Далун Руозан сейчас сделал ход, который он использовал против армии Мэнше Чжао, и применил его против него, воспроизводя эту знакомую сцену на глазах.

— Передайте мой приказ. Переведите генерала Ло Цзи на юго-восток.

— Да, ваш подчиненный идет.

Курьер быстро встал и ушел, чтобы доставить этот приказ.

— Далун Руозан, если ты хочешь использовать мои же методы для борьбы со мной, ты должен бы знать, кто твой противник.

Насмешка закралась на губах Ван Чуна. Далун Руозан был по-настоящему грозным, если смог схватить эту тактику за такое короткое время и успешно обучить группу солдат, но его копье было еще далеким от того, чтобы сломать щит Ван Чуна.

Войска Ло Цзи были чрезвычайно искусны в нападении. Если бы у них был наименьший шанс, они бы сразу укусили и отказались отпустить. Если армия Мэнше Чжао и У-Цана осмелится преднамеренно выявить изъян перед ним, они только разрушат себя.

Ван Чун с первого взгляда мог сказать, что уровень, на котором армия Мэнше Чжао и У-Цана обучилась этой тактике, определенно был недостаточен, чтобы справиться с генералом калибра Ло Цзи.

Это было похоже на то, как сумка могла накрыть посох, но не копье.

Отведя взгляд от юго-востока, Ван Чун обратил свое внимание на север, где армия, одетая в золотые и белые доспехи, в настоящее время атаковалагору. Даже элитные воины армии протектората Аннана не могли ее остановить.

Корпус Сына-Дракона был самым элитным корпусом Мэнше Чжао. Под командованием наследного принца Фэнцзиайи он демонстрировал самую ужасающую наступательную силу. Даже без помощи других армий или защиты корпуса Белого Слона ему уже удалось пробить более половины линии армии протектората Аннана.

Оружие, доспехи, сила… Корпус Сына-Дракона занимал самое высокое место в Мэнше Чжао. С точки зрения чистой силы, ни армия протекторатов Аннана, ни тибетская бронированная кавалерия не могли сравниться с Корпусом Сына-Дракона.

Даже Ореол Проклятия Поля Битвы Ван Чуна был намного менее эффективен против них: его эффекты дебаффа были значительно ограничены.

Корпус Сына-Дракона был козырем Мэнше Чжао. В битве при Эрхае, Гелуофэн вытащил этот острый меч, чтобы одним ударом разбить оборонительные линии армии протектората Аннана и нанести Сяньюй Чжунтуну сокрушительное поражение.

В этом безумном нападении на армию Мэнше Чжао — У-Цана наибольшую угрозу для Тана представлял не Корпус Белых Слонов Дуана Янъяна, а Корпус Сына-Дракона Фенцзиайи.

Для Ван Чуна Корпус Сына-Дракона был когтем армии Мэнше Чжао — У-Цана, который он больше всего желал обрезать.

— Начать!

Ван Чун повернул голову к Лин Ушоу.

— Ваш генерал будет выполнять приказ!

Линь Ушоу торжественно поклонился, прежде чем быстро покинуть вершину.

......

— Все солдаты, слушайте мой приказ!

— Все действуют только по моему приказу. Те, кто не повинуется, будут казнены!

......

В глазах Фэнцзиайи вспыхнуло сильное пламя, горящее беспрецедентным боевым намерением. Его взгляд, казалось, был постоянно сосредоточен на вершине, и в его глазах, казалось, не было ничего, кроме Ван Чуна.

Убей его!

Ради Цзяосилуо и ради меня!

Мысли Фенцзиайи были в смятении. Он был как стрела, выпущенная из лука, никогда не останавливающаяся, пока не достигнет своей цели. Единственная мысль, которая была у него в голове — убить Ван Чуна.

— Формирование крыла журавля! Продвигайтесь на полной скорости!

Фенцзиайи обнажил свой меч, все его тело было в крови, он шагал по трупам солдат Тана и продолжал наступать. Позади него доспехи на этих трупах, казалось, оживали, изо всех сил пытаясь освободиться от своих прежних владельцев и превращались в металлических големов.

Клан! Клан! Клан!

Фэнцзиайи протянул ладонь, и, прежде чем солдаты династии Тана могли приблизиться, мечи вырвались из их рук, корчащиеся доспехи заставили их упасть с криком на землю.

Румбл!

В то время как Корпус Сына-Дракона Фенцзиайи смело наступал, из-за его спины раздался топот копыт и бесчисленные крики.

Фенцзиайи вздрогнул и обернулся. Группа неизвестной кавалерии внезапно вонзилась в его войска, разрезая Корпус Сына-Дракона на две части.

— Кавалерия Великого Тана!

Зрачки Фэндзиайи сжались, все его тело дрожало от ярости. За все эти дни, сражаясь с Великим Таном, Фенцзиайи никогда не видел их кавалерии.

Этот внезапный удар кавалерии Тана был похож на иглу, вонзившуюся в сердце Фенцзиайи.

— Оборонительное отступление!!!

Его сердце стало ледяным, Фенцзиайи издал самый громкий приказ, который он когда-либо давал в своей жизни. Армия, разделенная на две части, всегда была самым опасным сигналом для любого солдата.

Если Великий Тан преуспеет в этом движении, половина Корпуса Сына-Дракона окажется на милости Великого Тана. В этой битве несколько дней назад Фенцзиайи лично стал свидетелем того, что случилось с восемью тысячами тибетских кавалеристов, которые оказались в окружении Великого Тана.

Если он не сможет быстро вырваться, Корпус Сына-Дракона получит самый большой удар с момента своего основания.

Бум!

Около ста металлических солдат возглавили атаку, после чего весь Корпус Сына-Дракона начал оборонительное отступление.

— Оборонительное отступление!

— Оборонительное отступление!

Фенцзиайи взревел изо всех сил, но его приказ пришел слишком поздно. Крики войны наполнили воздух, когда подошел отряд топорщиков Тана, и волна гигантских летающих топоров обрушилась на них.

Топорщики были пехотой с самой высокой атакующей силой, а также лучшими пехотинцами для прорыва обороны. Фэнцзиайи никогда не ожидал, что Ван Чун приведет этих солдат к нему.

— Заблокируй их!!!

Глаза Фенцзиайи широко раскрылись от ярости, напряжения, которого он никогда не испытывал. Но прежде чем его войска смогли даже начать работу, чтобы остановить топорщиков, из его передних левых рядов раздались крики, и отряд солдат-щитоносцев вышел из строя.

— Убьююююю!

Их крики сотрясали небеса. Армия протектората Аннана, которая медленно сдавала позиции, внезапно перевернулась, солдаты бросались со всех сторон, их оружие холодно блестело. Даже Фэнцзиайи не мог сказать, сколько солдат Ван Чун приготовил, чтобы убить его.

— Успех!

Восторженное приветствие генерала Великого Тана пришло из хаоса за Фенцзиайи. Обернувшись, он увидел, что армия протекторатов Аннана работала с кавалерией, чтобы нанести громовой удар по Корпусу Сына-Дракона, успешно отрезав и окружив его часть.

— Черт возьми, я попал в ловушку!

Фенцзиайи был в ярости и шоке, все вокруг ему казалось черным. Он никогда не предполагал, что Ван Чун отреагирует так быстро и яростно, и не даст ему времени ответить.

— Вот что значит, когда говорят, что тяжелое легко сломать!

Ван Чун только фыркнул, наблюдая, как его войска медленно обступают вокруг Корпуса Сына-Дракона, его внимание быстро переключилось на другое.

В конце концов Фенцзиайи был слишком молод, и его понимание военного искусства не было даже на том же уровне, что у его генералов.

— Если бы можно было объединить мир исключительно силой войск, разве Великий Тан уже не объединил бы мир? Какая была бы необходимость в любой военной стратегии?

Судьба Корпуса Сына-Дракона была предопределена. Были более важные вещи, с которыми Ван Чун должен был разобраться.

— Осторожно!

— Все войска, будьте готовы. Сосредоточьтесь на обороне.

Нервный воздух висел над основанием горы, танские солдаты осторожно вглядывались в гору. Они сжимали оружие так сильно, что на их руках выпирали вены, а холодный пот капал с их бровей. Все они чувствовали густой запах 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 607. Решающая битва! Битва великого генерала!**

Рев!

Безжалостные и похожие на звериный рев крики донеслись снизу. Земля загрохотала, и стучащие шаги, казалось, ступали по сердцам солдат Тана.

— Осторожно! Они идут!

— Держите их! Мы не можем позволить им нарушить нашу оборонительную линию!

На самом дальнем краю линии фронта бесчисленные солдаты наблюдали, как из пыли появляются гигантские черные силуэты. Их руки были так крепко сжаты, что холодный пот начал капать.

После всего этого времени, гиганты армии Короля Неба наконец прибыли.

Бум!

Спустился металлический стержень толщиной с бедро, и огромная энергия внутри него отправила в полет пять или шесть танских солдат. Прежде чем другие солдаты смогли заполнить этот пробел, массивная рука упала на край стальной стены и оттолкнула тяжелый предмет.

— Асилан кедафейлу!

— Циеэрсейлипа!

......

Странный язык зазвучал из уст небесных гигантов, когда они взбирались на гору. По сравнению с их массивными телами солдаты армии протектората Аннана были незначительными муравьями.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Гиганты нанесли ущерб формированиям, стальным стенам и защитным барьерам, ни один из которых не смог противостоять даже одному их удару.

— Aaааах!

Солдаты Великого Тана летали туда-сюда, и ни один из них не смог удержать гигантов или даже слегка замедлить их шаги.

Везде, где проходили великаны, Тан был в смятении…

— Старый Орел!

Когда Ван Чун увидел, как небесные гиганты поднимаются в гору, он вдруг заговорил.

— Ваш подчиненный понимает!

Не сказав ни слова, Старый Орел обнажил свой стальной меч Вутц и посмотрел на него с серьезным выражением лица.

— Чжан Лун, Чжао Ху, все вы, следуйте за мной.

Старый Орел сел на лошадь и поскакал вниз по горе, элитные Бандиты Черного Дракона ехали позади.

Все Гиганты Небесного Дракона были оснащены толстыми и прочными пластинчатыми доспехами, созданными в результате сотрудничества У-Цана и Халифата Аббасидов. Во всей армии единственным оружием, способным пробить эту армию, были мечи Вутц Сталь, которой обладали подчиненные Ван Чуна.

Игого!

Боевой конь Старого Орла ринулся вниз с горы, столкнувшись с Небесным Гигантом, атакующим снизу. В результате мощного удара Старый Орел и его лошадь были отброшены в небо, но Старый Орел взлетел в воздух и ударил великана своим мечом из Стали Вутц.

— Оууууу!

Изо рта гиганта вырвался крик, его высокая фигура отступила назад. Рядом рука, более толстая, чем талия взрослого человека, упала на землю, из культи хлынула кровь.

Старый Орел упал на землю. Когда он посмотрел на отрубленную руку, на его губах появилась улыбка.

На мгновение все замолчали. Глаза бронзового цвета всех великанов вокруг Старого Орла смотрели на него, точнее, на его меч. Впервые они испытали страх.

Это был первый раз, когда они увидели что-то в руках этих слабых и ничтожных людей, которое могло их поранить!

......

— Кажется, мне пора выходить в поле!

У подножия горы, в центре тысяч глаз, высокая и внушительная фигура улыбнулась и внезапно начала шагать вперед. Бум! Земля содрогнулась, а пыль заклубилась. Все поле битвы и десятки тысяч солдат, сражающихся на нем, задрожали от этого единственного шаге=а, земля, казалось, была готова расколоться.

— Это…

Чувствуя пугающую вибрацию позади него, Ван Чун прищурился, его сердце начало безумно биться. На всем юго-западе число людей, которые обладали такой тиранической аурой, можно было бы пересчитать с одной стороны.

И сейчас Ван Чун мог думать только об одном человеке.

— Хуошу Хуйцан!

Ван Чун повернул голову на юго-запад и быстро заметил эту фигуру, которая, казалось, стояла в центре мира. Кроме того, рева, который прервал звуковые атаки на слонов Эрхая, Хуошу Хуйцан не участвовал ни в одной атаке этой битвы. Он не показал никакой техники или умения до сих пор…

Бум!

Просто увидев Хуошу Хуйцана, Ван Чун почувствовал мощную волну давления, напавшую на него, захлестнувшую его всего без остатка. Даже на таком расстоянии Ван Чун чувствовал эту невероятно гнетущую ауру. Это было похоже на пылающий огонь, который мог взорваться с ужасающей силой в любой момент.

Бззт!

Хотя это было лишь незначительное количество энергии, Ван Чун мог ясно видеть, как синий луч энергии исходит от головы Хуошу Хуйцана. Эта энергия, которая казалась бесформенной и в то же время физической, была острым мечом, который бросил черные облака над ним в смятение.

— Такой сильный!

Глаза Ван Чуна расширились, его разум испытал беспрецедентное давление.

О Хоушу Хуйцане ходило много легенд.

Хотя не было никаких доказательств для многих из этих вещей, можно было гарантировать одно: Хуошу Хуйцан был великим генералом У-Цана, одним из самых элитных экспертов, экспертом области Святого Бойца. Хотя в Великом Тане было сказано, что Чжанчжоу Цзяньцун определенно был самым сильным из силовых центров юго-запада, Хуошу Хуйцан не отставал.

— Увы, Чжанчоу Цзяньцюна здесь нет.

Сердце Ван Чуна упало. Силы его отца было определенно недостаточно, чтобы справиться с Хуошу Хуйцаном, и Сяньюй Чжунтун также не подходил для Дуань Гэцюаня. Между этими двумя людьми на уровне Великого Общего уровня все еще был разрыв.

Прямо сейчас единственными вещами, которые позволяли армии протектората Аннана сражаться с армией Мэнше Чжао — У-Цана, были многочисленные генералы Великого Тана и сила соединений.

Это было отличительной чертой Великого Тана в его зарубежных кампаниях, и это была также защитная мера, которую Великий Тан использовал для противостояния могущественным иностранным экспертам.

Знакомый голос прозвучал у него в ухе.

— Чун-эр, что бы ни случилось дальше, ты не сможешь подобраться ближе. Это наш бой с Хуошу Хуйцаном. Голос Ван Яна был спокоен, пронизан неким пониманием.

— Чиновники не получали вознаграждений, а генералы не возражали против смерти. Это был принцип, который каждый генерал должен был понять, прежде чем начинать иностранную кампанию. Хуошу Хуйцан был самым сильным противником, с которым Ван Ян когда-либо сталкивался, и это, конечно, не первый раз, когда они сражались друг против друга. Но несмотря ни на что, Ван Ян никогда бы не струсил.

Восемьдесят тысяч солдат Великого Тана также не позволяли ему прятаться.

— Отец…

Ван Чун посмотрел на спину отца, его мысли были в сильном волнении. Его отец всегда производил на него мрачное и резкое впечатление. Он редко улыбался или проявлял какие-либо другие эмоции. На этот раз, однако, у Ван Чуна появилось совершенно другое чувство.

Моей силы все еще не хватает. Я должен найти способ увеличить ее как можно быстрее. Отец, будь спокоен. Несмотря ни на что, я никогда не позволю тебе драться одному.

Ван Чун сжал кулаки, его волосы развевались и танцевали на ветру. Начиная с его перевоплощения, его сила росла очень быстро, со скоростью, которую не мог себе представить ни один обычный человек, но на этом уровне он все еще был слишком слаб.

Сейчас у меня есть только этот метод!

Ван Чун внезапно вспомнил — Бич генералов, о котором когда-то упоминал Камень Судьбы.

......

Независимо от мыслей Ван Чуна, движения Ван Яна и Хуошу Хуйцана привлекли внимание всего поля битвы.

— Ван Ян, даже сейчас, ты все еще настаиваешь на том, чтобы начать отчаянную борьбу…

Голос раздался над горой, как раскат грома, раздавшись по всему полю битвы. Хуошу Хуйцан посмотрел на Ван Яна, а также на генералов Великого Тана, окружавших его, как звезды, мерцающие на луне. Медленно, его губы растянулись в ухмылку.

На протяжении всей этой войны, независимо от того, какую тактику использовал Ван Чун или сколько потерь он нанес, Хуошу Хуйцану никогда не было никакого дела до этого.

— Солдат против солдат, генерал против генерала. Независимо от того, как Центральные Равнины относились к войне, Хуошу Хуйцан всегда считал, что войны всегда решались столкновением сильнейших экспертов обеих сторон.

Когда он сможет победить Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна, армия протектората Аннана рухнет без дальнейшей битвы.

— Если Великий Генерал захочет сражаться, Ван Ян составит вам компанию! — равнодушно сказал Ван Ян, его голос разнесся по небу. Хотя эти слова не были чем-то властным, они несли смелость и настойчивость, которые никогда не сломались бы и не пошевелились. Как камень, высовывающийся из реки, он никогда не будет бояться волн. Как бамбуковые леса горы, он никогда не сломался бы ни под каким ветром.

В глазах Хуошу Хуйцана мелькнуло удивление. —

Ван Гунцзы действительно потомок министров и генералов. Только благодаря этому вы достойны быть моим противником! — Даже Великий Генерал У-Цана не мог не восхищаться манерой поведения и духом, проявленными Ван Яном.

— Раз это так, давайте сражаться!

Клан! Хуошу Хуйцан вынул длинную саблю и шагнул вперед. Пыль заклубилась за ним, и боевые кони вздрогнули, когда его элитные охранники и кавалерия за ним, сила, насчитывающая более десяти тысяч, начали стремительно приближаться к горе с ужасающей и шокирующей силой.

Сейчас Хуошу Хуйцан наконец собрал всю свою армию.

— Рассеиться!

Суровый приказ был издан с вершины, в результате чего армия мгновенно расеилась. Сорок тысяч солдат, которых Великий Тан не применял за всю битву, наконец начали двигаться.

Бззз! Несколько десятков энергий взлетели в небо. Чёрная лошадь, источавшая манеру дракона, спрыгнула с горы. Ван Ян возглавил атаку, направляясь к Хуошу Хуйцану с бесчисленными элитными генералами Великого Тана позади себя.

Хуошу Хуйцан был великим генералом У-Цана. Никто на юго-западе не мог сравниться с ним, и никакая оборонительная линия не смогла бы его остановить. Стальные стены, которые Ван Чун установил на горе, были просто украшениями для верховного эксперта, такого как Хуошу Хуйцан.

Бум!

Когда Ван Ян ушел в отставку, несколько десятков солдат Мэнше Чжао — У-Цана, заблокировавших его путь, были внезапно отправлены в полет, как тряпичные куклы.

Как солдаты Тана не могли остановить Хуошу Хуйцана, так и солдаты Мэнше Чжао — У-Цана не могли остановить Ван Яна.

— Вперед!

Снизу пришел приказ, и Хуошу Хуйцан повел своих бесчисленных тибетских воинов на гору. Посреди горы, вершины, основания, на юго-востоке, юго-западе… тысячи глаз нервно наблюдали, как эти две фигуры приближались друг к другу.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 608. Решающая битва! Могучий Чудотворный Бог!**

Битва между Ван Яном и Хуошу Хуйцаном привлекла внимание бесчисленных людей. Тибетские генералы, Мэнше Чжао и Великий Тан, — все смотрели, как будто этот бой, который еще не начался, был даже важнее их личных сражений.

Бум!

Порывы ветра, как пыль взорвалась, покрывая землю. Глубоко в пыли, голубая энергия сабли пронзила небо, высотой в сто чжан, взорвалось в воздухе и полетело к группе Ван Яна.

Энергия сабли оставляла черные трещины, где бы она ни проходила, даже в воздухе. Этого было достаточно, чтобы любой человек побледнел. Будь то Ло Цзи или Чэнь Шусунь, любой в армии протектората Аннана был бы незначительным против энергии этой сабли. Ни один генерал не сможет блокировать такой удар.

Бузз!

В тот момент, когда Хуошу Хуйцан ударил своей саблей, на горе произошла трансформация. Под бесчисленными ошеломленными взглядами ореолы Ван Яна и нескольких десятков генералов Тана позади него начали мерцать, а затем внезапно вспыхнули. В мгновение ока все они слились воедино, проявляясь в огромном боге в золотых доспехах, стоящем высоко на горе.

Могучий Чудо-Бог!

Мысль мелькнула в возбужденном уме Ван Чуна. Великий Тан обладал бесчисленными мощными формированиями, которые могли собрать силу многочисленных генералов, даже власть всей армии, и превратить эту силу в чрезвычайно могущественное формирование.

Формирование Могущественного Чудотворного Бога было одним из этих формирований, и это была самая мощная техника, доступная армии Ван Яна. Ван Чун слышал об этом в своем прошлом, но он никогда этого не видел.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел, как его отец использует Формирование Могущественного Чудотворного Бога.

Бум!

Раздался потрясающий грохот, который сотряс мир, гора задрожала. Ван Чун, наблюдая с расстояния, увидел сияющую золотую фигуру Могущественного Чудотворного Бога, которая сложила ладони и заблокировала ужасающую саблю Хуошу Хуйцана.

Сразу после блокирования сабли Могущественный Чудотворный Бог поднял свою массивную правую руку и ударил Хуошу Хуйцана. Еще до того, как прошел удар, огромная энергия, которая предшествовала ему, уже вытеснила весь воздух в радиусе нескольких сотен чжан.

Земля, казалось, застонала от боли от этой могущественной энергии, казалось, готовая в любой момент распасться. Как раз в тот момент, когда Хуошу Хуйцан, казалось, собирался умереть от удара Могущественного Чудотворного Бога, его тело внезапно начало сиять золотым светом, и буддийские мантры эхом разнислись по небу.

— Ом! Ма! Ни! Па! Дме! Хум 1!

Когда эти странные заклинания эхом пронеслись по небесам, возник золотой монах Будда, ростом в десять с небольшим Чжан, его тело горело красным пламенем, и он встал на том месте, где стоял Хуошу Хуйцан.

Бум!

Золотой Будда поднял ладонь, единолично блокируя удар Великого Чудотворного Бога Оба были чудовищами высотой сто Чжан. Румбл! Земля вздрогнула и раскололась, а грязь и гравий взлетели в воздух. Близлежащие боевые кони ржали в воздухе, и были разорваны на куски столкновением звездной энергии.

Эта разрушительная энергия заставила всех, кто ее видел, дрожать от страха.

— Мантра Золотого Тела Будды Вайрочана 2! Хуошу Хуэйцан наконец-то использовал ее!

В месте, которое никто не мог видеть, великий генерал Мэнше Чжао Дуань Гэцюань посмотрел на золотого Будду в десять с небольшим чжан ростом, с улыбкой предвкушения.

Мантра Золотого Тела Вайрочана Будды была одной из величайших техник Великой Снежной Горы. Только великие полководцы У-Цана могли культивировать техники такого уровня.

У У-Цана были разные Великие Генералы, и каждый из них практиковал разные высшие техники, в то время как посторонние никогда не имели возможности даже прикоснуться к этим техникам. Это был также первый раз, когда Дуань Гэцюань увидел именно эту технику.

— Высшие техники Святого Храма Великой Снежной Горы действительно шикарны!

Взгляд Дуань Гэцюаня подсознательно повернулся к другому концу горы. Там стоял новоназначенный генерал-защитник Аннана, окруженный плотными рядами генералов.

В обеих армиях единственными фигурами, которым еще предстояло прийти в движение, были он и Сяньюй Чжунтун. Армия протектората Аннана «Бог Ваджра» и Могущественный Чудотворный Бог Ван Яна — были двумя горами, стоящими перед армией Мэнше Чжао — У-Цана.

В своей победе в Эрхае Дуань Гэцюань пережил Бога Ваджры Сяньюй Чжунтуна. Бог Ваджра был провозглашен сильнейшим образованием юго-запада. Если бы Чжанчжоу Цзяньцюн использовал именно его, Дуань Гэцюань определенно должен был бы держаться на расстоянии, но у Сяньюй Чжунтуна не было даже семидесяти процентов силы Чжанчжоу Цзяньцюна, поэтому Дуань Гэцюаню, естественно, нечего было его бояться.

Он не мог сделать много против Сяньюй Чжунтуна, но Сяньюй Чжунтун не мог сделать много против него. Таким образом, эти двое стояли в стороне, в то время как Ван Ян и Хуошу Хуйцан сражались друг с другом.

Бум!

В то время как Ван Ян вел ожесточенные бои с Хуошу Хуйцаном, звуки боя разразились из других мест. Ван Чун быстро повернулся и заметил, что огромная армия в настоящее время использует эту возможность, чтобы подняться на гору.

Далун Руозан!

Глаза Ван Чуна сузились, и он сразу же уставился на знакомую фигуру в рядах, одетую в синюю мантию и размахивающую веером. Это был не кто иной, как Далун Руозан.

Только Далун Руозан мог использовать момент, когда все обратили внимание на Ван Яна и Хуошу Хуйцана, чтобы начать атаку.

Его армия из сотен тысяч мгновенно начала оказывать мощное давление.

Теперь не было никаких сомнений, что это было основным направлением нападения Далуна Руозана. Район, где сражались Ван Янь и Хуошу Хуйцан, был просто приманкой.

Ван Чун чувствовал запах опасности в воздухе.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Займите позиции!

— Лучники, будьте готовы!

Голос Ван Чуна прозвучал сквозь поле битвы.

Бабах!

По приказу Ван Чуна вся вершина внезапно затихла. Все солдаты и генералы, казалось, замерли на месте, в то время как мрачная энергия начала подниматься в небеса. Мириады звезд Ван Чуна постепенно начали оживать.

Хотя это была не полная форма, хотя это была лишь элементарная форма, в руках Ван Чуна этого было достаточно.

— Великий министр!

У подножия горы вместе с Далун Руозаном стоял довольно староватый тибетский старец, с обеспокоенным взглядом в глазах. Это был племенной старец с Тибетского Плато. Когда У-Цан отправлялся на войну, некоторые из их мудрых и дальновидных старейшин иногда следовали за армией.

Сражения, которые вел Ван Чун, произвели очень глубокое впечатление на этого старейшину, заставив его почувствовать большое опасение по отношению к этому юноше на вершине.

— У нас нет пути к отступлению. Ван Чжунси уже направляется в Лунси. Если Король генералов проиграет, Гешу Хан поведет свою армию на юг, что приведет к нашему полному провалу в этой кампании. Война требует жертв. Независимо ни от чего, мы должны выиграть эту битву.

Далун Руозан стоял у подножия горы, его глаза наполнились беспрецедентной решимостью. В этот момент он казался не министром, а доблестным генералом.

— Центральные равнины переполнены стратегиями и тактиками, которые позволяют им приумножать силу своих атак. Сейчас у нас намного больше солдат, чем у них, и в настоящее время это наше самое большое преимущество. Независимо от того, какую тактику они используют, пока мы можем сохранить это абсолютное преимущество и постоянно оказывать давление, сжимая и стесняя их, вся их тактика и стратегия обрушатся. Это самый эффективный механизм для их уничтожения.

— Это… я понимаю.

Они оба замолчали, но армия вокруг них только удвоила свои усилия, их убийственные намерения стали причиной деформации самого пространства.

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

1. Ом Мани Падме Хум, или Ом Мани Пеме Хун, — это тибетская буддийская мантра, связанная с Авалокитешварой, бодхисаттвой сострадания. В Тибете он известен как Ченрези, а в Китае он более известен благодаря женскому воплощению Бодхисаттвы Гуаньинь.

2. Вайрокана — это Будда, который в первую очередь связан с концепцией пустоты. Его имя по-китайски буквально переводится как — Великое Солнце, отсюда и его проявление здесь.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 609. Решающая битва! Мясорубка!**

Бум!

Не было никаких колебаний, когда две могучие волны солдат разбились друг о друга на склонах горы, что привело к наиболее интенсивному столкновению за всю битву. Из более чем четырехсот тысяч солдат почти все были преданы, а Гелуофэн и Дуань Гэцюань удерживали в запасе единственное подразделение.

На этот раз Далун Руозан не прибегал к тактике или стратегии. Это был прямой шаг вперед, основанный на чистом давлении. Как только солдаты значительно превосходят по численности противника, количество становится лучшей стратегией, лучшей тактикой.

— Убийство!

— Убийство!

Сильфон прозвенел по небу. Волны чёрной стали было достаточно, чтобы кто-нибудь побледнел.

— Приготовься!

— Приготовься!

— Вперед!

......

Голос Ван Чуна зазвучал над горой. Первой была атакована не величественная армия Мэнше Чжао и У-Цана, а армия протектората Аннана. Твишьтвишьтвишь! Бесчисленные стрелы взвились в воздух, спускаясь в центр этого потока стали.

Бум!

Это было похоже на валун, врезавшийся в реку. Многочисленные стрелы пронзили шеи, щеки, колени и тела. Сотни и тысячи солдат Мэнше Чжао и У-Цана начали падать, и в рядах Мэнше Чжао и У-Цана сразу появился небольшой беспорядок.

Твишьтвишьтвишь!

Одна волна, две волны, три волны… бесчисленные стрелы продолжали наносить смертельные удары, заставляя хаос непрерывно расширяться.

— Это бесполезно. Как только число солдат достигнет определенного уровня, местная победа больше не будет проблемой.

Далун Руозан посмотрел на гору, его глаза были спокойны.

Если армия из ста человек потеряет в битве сто человек, вся армия будет уничтожена. Если армия из двухсот человек потеряет в битве сотню человек, это будет серьезная рана. Для армии из тысячи человек это было бы неудачей. Но когда эта армия увеличится до нескольких тысяч, десятков тысяч, эффект станет ничтожно малым.

Травмы, нанесенные лучниками Ван Чуна, не были критически важны для этой армии в сотни тысяч человек.

Однако Далун Руозан все еще недооценил цель плана Ван Чуна. Когда залпы стрел превратили поток черной стали в хаос, обнаружился крошечный недостаток, в который Ван Чун немедленно направил мириады звездных образований.

Десятки тысяч танских солдат были похожи на бурные потоки воды, пересекаясь, разбиваясь, сталкиваясь, обвиваясь вокруг солдат Мэнше Чжао — У-Цана, как петли.

— Поздравляем пользователя с убийством 3412 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!-

— Поздравляем пользователя с убийством 6733 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!-

— Поздравляем пользователя с убийством 9188 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!-

— Поздравляем пользователя с убийством 12340 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!-

......

Через несколько коротких мгновений поток мыслей пронесся в голове Ван Чуна настоящим водопадом. Тем временем бесчисленные ореолы стучали и гремели внизу. Ореолы атаки, ореолы силы, ореолы ловкости, ореолы мощи, ореолы защиты, атакующие ореолы… десятки тысяч ореолов войны, все разные, покрывали каждый дюйм земли на горе.

Свирепость этой битвы превзошла воображение всех, даже Ван Чуна. Множество звездных формирований Ван Чуна позволило его солдатам стать острыми петлями, которые рассекали армию Мэнше Чжао — У-Цана на части, окружая их, чтобы их можно было срубить.

Солдаты армии Мэнше Чжао — У-Цана были изрублены, как стебли пшеницы, и постоянный поток сообщений в голове ясно передавал Ван Чуну серьезность их потерь.

Далун Руозан, видимо, уже принял величайшее решение, которое он мог сделать. Он решил обменять огромное количество смертей на способность постоянно сокращать область, в которой могла действовать армия Тана. Несмотря на то, что волна за волной солдат Мэнше Чжао — У-Цана рушилась, с тыла продолжали идти новые.

Этот метод был прост и жесток, но довольно эффективен. При такой довольно значительной цене танская армия медленно сжималась, и даже у Ван Чуна становилось все меньше места для маневра.

Против этого смелого и решительного вражеского командира, который не заботился о жертве или цене, даже стратегии Ван Чуна уже не были такими простыми в использовании или эффективными.

От такого рода противника даже Ван Чун был в восторге.

......

— Милорд, мы заплатили очень высокую цену!

Пока он наблюдал, как солдаты продолжают падать, старейшине племени было очень трудно сохранять самообладание. Со своего места у подножия горы он мог ясно видеть красные реки крови, стекающие по склонам.

Интенсивность битвы превзошла его ожидания. Земля на горе уже была пропитана кровью, и в этом состоянии было невозможно определить, принадлежала ли эта кровь армии Мэнше Чжао — У-Цана или армии протектората Аннана.

— Ничего не поделаешь. Это цена, которую мы должны заплатить.

Далун Руозан слегка закрыл глаза. Самому ему было очень трудно сохранять спокойствие перед лицом этой ужасной битвы. Армия протектората Аннана вела себя гораздо сильнее, чем он ожидал.

За десятилетия, которые он управлял королевской линией Нгари, даже Чжанчжоу Цзяньцюн не смог добиться от него такого состояния. Но все это было необходимо, это была цена, которую нужно было заплатить.

— Тактика человеческих волн… Этот вид тактики Великого Тана действительно делает наступление непростым! Если у Великого Тана будет еще несколько таких талантов, то У-Цан никогда не сможет конкурировать с ним.

Далун Руозан посмотрел на вершину, смутное беспокойство нависло над его сердцем.

В ходе войны на юго-западе даже Далун Руозан не осознавал, что его первоначальное намерение уничтожить восемьдесят тысяч солдат армии протектората Аннана стало намерением уничтожить Ван Чуна, который, казалось, появился из воздуха.

В глубине души Далун Руозана искоренение Ван Чуна было теперь даже более неотложным, чем ликвидация армии протектората Аннана.

Но Далун Руозан не мог допустить утечки ни единого клочка своих намерений. Ван Чун был гораздо бдительнее, чем кто-либо мог себе представить. Даже не принимая во внимание огромное море солдат, которое его окружало, Ван Чун скорее всего бежит, как только запахнет жареным.

Будучи свидетелем того, как Ван Чун маскировал своих солдат под тибетцев, чтобы атаковать Мэнше Чжао, и под солдат Мэнше Чжао, чтобы атаковать тибетцев, Далун Руозан, на удивление, не был уверен в своей способности удержать Ван Чуна.

......

Румбл!

Битва продолжалась. На юге массивный Могущественный Чудотворный Бог был вовлечен в ураган битвы с Вайроканой Буддой. Золотой круговой ореол Будды, похожий на сияющее солнце, появился позади головы Будды Вайроканы, а сзади было видно слабое изображение массивной снежной горы.

Это был знак того, что высшая техника Святого Храма Великой Снежной Горы демонстрировалась на пределе возможностей.

Бузз!

Звездная энергия собиралась со всех сторон в этом ореоле и в образе снежной горы. Хотя Империя У-Цан не имела высших боевых порядков на уровне Формирования Могущественного Чудотворного Бога, она все же обладала множеством высших искусств и приемов, которые могли использовать силу ее солдат.

Хотя по сравнению с Формой Могущественного Чудотворного Бога их уровень был очень недостаточным.

Игого!

Позади Хуошу Хуйцана ржали горные скакуны, когда они падали на землю, вечно доблестные тибетские солдаты начинали уныло падать на землю, как будто вся энергия была истощена у них.

А напротив Хуошу Хуйцана армия протектората Аннана чувствовала себя немного лучше. КланКланКлан! Хотя их ореолы все еще звучали, танские солдаты явно стали немного слабее.

Формирование Могущественного Чудотворного Бога могло поглотить энергию не только других генералов, но и обычных солдат. По этой же причине Ван Ян и Сяньюй Чжунтун могли использовать свои формирования, чтобы противостоять Хуошу Хуйцану и Дуань Гэцюаню.

Битва на юге зашла в тупик, в то время как с другой стороны, битва между Ван Чуном и Далуном Руозаном достигла интенсивности раскаленной белизны.

— Предупреждение! 1280 солдат армии протектората Аннана погибли!

— Внимание! 2314 солдат армии протектората Аннана погибли!

— Предупреждение! 3215 солдат армии протектората Аннана погибли!

— Внимание! 3847 солдат армии протектората Аннана погибли!

......

Звенящие сообщения в голове Ван Чуна, бесконечные предупреждения от Камня Судьбы, позволили Ван Чуну понять, что план Далуна Руозана наконец начал давать свои результаты. Армия протектората Аннана Ван Чуна понесла большое количество жертв.

Это был конкурс количества. Стратегия и тактика были здесь бесполезны.

Далун Руозан бесконечно швырял солдат в прорыв, армия Мэнше Чжао — У-Цана продвигалась в гору, не останавливаясь, как бы велико ни оказывалось сопротивление. Независимо от того, сколько солдат они потеряли, всегда было больше солдат, чтобы занять место павших.

И сорок тысяч солдат, которыми командовал Ван Чун, показали другое лицо: холодный, бездушный камень, стоящий на фоне бешеных волн. Независимо от того, сколько солдат Мэнше Чжао и У-Цана двигались вперед, они никогда не отступят.

Армии как Ван Чуна, так и Далуна Руозана несли огромные потери.

— Кавалерия, садись на лошадей!

В самый разгар битвы глаза Ван Чуна вспыхнули, и он неожиданно поднялся на Белокрылую Тень. Из-за него донесся припев, и один всадник Великого Тана за другим прибыли на вершину.

Клан!

Не долго думая, Ван Чун вытащил свой стальной меч Вутц.

— Лин Ушоу, я оставляю командование армией для вас!

Игого!

Белокопытная Тень издала громкий крик, и повела более двух тысяч кавалеристов Великого Тана вниз с горы, как молния. Великий Тан использовал все свои резервы.

Румбл!

Никто не мог описать влияние двухтысячной кавалерии Ван Чуна на армию Мэнше Чжао — У-Цана. Ван Чун решил нанести удар по месту, где у армии Мэнше Чжао и У-Цана было наименьшее количество войск, где оно было самым слабым.

Ореол сумеречного жеребца позволил кавалерии Ван Чуна спуститься с горы, чтобы стать самым острым ножом, пронзившим всю армию Мэнше Чжао и У-Цана одним ударом.

Румбл! Под бесчисленными глазами весь склон горы погрузился в хаос. Множество звездных формирований Ван Чуна уже оказывало большое давление, а две тысячи кавалеристов Ван Чуна были соломой, которая сломала спину верблюду.

— Ах!

Крики наполнили воздух, и армия Мэнше Чжао и У-Цана впала в смятение. Множество звездных формирований Ван Чуна использовали свой импульс для быстрого продвижения, быстро подавляя тибетских солдат и солдат Мэнше Чжао.

— Поздравляем пользователя с убийством 78615 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 86135 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 91543 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 98712 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

......

В голове Ван Чуна вспыхнула цепочка сообщений, и когда эти голоса достигли своего пика, Ван Чун получил неожиданное сообщение.

— Поздравляем пользователя! За убийство более 200 000 иностранных солдат вы выполнили условия апгрейда. Ореол Поля Битвы вышел на третий уровень!

Казалось, что на мгновение весь мир затих, время, казалось, замедлилось. Бузз! Ван Чун чувствовал, как огромная энергия внезапно вырывается из его тела и расширяется до горизонта.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 610. Решающая битва! Отдельная фраза!**

Никто не мог описать последствия трансформации. На этом жестоком поле битвы безмолвная рябь мгновенно заставила более половины десятков тысяч ореолов войны внезапно потускнеть, как погасшие свечи. Некоторые из воинов Мэнше Чжао и У-Цана, получившие тяжелые ранения, даже опустились ниже уровня Истинных Бойцов, почувствовав эффект улучшенного Проклятия Поля Битвы.

— Черт! Что здесь происходит?

Лица солдат Мэнше Чжао и У-Цана исказились в шоке, как будто они видели призрака. Разница между Царством Истинного Бойца и Царством Энергии Происхождения была огромной, похожей на то, если бы мускулистый человек, который может поднимать валуны, внезапно стал маленьким ребенком, который даже не мог опекать цыпленка.

Когда Проклятие Поля Битвы достигло третьего уровня, его эффект был настолько велик, что даже несколько генералов казались удивленными. Они были наиболее чувствительны к изменениям в своем окружении.

— Черт возьми! Это снова этот ублюдок!

Глаза начали смотреть на вершину, и даже Гелуофэн не мог не задергаться. Существование Ван Чуна было уже самой большой переменной в юго-западной войне. Его эффект больше не был сродни простым генералам. Он уже был тем, кто мог повлиять на исход всей этой войны.

Как мог появиться такой ореол? Почему я никогда не слышал об этом?

На мгновение Гелуофэн, Дуань Гэцюань и Далун Руозан разделили одну и ту же мысль.

Но независимо от того, что они думали, Ореол Проклятия Поля Битвы Ван Чуна, продвинувшийся на третий уровень, походил на лавину, падающую на их солдат. Вся армия Мэнше Чжао и У-Цана была в хаосе, и последствия ореола даже воздействовали на тибетских солдат, стоящих за Хуошу Хуйцаном.

Хуошу Хуйцан все это время использовал секретную технику Святого Храма Великой Снежной Горы, чтобы поглотить энергию своих солдат. Когда Ван Чун прикрепил к этим солдатам Ореол Проклятия Поля Битвы и ослабил их, даже Хуошу Хуйцан пострадал. На мгновение он оказался в невыгодном положении против Могущественного Чудотворного Бога Ван Яна.

— Черт!

Хуошу Хуйцан слегка побледнел. Никогда он не предполагал, что ореол Ван Чуна может оказать на него влияние. В подобной битве высших экспертов такая вещь может быть смертельной.

— Убьюююю!

Тысячи танских солдат использовали этот шанс, чтобы спуститься с горы, ряды и тибетских солдат и солдат Мэнше Чжао распались. В тот момент, когда казалось, что армия Мэнше Чжао и У-Цана будет полностью разгромлена, с вершины раздался потрясающий грохот.

Возмущение, которое он создал, было настолько сильным, что гора на несколько мгновений задрожала, и на вершине поднялась пыль.

Ван Чун как раз пробивал свой путь сквозь вражеских солдат, но когда он услышал этот звук, он побледнел и тут же развернул Белокопытную Тень. — Не хорошо! Это направление…- Смутно, он понял, что должно было случиться.

Вершина была переполнена солдатами армии протектората Аннана, поэтому ничего не должно было произойти, но это направление было однозначным…

— Молодой Мастер, это плохо! Тибетцы послали людей, чтобы уничтожить нашу воду!

Всаднику потребовалось всего несколько минут, чтобы спуститься с горы, охранник на вершине даже не остановил лошадь перед тем, как спешиться и встать на колени перед лошадью Ван Чуна.

— Да ты что?!

Ван Чун покачнулся, как будто был поражен молнией. На мгновение он почувствовал, что все его тело погрузили в ледяную воду.

Далун Руозан!

Взгляд Ван Чуна немедленно повернулся к месту, где находился Далун Руозан.

Я попал в ловушку!

Это была единственная мысль, оставшаяся в сознании Ван Чуна, и, словно в подтверждение его предположений, из лагеря у подножия горы внезапно донесся оглушительный крик рога яка.

Далун Руозан наконец решил озвучить отступление.

— Возьми меня посмотреть!

У Ван Чуна не было времени подумать, и он быстро развернул лошадь и последовал за этим охранником обратно в гору.

......

Армия протектората Аннана продолжала преследовать врагов на севере, но внимание Ван Чуна было сосредоточено в другом месте.

— Молодой Мастер, взгляни!

В конце вершины пещера полностью разрушилась, и вода водопадом стекла по склонам.

— Тибетцы использовали массивный валун, чтобы добраться сюда, затем они разрушили пещеру, выкопали воду, которую мы хранили внутри, и отравили ее, — сообщил бледный стражник.

Ван Чун повернул голову к соседнему валуну, о котором говорил охранник.

— Вы сказали, что они сели на этот валун и упали с неба, чтобы достичь этого места?

— Да, молодой мастер.

......

Ван Чун мгновенно затих. Сесть на такой валун и спуститься с неба было совершенно абсурдной идеей, и даже если им удастся приземлиться целыми, они все равно получат серьезные травмы.

Солдаты-самоубийцы!

Мысль пришла в голову Ван Чуну. Он был вынужден признать, что никогда не подозревал, что Далун Руозан использует этот метод для перевозки солдат.

Не было никаких сомнений в том, что эти солдаты готовились никогда не вернуться и умереть на вершине.

С этой мыслью Ван Чун перевел взгляд на окрестности. Как и ожидалось, он заметил несколько трупов.

— У нас есть люди по всей вершине, и мы уже начали двигаться, когда обнаружили этих людей, но мы все равно опоздали, — позорно сказал охранник.

— У нас есть 17 мест на горе, где мы хранили воду. Сколько было отравлено?

— Восемь.

Выражение лица Ван Чуна потемнело, а сердце упало. Теперь он полностью понял план Далуна Руозана. Правильная битва никогда не была его целью, и даже атака Хуошу Хуйцана была лишь приманкой. Его истинной целью были водные склады на вершине.

Он обращался с сотнями тысяч солдат как с шахматными фигурами. Ван Чун был вынужден признать, что недооценил решимость этого великого министра У-Цана, а также его хитрость и дерзость.

Потому что я все это время недооценивал его. Неудивительно, что гражданский министр смог сесть на один уровень с фигурами юго-запада, такими как Чжанчжоу Цзяньцюн, Гелуофэн и Хуошу Хуйцан.

У Чжанчжоу Цзяньцюна были горячие амбиции, и он всегда хотел чего-то достичь на юго-западе, но спустя десять с лишним лет он ничего не достиг. Так вот что происходит…

Чжанчжоу Цзяньцюн всегда провозглашался Тигром Империи, но как великие кланы, так и дворяне столицы всегда говорили о нем с завуалированной критикой.

Это потому, что он никогда не мог превратить эту репутацию в результат. У Ван Чуна тоже когда-то было это недоразумение, но теперь он понял обстоятельства Чжанчжоу Цзяньцюна.

Далун Руозан не был тем человеком, который сразу же настораживал кого-то. Мало того, что первое впечатление большинства людей будет «просто так» или «незаслуженная репутация», и они будут относиться к нему с презрением.

Но настоящий удар Далуна Руозана всегда будет таким, как сейчас, смертельным и застигающим врасплох.

— Вода! Ах, вода!

Ван Чун неожиданно поднял голову и глубоко вздохнул.

Далун Руозан поставил перед ним действительно сложную задачу, и в этот момент у Ван Чуна не было другого выбора.

......

Тибетские солдаты и солдаты Мэнше Чжао полностью отступили, оставив после себя только гору, покрытую трупами.

— Как там дела? — сказал с беспокойством Далун Руозан. Несмотря на то, что он выполнил свою цель, Далун Руозан все еще не был счастлив.

Объединенные У-Цана и Мэнше Чжао собрали армию из почти пятисот тысяч солдат, и в их подчинении находились великие генералы-имперцы, такие как Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань, а также помощь Гелуофэна и всего королевства Мэнше Чжао, которые занимались материально-техническим снабжением. Тем не менее, в конце концов, они все еще достигли той точки, где они должны были полагаться на свое преимущество в количестве. Далун Руозану действительно было трудно это представить.

Ван Чун, опираясь на свою более слабую армию, уже подтолкнул великого министра Нгари, известного на Тибетском плато, к отчаянным действиям.

— 123 400 человек!

Посланник произнес число.

Бузз!

Несмотря на то, что он уже мысленно подготовился, Далун Руозан все еще не мог удержать свое сердце от того, чтобы услышать это число. Более четырехсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана фактически понесли потери в сто двадцать тысяч солдат. Они потеряли более четверти своего состава. Это было просто невозможно вынести.

Это число значительно превысило нижнюю черту Далуна Руозана.

— Как это может быть так много? Точное ли это число? — сказал с гримасой Далун Руозан.

Посланник опустил голову и сказал:

— Отчитываясь перед великим министром: мы уже пересчитали пять раз.

— Сколько потерял Великий Тан?

— Невозможно сделать точный подсчет, но, по нашим оценкам, их смертность варьируется от 23 000 до 24 000.

Далун Руозан закрыл глаза, и очень долго молчал.

— Передайте мой приказ о реорганизации всей армии. Кроме того, передайте мой приказ, чтобы великий генерал Хуошу Хуйцан сопровождал меня на встрече с командующим Великого Тана.

......

— Молодой мастер, смотри — там что-то происходит!

На вершине Старый Орел быстро заметил активность и указал вниз на гору.

— Мм?

Ван Чун скривил брови, и внезапно встал.

— Битва только что закончилась. Чего он хочет сейчас?

— Молодой мастер Ван, вы можете выйти поболтать?

Громкий голос эхом отозвался над горой. Глядя вниз с вершины, можно было увидеть часть армии Мэнше Чжао — У-Цана, и фигуры Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана.

Но в отличие от первого раза, Далун Руозан и Хуошу Хуйцан больше не казались такими спокойными и невозмутимыми. Они казались намного более торжественными и уважительными.

— Какую схему сейчас планирует великий министр?

Ван Чун распространял энергию в своем даньтяне, его глаза сияли, когда он бесстрашно смотрел вниз с горы.

— Молодой мастер стал намного серьезнее. Что сделал Руозан перед молодым мастером, что заслуживает того, чтобы это называли схемой? — серьезно сказал Далун Руозан.

— Молодой мастер уже видел результат этой битвы. Водоснабжение армии протектората Аннана не сможет продлиться три дня. Во имя У-Цана и ради молодого мастера и армии протектората Аннана, Далун Руозан хочет серьезно обсудить эту проблему с молодым мастером.

— Что именно хочет сделать этот Далун Руозан?

В этот момент даже Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, которые лечили свои раны, хмуро посмотрели друг на друга. Они сражались с армией Мэнше Чжао — У-Цана более месяца, но отношение Далуна Руозана всегда было агрессивным и безжалостным.

Такое скромное отношение они никогда не видели у Далуна Руозана.

— Великому министру не нужно беспокоиться по поводу воды. Если у великого министра есть что-то, что он хочет сказать, он должен просто прямо об этом заявить, — спокойно сказал Ван Чун.

— Молодой мастер Ван, это все те же слова. Если армия протектората Аннана и молодой мастер могут сдаться, я могу гарантировать, что с молодым мастером и всеми солдатами армии протектората Аннана будут обращаться надлежащим образом.

— Хотя мы не можем позволить Молодому Мастеру или солдатам армии Протектората Аннана вернуться к Великому Тану, Молодой Мастер и все солдаты могут безопасно проживать на Тибетском Плато. Никому не будет причинен вред.

— Это лучший результат как для молодого мастера, так и для нашего У-Цана. Я надеюсь, что молодой мастер может серьезно рассмотреть это предложение. Таким образом, мы можем избежать дальнейших бессмысленных жертв.

С этими последними словами Далун Руозан опустил веер, его взгляд отражал искреннюю заинтересованность, когда он посмотрел на Ван Чуна.

Все поле боя было абсолютно безмолвным. Гелуофэн, Дуань Гэцуань и Хуошу Хуйцан, эти верховные эксперты юга, которые должны были решительно выступить против этого предложения, все предпочли хранить молчание.

Сильный будет уважать только сильных. На этом этапе войны потери армии Мэнше Чжао и У-Цана намного превзошли потери армии протектората Аннана. Ни один из этих экспертов юго-запада никогда не представлял себе такой вещи.

На вершине было тихо, все ждали ответа Ван Чуна.

— Чун-эр, выбери то, что ты считаешь правильным.

— Юный мастер Чун, не нужно бояться. В настоящее время ты являешься верховным главнокомандующим всей армии протектората Аннана. Будь то война или мир, молодой мастер может выбирать все, что ему угодно.

Голоса Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна прозвучали в ушах Ван Чуна. Они не слишком много говорили, но оба использовали свои действия, чтобы наглядно продемонстрировать свою поддержку Ван Чуну.

— Ха-ха!

Ван Чун легко улыбнулся. Он поднял голову и подумал про себя: это трудный выбор? Юго-западная война уже достигла точки, где не было бы покоя без смерти. Нет пути отступления, выбора нет.

Великий Тан не может проиграть, армия Протектората Аннана не может проиграть, и он, Ван Чун, безусловно, не может проиграть!

И Далун Руозан действительно думает, что одержит уверенную победу?

— Великий министр, вы слышали об этом высказывании?

Ван Чун усмехнулся, глядя вниз с горы.

— Каком?

Далун Руозан прищурился. То, что Ван Чун все еще мог смеяться и болтать о других вещах, действительно застало его врасплох.

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Далун Руозан, Гелуофэн и Хуошу Хуйцан были ошеломлены. Гелуофэн имел глубокое понимание Великого Тана, но никогда раньше не слышал такой фразы.

Гелуофэн повернулся к перевязанной фигуре Фенцзиайи и в замешательстве спросил:

— Цзяи, ты много лет учился в Великом Тане. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь говорил что-то подобное?

— Это… Ваш ребенок никогда не слышал о такой вещи.

Фенцзиайи опустил голову. Все были полностью сбиты с толку Ван Чуном.

— Хахаха, великий министр, эта война еще не достигла своего последнего момента. Еще слишком рано определять, кто получит приз.

Ван Чун зарычал от смеха. Не дожидаясь, пока Далун Руозан задаст новые вопросы, он взмахнул рукавом.

У подножия горы командиры армии Мэнше Чжао и У-Цана в замешательстве смотрели друг на друга, не в силах говорить.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 611. Решающая битва! Прения!**

— Великий министр, что имел в виду этот подонок? Все уже и так понятно: может, у него еще есть какие-то хитрости в рукаве?

Лунциньба повернулся, чтобы посмотреть на Далун Руозана.

Битва Лунциньба с Сунь Люйюэ исчерпала большую часть его звездной энергии, а его броня была покрыта царапинами. Во многих местах ее даже взломали, обнажив искалеченную плоть и кровь под ней.

Несмотря на это, Лунциньба все еще сохранял энергичные боевые намерения.

Далун Руозан ничего не сказал, а Хуошу Хуйцан слегка нахмурился. В прошлом он, возможно, не относился к Ван Чуну с презрением, но мог бы только бросить на него дополнительный взгляд, только один.

Ситуация сейчас была иной. Ореолы войны Ван Чуна были достаточно сильны, чтобы повлиять на его Будду Вайрокану. Более того, если Ван Чун действительно чувствовал, что он все еще может выиграть эту войну, то Хуошу Хуйцан больше не мог сохранять спокойствие.

Хотя он не заботился об индивидуальной силе Ван Чуна, он должен был заботиться о результатах этой войны. В конце концов, как правило, его миссия состояла не в том, чтобы победить своего противника, а в том, чтобы добиться победы.

Под ошеломленным взглядом Лунциньбы Хуошу Хуйцан спросил: — Далун Руозан, как вы думаете, что означают его слова?

— Милорд, вы действительно думаете, что он все еще может победить? — Вскрикнул Лунциньба с недоверчивым выражением лица.

— Было бы лучше верить, что нет.

Брови Далуна Руозана были глубоко сморщены, на его лице было задумчивое выражение.

— Вы видели способности этого мальчика. Хотя его слова, возможно, не все были реальными, нет никакой гарантии, что все они были ложными. Кроме того, на этом этапе битвы ему не нужно разыгрывать маленькие трюки…

— Передайте мой приказ, чтобы вся армия была готова. В течение этого периода времени организуйте, чтобы десять групп солдат дежурили возле Тана. Кроме того, используйте керосин, чтобы установить костры вокруг лагеря. Я хочу, чтобы все слепые пятна были четко освещены. Все патрули, в том числе, если приближаются солдаты Мэнше Чжао, обязаны использовать секретные сигналы. Мы не можем дать им ни единого шанса.

Не так давно Ван Чун замаскировал солдат Тана как солдат Мэнше Чжао и напал на тибетцев. Далун Руозан не хотел, чтобы в это время появлялись какие-либо недостатки. Если бы Ван Чуну снова разрешили совершить набег на лагерь и украсть достаточно воды, чтобы продержаться еще один день, вероятность того, что тибетцы потерпят неудачу, увеличится еще на один процент.

Ван Чжунси уже покинул столицу Великого Тана. Ситуация полностью отличалась от той, что была на старте. Прямо сейчас Далун Руозан волновался даже больше, чем Гелуофэн.

— Да, ваш подчиненный уйдет.

Несколько тибетских посланников быстро ушли, чтобы выполнить приказы Далуна Руозана.

......

— Великий генерал, что нам теперь делать?

С другой стороны, в лагере, очень далеко от тибетцев, встретились две фигуры. Один из них был королем Мэнше Чжао, а другой — великим генералом Мэнше Чжао. Даже наследный принц Фэнцзиайи не был причастен к этой встрече.

— В сегодняшнем сражении Ваше Величество стало свидетелем боевой мощи Тана. Если мы продолжим форсировать наступление, наши жертвы будут ужасными. Даже если мы добьемся успеха, огромная цена, которую нам придется заплатить, не будет стоить этого. Далун Руозан уже уничтожил их запасы воды. На данный момент я согласен с Далун Руозаном. Мы должны прекратить боевые действия на три дня. Хотя у нас больше нет времени, нам приходится ждать этого периода.

Голос Дуань Гэцюаня был слышен в палатке.

Единственный генерал Мэнше Чжао всегда оставался за занавесом, редко говоря. Только теперь была раскрыта правда. Истинным командиром этой битвы был Дуань Гэцюань, а не Гелуофэн.

— Важным моментом остается этот младший сын клана Ван. Если бы не он, мы бы давно победили, — сказал Гелуофэн.

Прямо сейчас, всякий раз, когда он думал о том козле, сыне клана Ван, Гелуофэн чувствовал, что у него за спиной висит кинжал. Иногда ему даже было трудно глотать еду. С точки зрения силы, мастер боевых искусств уровня Ван Чуна был муравьем для Гелуофэна, даже не квалифицированным, чтобы носить его обувь.

В любом другом месте Гелуофэн легко мог бы раздавить его до смерти.

Тем не менее, опыт Ван Чуна заключался не в боевых искусствах, а в искусстве войны, которое имело решающее значение на поле битвы. Кроме того, в то время как две армии сражались, стороны были четко разделены. Ван Чун, стоящий на вершине, был окружен непробиваемой защитой, защищенный бесчисленными экспертами, включая Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна.

Таким образом, независимо от того, как У-Цан или Мэнше Чжао хотели убить его, никто из них не мог ничего сделать против него, даже мудрый и умный Далун Руозан.

Убить командира противника было нелегкой задачей.

— Будьте спокойны. Подождите еще три дня. В последнем сражении армия протектората Аннана будет уничтожена, а младшему сыну Ван Яна, естественно, не удастся сбежать, — безразлично заметил Дуань Гэцюань.

— Великий генерал заметил что-то сегодня? — поспешно спросил Гелуофэн, заметив что-то.

— Хотя ваше величество не достигло такого уровня, вы не так уж далеко.

Дуань Гэцюань кивнул.

— Этот сын клана Ван может иметь почти абсурдное представление о военном искусстве, даже превосходящее Чжанчжоу Цзяньцюна, но он не является истинным командующим армией протектората Аннана и не тренирует ее. Для него, чтобы поднять Армию протектората Аннана, сделав ее такой мощной боевой силой в столь короткие сроки, достаточна, чтобы оставить глубокое впечатление.

— Однако есть некоторые недостатки, которые не могут быть закрыты, — равнодушно сказал Дуань Гэцюань, с пугающим светом в глазах. Однако этот свет быстро угас, и все вернулось к неподвижности.

И палатка тоже погрузилась в тишину.

......

Будь то тибетцы, Мэнше Чжао или Тан, все они чувствовали, что этот день почти невыносим. Пока командиры У-Цана и Мэнше Чжао раздельно собирались, чтобы обсудить свои планы, на вершине горы основные командиры Великого Тана также собрались вместе.

Однако на этот раз там были не только Ван Чун, Орел и Чэнь Шусунь. Сяньюй Чжунтун, Ван Янь и Сунь Люйюэ также посетили собрание.

Шестеро сидели со скрещенными ногами в кругу.

В центре была грубая модель. Гора в центре этой модели была окружена моделями, показывающими расположение армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Сделать грубую модель было чрезвычайно легко, когда кто-то имел преимущество на вершине.

Ван Ян первым нарушил тишину.

— Чун-эр, что бы ни случилось, то, что ты смог привести нас к этому моменту, уже превзошло наши ожидания. Ни твой отец, ни лорд Сяньюй не обвинят тебя.

Отчет о боевых потерях уже был у них. Армия протектората Аннана понесла значительные потери в этом сражении. Армия, которая приближалась к ста тысячам, когда добавились подкрепления Ван Яна и Ван Чуна, теперь насчитывала чуть более шестидесяти тысяч.

И все же критической точкой было не это, а вода.

Когда источники воды армии протекторатов Аннана были уничтожены, и они сбегали со склонов горы, даже самый медленный солдат осознал состояние армии.

— Лорд Ван прав. Независимо от результата, независимо от того, как все закончится, никто из нас не будет винить вас, — утешительно сказал Сяньюй Чжунтун с чувством понимания в голосе.

Армия протекторатов Аннана была давно побеждена на берегах реки Эрхай. То, что она смогла продержаться до сих пор, уже было чудом. Армия юго-запада теперь страдала от внутренних и внешних проблем. Это был дракон, запертый в мелкой воде, спиной к стене.

И существование Хуошу Хуйцана, Далуна Руозана, Гелуофэна и Дуань Гэцюаня полностью отрезало любое отступление.

Не было необходимости говорить о том, что ожидало армию протектората Аннана.

Сунь Люйюэ тоже заговорил.

— Это верно. Молодой Мастер, что бы ни случилось, мы не будем винить вас. По крайней мере, мы уже заставили тибетцев и Мэнше Чжао заплатить высокую цену.

Сунь Люйюэ был молчаливым парнем, он не любил говорить. Из его слов было ясно, что младший сын клана Ван действительно получил его уважение и признание.

Яркий свет вспыхнул в глазах Ван Чуна, и он сурово сказал:

— Нет! Отец, лорд-генерал-защитник, я знаю, о чем вы думаете. Однако эта битва далека от достижения этого уровня. По крайней мере, пока еще.

— Молодой мастер, вам не нужно утешать нас…

Чэнь Шусунь, наконец, не мог дальше молчать, похлопывая Ван Чуна по плечу.

— Дядя Чэнь, я не шучу.

Ван Чун торжественно покачал головой.

— Слова, которые я говорил Далуну Руозану, не были блефом, как все вы думаете.

Бузз!

На мгновение вся вершина замолчала. Все смотрели на Ван Чуна ошеломленными глазами.

— Чун-эр, что ты имеешь в виду?

Ван Ян нахмурился.

Несмотря на то, что он был отцом Ван Чуна, он тоже не понял этих слов. В таком положении, в каком они были, был ли шанс контратаковать?

— Молодой Мастер говорит, что у нас еще есть шанс победить их? — удивленно сказал Сунь Люйюэ.

Он не был большим экспертом в военном искусстве, но он все еще мог отличить сильного от слабого, победу от поражения. В нынешней ситуации, когда их запасы воды были разрушены, Далун Руозану нужно было только продолжать осаду, чтобы почти гарантировать поражение армии протектората Аннана.

Кроме того, армии Великого Тана были искусны в пехотных, а не в кавалерийских сражениях. Если бы они покинули стальные стены на горе, это было бы равносильно отрезанию их собственных рук и ног. Тибетцам даже не понадобится и трех дней, чтобы уничтожить армию протектората Аннана.

— Дядя Лю, вы неправильно поняли смысл моих слов.

Ван Чун покачал головой.

— Война никогда не была просто битвой между солдатами, но продолжением политики. Исход войны определяется не только победой или поражением на поле битвы, но и победой и поражением вне ее. Великий Тан никогда не стал бы сражаться с У-Цаном и Мэнше Чжао только в одном месте — по крайней мере, на мой взгляд.

Оставшиеся люди смотрели друг на друга в ужасе. Не только Сяньюй Чжунтун, даже Ван Ян, отец Ван Чуна, был довольно удивлен этими словами, сбит с толку относительно того, что тот имел в виду.

Война была войной, и для чистых солдат, подобных им, война всегда сводилась к тому, чтобы просто победить противника перед собой. Ничто друге их не касалось.

Что касается этой «войны, как продолжения политики», то даже такой опытный и известный генерал, как Ван Ян, никогда не слышал о таком аргументе, и тем более никто другой.

Круг людей смотрел на Ван Чуна, изо всех сил пытаясь найти слова, которые мог бы сказать, но не знали, с чего начать.

С точки зрения понимания военного искусства, ни один из присутствовавших не подходил для ношения обуви Ван Чуна, даже Ван Ян или Сяньюй Чжунтун. Ван Чун находился на совершенно другом уровне.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 612. Решающая битва! Скрытый ход Ван Чуна!**

— Старый Орел, ты все еще помнишь Ли Сие?

Ван Чун неожиданно повернул голову к Старому Орлу.

Бум!

Как будто в его голове раздался раскат грома, как только он услышал имя Ли Сие, Старый Орел сразу почувствовал, как по его телу течет энергия, а темные облака на небе разлетаются. Как будто вспоминая что-то, Орел был очень взволнован.

Ли Сие!

Конечно, как он мог забыть Ли Сие?!

Когда они только выехали из столицы, у его молодого мастера не было так мало людей. И это был могущественный генерал, стоявший рядом с его молодым хозяином!

Внимательно подумав, он вспомнил, что до того, как они достигли равнин Эрхая и присоединились к отцу Ван Чуна, Ли Сие взял несколько солдат, чтобы выполнить еще одну миссию.

Но непрерывные интенсивные сражения и прошедшее время заставили его забыть о войсках Ли Сие.

— Молодой мастер, ты имеешь в виду…

— М-м.

Ван Чун строго кивнул.

— Генерал, который делает много расчетов перед битвой, побеждает, а тот, кто делает мало, терпит поражение. Так как У-Цан настолько полон амбиций, что они хотят использовать силу Мэнше Чжао и Гелуофэна для борьбы с Великим Таном, они не могут обвинять меня в том, что я разобрался с ними. Если они хотят разорвать отношения с Великим Таном, они должны хорошо подготовиться к этому разладу!

— Война для Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана может быть только победой или поражением в одной войне или решающем сражении, но для меня это никогда не имело только такого смысла.

Когда Ван Чун говорил это, его глаза начали гореть с беспрецедентной яркостью.

У Великого Тана были свои недостатки, а у армии Протектората Аннана были свои недостатки, так как же У-Цан мог быть защищен?

Тот, кто был воспитан Сяо Хэ, был низвергнут Сяо Хэ.

Далун Руозан сосредоточился только на слабых сторонах Великого Тана, никогда не осознавая, что его собственная сторона имела свои массивные слабости, которые были даже более серьезными, чем у врага.

— Должно быть, уже настало время. Не позднее сегодняшнего вечера мы должны увидеть результат!

Пока остальные с удивлением смотрели на него, Ван Чун встал и посмотрел на запад, произнося фразу, которую никто из них не понимал.

Стратегии, запланированные в палатке кампании, могут решить победу за тысячу ли!

Ни его отец, ни Сяньюй Чжунтун не понимали, что истинный исход этой войны не будет решен ни здесь, ни даже на этом поле боя. Даже Далун Руозан не знал, что Ван Чун уже создал другое поле боя.

И в отличие от поля боя здесь, на том поле боя тибетцы были полностью разгромлены!

А Далун Руозан все еще и понятия не имел.

Война была жестокой. Это был факт, который должен знать каждый генерал. Но, как понял Ван Чун, война оказалась гораздо жестче, чем кто-либо мог себе представить.

Ли Сие! Все зависит сейчас только от тебя!

Мысли Ван Чуна пришли в смятение, но медленно он начал успокаиваться.

......

Baaaaa!

Смущенная овца блеяла над плато. Она была окружена кучами гниющих трупов коров и овец. На этих трупах не было никаких ран, только черная пятнистость болезни.

Черный дым поднимался от пылающих огней. Эти столбы дыма простирались до самого горизонта, создавая впечатление, что наступил конец дней.

В месте недалеко от этой овцы, вокруг руин палатки, группа кавалерии в черной броне с сияющими саблями и мечами, в настоящее время пристально следила за своим окружением.

Возглавлял их гигантский мужчина ростом более двух метров. Он был на голову выше нормального человека, и его конституция была необычайно мускулистой и поразительной.

Кавалерист подъехал к этому мощному человеку и неожиданно сообщил:

— Милорд, это 107-я партия, с которой мы столкнулись за последние несколько дней. Начиная с пяти дней назад, мы не смогли найти ни одного тибетского пастуха, пасущего их. Похоже, мы достигли желаемого результата. Чума уже распространилась по всей части плато, управляемой Королевской линией Нгари. Единственное, что их ожидает, — это масштабная катастрофа!

— Вам трудно это стерпеть?

Ли Сие сидел на своем мускулистом коне, его лицо было бесстрастным.

— Да!

Кавалерист стиснул зубы и кивнул. Кавалерия позади него разделяла то же мнение. Все они были избранными великими кланами, и их целью было сражаться за эти кланы на поле битвы. Хотя они не были военнослужащими, все они считали себя чистыми солдатами.

Если бы они сражались на поле битвы, они бы не жаловались, даже если бы умерли. Однако их задача все это время не имела ничего общего с этим. Как воины, которые очень высокого мнения о себе, они никогда бы не сделали такого.

Единственное, что эти элитные воины делали в этот период времени, — убивали коров, овец и пастухов и распространяли чуму!

— Вы все думаете так же?

Ли Сие повернулся, чтобы посмотреть на другую элитную конницу. Все солдаты опустили головы, так как все они думали одинаково.

Капитан кавалерии неожиданно собрал свое мужество и спросил:

— Милорд, ты не чувствуешь себя таким образом?

Ли Сие мгновенно замолчал.

Этот кавалерист был прав. Он также когда-то сомневался, однажды даже нашел задачу невыносимой. И в отличие от кавалеристов позади него, он был не только настоящим солдатом, но и командиром регулярной армии.

— Чистый солдат — было его взглядом на свое место в обществе.

Но потребовалось всего несколько минут, чтобы глаза Ли Сие прояснились.

— В прошлом я определенно думал бы так же, как и все вы.

Голос Ли Сие был ясным и ярким, его первые слова сразу привлекли внимание его людей.

— Однако, вы забыли, кто мы? Солдаты! Независимо от того, кем вы были раньше, в тот момент, когда вы пришли в это место, вышли на это поле битвы, вы стали солдатами, чистыми солдатами. Вы представляете других, а не себя. Вы представляете Великий Тан!

— Позвольте мне спросить, что самое важное для солдата? Это слава?

Солдаты подняли головы и ошеломленно посмотрели на Ли Сие.

Самым важным для солдата была естественно слава! Разве это не так?

— Милорд, ты ошибся? — спросил другой кавалерист.

Ли Сие покачал головой, размышляя о послании Ван Чуна в шелковом пакете и словах, которые он когда-то сказал ему. В то время Ли Сие не относился к вещам очень серьезно и даже немного издевался над Ван Чуном.

Но у Ли Сие больше не было подобных мыслей.

— Все вы не правы. Самым важным для солдата является следование приказам и преданность Великому Тану. Когда каждый из вас выходит на поле битвы, ваши личные желания, ваши почести и позор уже не важны.

— Если Великий Тан будет побежден, даже если вам удастся сохранить свою честь и славно умереть на поле битвы, какой в этом будет смысл? Напротив, какое это имеет значение, что ты будешь при этом чувствовать?

Ли Сие резко сказал, и его оглушительный голос ошеломил их всех.

Никто из них не ожидал, что тот, кто посчитал эту задачу наиболее невыносимой, произнесет эти слова. И все же никто из них не мог ответить. Он был прав. Если солдат погиб славной смертью на поле битвы, но война все равно была проиграна, какое имела значение величайшая слава?

Более того, юго-запад прямо сейчас…

У-Цан и Мэнше Чжао, эти иностранные королевства, действительно вторглись на территорию Великого Тана!

В одно мгновение все они замолчали.

— Как только солдаты выходят на поле битвы, у них больше не должно быть индивидуальной репутации, индивидуальной воли, индивидуальных прибылей и потерь… Все эти концепции должны прекратиться. Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы прославлять кого-либо, но в том, чтобы защищать Великий Тан. Защитить империю, стоящую за нами. Кто-нибудь из вас когда-нибудь задумывался о том, какое зрелище встретит вас, если юго-запад действительно будет потерян, а Мэнше Чжао и У-Цан действительно займут эту землю?

— Как вы думаете, как они будут относиться к людям юго-запада Великого Тана? Будут ли они действовать легкой рукой и подчеркивать славу своих солдат? Позвольте мне сказать вам, если мы не выиграем эту войну, что мы увидим? Юго-запад будет выглядеть словно это место, а может быть, даже хуже!

Голос Ли Сие становился все громче и громче, все более и более возбужденным.

Пока солдаты слушали, они медленно начали поднимать головы в шоке.

Никто из них никогда не видел Ли Сие таким взволнованным, но никто из них не смог опровергнуть его аргументацию.

Он был прав!

Если бы эта война была проиграна, юго-запад стал бы бойней для У-Цана и Мэнше Чжао. Независимо от того, чтобы установить свою власть или запугать жителей юго-запада рабством, тибетцы и Мэнше Чжао, несомненно, будут участвовать в беспощадной бойне.

А долгая война и тупик с армией протекторатов Аннана только разожгли бы их гнев, который они выплеснули бы на простых людей юго-запада. Все они поняли это.

В этой войне Великий Тан не мог отступить.

Кавалерист стыдливо сказал:

— Милорд, мы…- Прежде чем он успел продолжить, раздался звук скачущих копыт. Разведчик, размахивая флагом своего посланника, быстро подъехал к их месту.

— Милорд! Люди Святого Храма Великой Снежной Горы ударились в погоню!

Бузз!

Настроение мгновенно изменилось, все стали нервными. Даже лошади под ними, казалось, чувствовали их беспокойство, и постоянно ржали.

Все они повернулись к Ли Сие.

— Хм, они пришли очень быстро!

Ли Сие фыркнул, выражение его лица было холодным.

Чтобы справиться с Великим Таном, Далун Руозан и Хуошу Хуйцан мобилизовали всех солдат, которые за последние тридцать лет натренировала королевская линия Нгари, полностью опустошив свои земли.

Плато было домом только для некоторых кочевников и рассеянных племенных воинов, которые были совершенно неспособны остановить Ли Сие и его кавалерию из Стали Вутц. За все прошедшее время силы Ли Сие не встретили сколько-нибудь значительного сопротивления.

Но силы Ли Сие сделали слишком большой шум на Тибетском плато. Это было не поле битвы, а беспрецедентное бедствие, которое нанесло страшный удар всей империи У-Цана.

Последствия того, что силы Ли Сие распространили чуму, были настолько серьезными, что даже Святой Храм Великой Снежной Горы, находившийся в нескольких тысячах ли, был встревожен. Он направил большое количество экспертов, чтобы выследить Ли Сие.

Даже Ли Сие не осмелился втянуть этих экспертов Великой Снежной Горы в прямое противостояние. Таким образом, он давно послал орлов, чтобы следить за небом, и разведчиков, чтобы следить за ними во всех направлениях.

На этом плоском плато даже специалистам священного храма Великой Снежной Горы было негде спрятаться. Ли Сие часто замечал их, когда они были еще далеко.

— Уходим!

Ли Сие похлопал себя по седлу и немедленно повел своих солдат.

— Пора мне взглянуть на следующую шелковую сумку.

Во время езды Ли Сие открыл шелковую сумку, которую Ван Чун дал ему 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 613. Решающая битва!**

Новости с плато шли гораздо быстрее, чем ожидалось.

Далун Руозан размышлял над моделью в палатке, когда вошел тибетский офицер и встал на колени на землю.

— Великий министр, квартирмейстер сообщил, что вся наша коровье и овечье мясо было израсходовано.

— Что происходит? Тебе нужно сообщать мне о такой мелочи?

Далун Руозан повернул голову и нахмурился с выражением неудовольствия на лице.

— Если наши продовольственные склады истощены, почему бы тебе не взять у племени Ти’А в тылу больше?

— Подотчетно великому министру: народ племени Ти’А уже более полугода не гонит коров или овец в наш район.

— Ой?

Далун Руозан, наконец, полностью обернулся с несколько смущенным выражением на лице.

— Тогда племя Луосили?

Тибетская логистическая сеть никогда не была передана только одному племени. В одно и то же время от двадцати до тридцати колен, а порой даже до ста колен, работали для снабжения армии продовольствием.

— Народ племени Луосили тоже не появлялся уже десять с лишним дней.

— Тогда Дака, Лалан, Фейки?

Далун Руозан перечислил названия нескольких племен.

— Восемь или девять дней назад мы потеряли связь с ними.

Далун Руозан нахмурил брови, в его сердце усилилось чувство беспокойства. Это была не первая война между У-Цаном и Великим Таном, но такого рода материально-техническая проблема никогда не возникала раньше.

Все племена У-Цана должны были понять, что значит еда для любой армии, и доставка еды солдатам была миссией каждого племени. Таким образом, в отличие от Великого Тана, у тибетцев никогда не было недостатка в запасах.

Когда одно племя не способно быстро доставить еду, — было достаточно странно, но когда все эти племена не появились, это означало, что определенно возникла проблема.

— Отправьте кого-нибудь в тыл и выясните, что происходит!

Сердце Далуна Руозана начало быстро биться, в его мозгу возникло дурное предчувствие.

Далуну Руозану не пришлось долго ждать. Час спустя в палатку в панике ворвался посыльный.

— Рапорт! Великий министр, мы только что получили новости с плато. Подразделение солдат Великой Династии напало на плато и начало сеять хаос и распространять чуму. Все племена на плато понесли серьезные потери, и число погибших овец и скота неисчислимо!

Посланник опустился на колени, его голова почти прижалась к полу, не решаясь встретиться взглядом с Далуном Руозаном. Массивные капли пота капали с его лба и падали на землю.

— Чего?!

Тело Далуна Руозана вздрогнуло. Схватив посланника, он начал трясти его взад-вперед.

— Что за чушь ты говоришь? Как такое могло быть возможно?

— Великий министр, это правда! Один из соплеменников Йеге, бежавший с плато, сказал мне это. Я трижды подтвердил этот факт. Это абсолютно верно!

У стоявшего на коленях посыльного было бледное лицо, но его голос был очень твердым, каждое слово было четко выражено.

— Эти люди вторглись на плато более полугода назад, и они даже отправили людей, чтобы закрыть дорогу к плато, не давая никаких новостей. Все соплеменники, которые хотели сообщить нам, погибли на горных тропах. Только ему едва удалось сбежать.

— Более полугода назад?

Сердце Далуна Руозана упало. Разве это не случилось, когда Ван Ян и Сяньюй Чжунтун все еще были осаждены в городе Льва армией протектората Аннана?

Ван Чун!

В одно мгновение Далун Руозан подумал о молодой фигуре, стоящей на вершине. Если и Ван Ян, и Сяньюй Чжунтун были осаждены в городе Льва, то единственным человеком, который мог осуществить такой подвиг, был Ван Чун.

Сердце Далуна Руозана было ледяным.

— Он нашел нашу слабость!

Более полмесяца назад у Далуна Руозана были мысли только относительно армии протектората Аннана в Города Льва. Подкрепление, отправленное Ли Чжэнъи с севера, уже было разбросано по ветру внезапным нападением Хуошу Хуйцана.

Дороги на юг охранялись слоями тибетской кавалерии. Далун Руозан никогда не мог предположить, что Ван Чуну удастся прорваться через тибетские оборонительные рубежи, а тем более послать отряд солдат, чтобы проложить им путь к плато.

Когда Далун Руозан почувствовал, что его тело похолодело, все, о чем он мог думать, — это последние слова Ван Чуна.

'Хорошо смеется тот, кто смеется последним!'

По мере того как все больше и больше подробностей раскрывалось, Далун Руозан становился все бледнее, а его облик все более и более уродливым. Ситуация на плато оказалась намного хуже, чем он предполагал.

Овечья чума! Далун Руозан никогда не думал, что Ван Чун использует против него такой метод. Это была стратегия не относительно людей, а относительно крупного рогатого скота и овец на плато.

Никто на плато не погибнет от такого рода овечьей чумы, но Далун Руозан предпочел бы, чтобы Ван Чун нацелился на его армию.

Люди плато должны были есть коровье или овечье мясо во время каждого приема пищи, и даже их горные кони питались этим мясом. И в отличие от Великой Династии Центральных равнин, коровы и овцы У-Цана были собраны в огромных стадах, и одно племя имело сотни тысяч, даже до миллиона животных.

Когда разразилась чума, должна была последовать катастрофа немыслимых масштабов.

— Великий министр! Великий министр!

Издали донесся голос, пробуждая Далуна Руозана от оцепенения. Открыв глаза, он понял, что посланник все еще стоял на коленях, сохраняя свою позу.

— Я понял. Вы можете идти.

— Кто-то! Закажите встречу с королем Мэнше Чжао. Скажите ему, что у меня есть кое-что, что я должен у него попросить.

В этот момент Далун Руозан мог думать только о Мэнше Чжао и Гелуофэне. Мэнше Чжао принадлежал к линии Великого Тана, и единственный, кого Далун Руозан мог придумать попросить, чтобы разрешить кризис на плато, был Гелуофэн.

......

— Что?! Чума?

В большой палатке в лагере Мэнше Чжао пылал огонь, его пламя ярко освещало лица людей внутри. Глаза Гелуофэна были полны шока, когда он услышал причину визита Далуна Руозана.

Даже такой могущественный король, как Гелуофэн, никогда не предполагал, что такое может произойти на Тибетском Плато. Кто-то действительно думал об использовании этого времени, чтобы вторгнуться на плато и нанести удар по внутренней части У-Цана!

Эта новость была как пощечина.

Военное искусство Ван Чуна было похоже на небесного коня, бегущего по облакам, настолько чудесного, что никто из них не мог себе представить его границы.

— Великий министр, я понимаю смысл ваших слов. Как союзник, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Однако люди нашего Мэнше Чжао в основном едят рис, а мясо, которое они потребляют, — свинина. У нас никогда не было много коров или овец, поэтому мы редко страдали от чумы.

— Таким образом, когда я изучал медицину в Великом Тане, методы борьбы с этим видом неясной овечьей чумы не интересовали меня, и я никогда не просматривал подробные тексты по этому вопросу.

Гелуофэн старался быть максимально тактичным. По правде говоря, Гелуофэн был уверен, что даже в Великом Тане найти доктора-ветеринара, способного вылечить чуму овец, будет нелегкой задачей.

Этот вид овечьей чумы был слишком редким среди сельскохозяйственных обществ.

— Я понимаю. Тогда этот Далун Руозан заранее поблагодарит Ваше Величество, — сказал Далун Руозан.

Пока они разговаривали, посыльный Мэнше Чжао внезапно ворвался в палатку, мгновенно притягивая взгляд всех, кто находился внутри.

— Ваше Величество, это плохо! Тибетцы начали сражаться с нашими солдатами!

Недостаток еды в тибетском лагере, наконец, вызвал проблемы. Жестоких и отвратительных тибетцев подстегнул голод и, естественно, они стали обращать внимание на своих союзников, людей Мэнше Чжао.

Языковой барьер означал, что обе стороны быстро вступили в конфликт. Гелуофэн и Далун Руозан быстро поспешили и успокоили конфликт, но все знали, что это только начало.

......

— Молодой Мастер, они действительно начали ссориться!

Высоко на вершине, на ветру развевалось знамя. Старый Орел и Ван Чун стояли под знаменем, оба смотрели вниз с горы.

У Старого Орла было ликующее выражение лица, а Ван Чун молчал.

— Молодой Мастер, похоже, что Ли Сие удалось добиться успеха, — сказал Старый Орел Ван Чуну.

Старый Орел полностью осознавал миссию Ли Сие. Ван Чун ранее говорил, что, если тибетцы и люди Мэнше Чжао начнут ссориться, это означает, что у тибетцев не хватает еды.

Другими словами, операция Ли Сие в их тылу увенчалась полным успехом.

— М-м.

Ван Чун кивнул, его волосы мягко развевались в ночном ветре. Они долго стояли в темноте, и стали свидетелями семнадцати ссор при свете костров. Если бы кто-то сказал ему, что с тибетцами и Мэнше Чжао все в порядке, Ван Чун никогда бы им не поверил.

— Война жестока. Теперь пришло время посмотреть, что выберет Далун Руозан.

Армия протекторатов Аннана уже была вынуждена прижаться к стене из-за нехватки воды, ее боевой дух упал. Ван Чун мог ясно чувствовать трансформацию в своей армии.

Однако без достаточных запасов коровьего и овечьего мяса у тибетцев закончилась еда, и они оказались в той же ситуации, что и армия протекторатов Аннана.

Ни одна из сторон не имела никаких преимуществ. Все, что имело значение сейчас, это посмотреть, кто продержится дольше.

— Молодой мастер, неужели тибетцы не едят рис? — спросил Старый Орел, а его брови сморщились.

— Если речь идет о еде, то Мэнше Чжао достаточно преуспевает, чтобы обеспечить себя большим количеством еды.

— Ха, это невозможно.

Ван Чун усмехнулся.

— Пищевые привычки тибетцев не так легко изменить. Сможете ли вы привыкнуть к этому, если бы я заставлял вас есть мясо на каждый прием пищи и запрещал вам есть рис? И в отличие от нас, у тибетцев нет обычая выращивать рисовые поля. Другими словами, они никогда раньше не ели рис.

— Но разве у Мэнше Чжао нет свиней? Если речь идет только о мясе, разве свинина не может его заменить? — Нерешительно сказал Старый Орел.

— У тибетцев так много людей, и им нужно есть три раза в день. Как вы думаете, Мэнше Чжао может вырастить такое количество свиней? Это просто чашка воды над горящей тележкой! — Равнодушно сказал Ван Чун.

Старый Орел тупо уставился на него, не в силах долго говорить.

Он был прав!

Свиньи отличались от коров и овец. В то время как коровы и овцы могли быть выпущены в качестве стад для свободного выпаса, никто не выращивал так свиней. В результате количество свиней всегда будет намного меньше, чем количество коров и овец.

Даже в таком богатом и процветающем месте, как Великий Тан, нормальному человеку могло повезти съесть несколько блюд из свинины в течение одного месяца, а тем более в Мэнше Чжао.

Число свиней в Мэнше Чжао было намного меньше, чем в Великом Тане. Даже если бы этого числа было достаточно, чтобы снабдить Мэнше Чжао, сколько людей оно могло бы поддержать? И как долго?

И могли ли тибетцы, чьи желудки привыкли к коровьему и овечьему мясу, действительно привыкнуть к свинине?

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 614. Решающая битва! Предсказание Сюй Цицинь!**

Старый Орёл со смехом понял Ван Чуна.

В этой южной кампании Ван Чун многократно обдумывал и исследовал каждый из своих планов. Если бы он не был уверен, что чума овец будет эффективной, он никогда бы не использовал ее.

Обернувшись, Ван Чун медленно ушел с края вершины.

Хотя кавалерия Ли Сие оказалась эффективной, армия Мэнше Чжао и У-Цана все еще не отступала. Пока проблема воды не была решена, Ван Чун не мог расслабиться ни на один день. Никто не мог помочь ему в этом вопросе — ни императорский двор, ни Сюй Цицинь, ни кто-либо еще.

Он должен был полагаться на себя, чтобы придумать способ.

......

— Позвольте мне сказать вам, все, что я говорю, — это приказ! Когда я говорю, что вам больше не разрешено приближаться к людям клана Ван, вам запрещено приближаться к ним! Если вы настаиваете на том, что не слушаете мой совет, я могу начать становиться жестким!

Ладонь мужчины средних лет ударилась об стол. Ван Чун никогда не мог себе представить, что в то время как он страдал от своего собственного бедственного положения на юго-западе, в отдаленной столице, Сюй Цицинь, человек, который, как предсказывал Ван Чун, станет будущим королем логистики, столкнется со своим собственным затруднительным положением.

— Я мог бы также сказать вам, что я уже приказал, чтобы люди, которых клан Ван отправил, были изгнаны. Вам запрещено выезжать в течение следующих трех месяцев!

У мужчины средних лет было строгое выражение лица, и вены на лбу вздулись. Он был явно в ярости.

— Большой дядя!

Сюй Цицинь посмотрела на мужчину средних лет с таким же суровым и ледяным выражением лица.

— Мои отношения с кланом Ван — это мое личное дело. Это не имеет ничего общего с кланом Сюй и не имеет никакого отношения к тебе. Не вмешивайся в мои дела!

— Ублюдок! В такое время у тебя все еще хватает смелости говорить такие вещи!

Сюй Хэнъянь кипел, поднял руку и хлопнул ею по столу.

— Как ты смеешь!

Сюй Цицинь оставалась спокойной и бесстрашной. Это было не место ее большого дяди, чтобы иметь с ней дело. Независимо от ситуации, он зашел сегодня слишком далеко.

— Сюй Чжуннянь, взгляни на прекрасную дочь, которую ты воспитал. Король Ци уже дважды отправлял людей. Хан-эр и Жун-эр даже были понижены в должности из-за этой твоей прекрасной дочери. Сюй Чжуннянь, эта твоя дочь планирует уничтожить наш Клан Сюй?

Сюй Хэнянь внезапно повернул голову, его голос звучал резко, когда он бросился к стыдливо выглядящему мужчине средних лет и начал его ругать.

Этот человек, естественно, был отцом Сюй Цицинь, Сюй Чжуннянь, вторым мастером клана Сюй и вторым братом Сюй Хэнъяня.

Хотя оба они были управляющими клана Сюй, личность Сюй Чжунняня была полной противоположностью личности его старшего брата Сюй Хэнъяня. Сюй Чжуннянь не смог узнать ничего о семейной торговле, поэтому он не помогал заниматься клановыми делами. Напротив, в молодости он был источником множества ошибок и неудач.

Если бы не его дочь Сюй Цицинь, он бы даже не смог сохранить свое место стюарда.

— Цинь-эр, послушай своего большого дядюшку. Клан Ван не является для нас родственником или другом. Мы не можем обидеть Его Высочество Короля Ци ради них!

Сюй Чжуннянь посмотрел на свою дочь и тихо заговорил, почти умоляя.

— Большой дядя, ты смеешь воспитывать короля Ци?

Сюй Цицинь не обращала внимания на своего отца, и вместо этого повернула голову, чтобы посмотреть на своего большого дядю.

— Хммм, вы даже не знаете, что многие члены клана Сюй были необъяснимо отстранены от своих постов из-за вас: из Бюро доходов, Бюро персонала, Бюро работ… Вся власть нашего Клана Сюй в тех местах. Вы знаете, что это значит?

— Мало того, из восемнадцати основных потоков доходов клана десять были разорваны, а из наших шестидесяти восьми дополнительных потоков доходов двадцать три были разорваны. Вы смотрели на счета клана? Только в этом месяце наши доходы усохли, и они продолжают падать. Мы даже не достигли сорока процентов нашего первоначального уровня.

— В клане Сюй так много слуг, и всем им нужно платить каждый день, и вы думаете, что обслуживание этих предприятий бесплатное? Клан такого размера не может остановиться ни на один день. Вы фактически сократили наши доходы на шестьдесят процентов. Взгляните на счета сами!

Пока он говорил, Сюй Хэнъянь достал большую стопку бухгалтерских книг и чуть не бросил ее перед Сюй Цицинь.

— Наша линия Сюй выросла в эпоху Суй. Мы пережили огни войны и всевозможных политических штормов. Нам было нелегко продержаться до сегодняшнего дня. Мы действительно пережили всевозможные невзгоды. Разве вы не знаете, что за человек Король Ци? Итак, вы действительно хотите загнать наш Клан Сюй в тупик ради постороннего?

Глаза Сюй Хэнъяня были полны огня, его чувства были полностью раскрыты.

В любое другое время каждый уровень клана Сюй сделает все возможное, чтобы поддержать свою гордую и талантливую дочь. Ведь ее даже лелеял патриарх.

Но на этот раз она позволила себе слишком много.

Хан-эр и Жун-эр были его двумя самыми любимыми, на которых он больше всего надеялся. Он заплатил огромную цену, чтобы устроить их в Бюро доходов и Бюро персонала.

Но в течение одного дня они были необъяснимо лишены своего звания и выгнаны из своих соответствующих бюро.

Можно легко представить ярость Сюй Хэнъяня.

Сюй Цицинь ничего не сказала, только торжественно пролистал счета клана. Она была очень умным ребенком и очень рано начала помогать отцу проверять счета кланов, поэтому она не увидела здесь для себя ничего странного.

Время медленно проходило, а Сюй Хэньянь с пепельным лицом и нервный Сюй Чжуннянь стояли сбоку.

Сюй Цицинь медленно пролистала счета. И выражение ее лица стало серьезным.

— Как это могло так получиться? Это слишком подло.

Лицо Сюй Цицинь было бледным, все ее тело дрожало. Ее большой дядя говорил о том, как сокращаются потоки доходов клана, его доходы сократились на шестьдесят процентов, но с пониманием счетов Сюй Цицинь она поняла, что ситуация была даже хуже, чем описал Сюй Хэнъянь.

По крайней мере, было заключено одиннадцать крупных коммерческих контрактов, все они были зарегистрированы в Судебной Палате. В тот момент, когда эти контракты были нарушены, клан Сюй должен был заплатить огромный штраф.

Это было несколько миллионов золотых таэлей.

Кроме того, в отчетах клана явно были обнаружены признаки фальсификации. Такие вещи могут быть скрыты от других, могут быть скрыты от ее большого дяди, но это не может быть скрыто от Сюй Цицинь.

Сюй Цицинь чувствовала густой запах.

Не было никаких сомнений в том, что кто-то готовил заговор против клана Сюй, и единственный человек, о котором могла подумать Сюй Цицинь, — это король Ци.

— Ну? Сейчас нечего сказать, верно?! Позвольте мне сказать вам, если вы решитесь выйти из главных ворот в любое время в течение следующих трех месяцев и пообщаться с кланом Ван, не вините меня, если я перестану быть милым. Когда придет время, клан будет настолько разгневан, что даже Старый Мастер не сможет вас спасти.

Сюй Хэньянь заметил, что Сюй Цицинь побледнела, и знал, что его слова были эффективными. Бросив эту угрозу, он щелкнул рукавом и ушел.

— Увы!

Сюй Чжуньнянь посмотрел на свою дочь и глубоко вздохнул, прежде чем покинуть комнату.

Сюй Цицинь осталась одна, стоя перед окном, безмолвно и безучастно глядя вокруг.

Флапфлап!

Вскоре после того, как Сюй Чжуннянь и Сюй Хэньянь ушли, из-за окна донесся взмах крыльев. Глаза Сюй Цицинь снова обрели ясность, и она подняла голову. Серый голубь в какой-то момент остановился перед решеткой открытого окна.

Золотое кольцо, обернутое вокруг ноги голубя, было чрезвычайно ей знакомо. Но, в отличие от того, что было ранее, тонкая красная нить была завязана вокруг золотой обертки.

— Это…

Эта тонкая красная нить заставляла мерцать выражение лица Сюй Цицинь. Это был организованный сигнал, который должен использоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Не раскрывая кольца, она быстро открыла сообщение внутри. Один ряд символов бросился ей в глаза глаза.

— Срочно: все поставки были задержаны и перехвачены в трехстах ли от столицы!

Эта простая строка слов заставила сердце Сюй Цицинь упасть, как камень.

Большой дядя! Король Ци!

Из-за вещей, связанных с внутренними и внешними проблемами, Сюй Цицинь почувствовала сильный скачок давления над собой. Сюй Цицинь никогда не сталкивалась с такой ситуацией за всю свою жизнь. С одной стороны был клан, который ее воспитал, а с другой — Ван Чун, доверивший ей свою жизнь.

Сюй Цицинь должна был выбрать кого-то одного.

Сердце Сюй Цицинь сильно страдало. Она знала, что Король Ци не оставит ей много времени.

Служанка Сюй Цицинь Ян-эр с тревогой спросила:

— Молодая леди, что случилось? Неужели мы действительно должны обидеть короля Ци и подтолкнуть клан к грани из-за Ван Чуна? Она знала о чувствах своей леди к Ван Чуну, но в этот раз все было иначе.

Король Ци был Императорским Принцем Великого Тана, и полномочия, которыми он обладал внутри и снаружи двора, были сложными и переплетенными. Это не было чем-то, с чем клан Сюй мог справиться. Будучи кланом логистов, клан Сюй понимал, что основной путь самосохранения основан на поддержании хороших отношений с императорским домом, а не на том, чтобы делать его врагом.

У них было слишком много примеров из прошлого.

— Ян-эр, выйди на минутку. Мне нужно подумать в одиночку.

Сюй Цицинь вернулась к своему креслу и приняла неподвижную позу, положив руку себе на лоб. Впервые ее великолепное лицо казалось изможденным.

......

СлошСлош!

Огромное количество ледяной родниковой воды было выброшено из мешка с водой. Тибетские солдаты от души смеялись, когда использовали эту питьевую воду, чтобы вымыть своих лошадей и очистить свои доспехи.

Эта чистая вода стекала по земле, собираясь в крошечные ручейки.

— Хахаха, как удобно!

Всадники Мэнше Чжао подняли ведра воды и вылили их над своей головой.

Такие сцены разыгрывались каждый день, с раннего утра до позднего вечера. Но когда наступали сумерки, ручьи воды на земле были либо похоронены, либо обсыпаны ядом, ничего не оставив армии Протектората Аннана.

Тревожный и раздражительный воздух охватил гору.

— Молодой Мастер, Далун Руозан слишком подлый. Он знает, что нам не хватает воды, поэтому каждый день отправляет людей на подножие горы, чтобы использовать воду, тем самым расстраивая наши войска. Если это продолжится, наша армия может развалиться без боя.

На вершине собрались генералы армии протектората Аннана. Ло Цзи, Лин Ушоу, Сунь Люйюэ, Чэнь Шусунь… в глазах каждого из них отражалось глубокое беспокойство.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 615. Решающая битва!**

Водная проблема армии Протектората Аннана была теперь довольно серьезной, и внезапная атака Далуна Руозана оказалась очень эффективной. Почти в тот же день армии Ван Чуна не хватило воды для использования.

Прямо сейчас даже высокопоставленный генерал, такой как Ло Цзи, обнаружил, что его кожа сухая, а губы потрескались. Исходя из этого, можно легко представить серьезность водной проблемы армии.

В настоящее время количество костров, зажженных армией протекторатов Аннана, не было даже одной десятой от того, что было раньше, а питьевая вода для лошадей была даже еще более жестко ограниченной.

Уже упавший моральный дух продолжал падать, и все солдаты были обеспокоены и напуганы. В этот самый момент Далун Руозан решил тратить каждый день впустую воду, чтобы потревожить армию протектората Аннана.

— Хотя это простой шаг, он довольно эффективен. У нас действительно нет никаких контрмер! — с тревогой сказал Старый Орел, всматриваясь в гору.

Проблема воды Великого Тана больше не была секретом. Даже самые низкие солдаты-щитоносцы уже знали, что в армии осталось не так много воды. Между тем, Далун Руозан заставлял людей выходить на фронт каждый день и дерзко использовать воду, чтобы купать и мыть лошадей, провоцируя всех танских солдат.

Уже в острой нужде в воде каждый человек чувствовал, что его губы стали суше, а жажда — сильнее.

Это была инстинктивная реакция, которая была совершенно неуправляемой.

Хотя все они знали, что это было поле битвы, где на карту были поставлены жизнь и смерть, они все еще не могли контролировать свою реакцию.

Мораль колебалась, и с вершины даже Старый Орел мог чувствовать беспокойство.

— Убей лошадей! — вдруг сказал Ван Чун.

— Чего? — Старый Орел спросил в ужасе, его мозг все еще обрабатывал приказ.

— Убейте нескольких боевых лошадей и используйте их кровь, чтобы временно утолить жажду. Это единственное практическое решение, доступное нам сейчас, — строго сказал Ван Чун.

— Но если у нас не будет боевых лошадей, что будет с планами молодого мастера? Кроме того, в армии протектората Аннана, во-первых, не так много боевых лошадей.

Старый Орел был ошеломлен. Он никогда не ожидал, что Ван Чун предложит такой план.

В предыдущих сражениях кавалерия, которую Ван Чун оставлял в запасе на вершине, сыграла чрезвычайно важную роль, возможно, даже изменив ход битвы. Самая элитная сила Мэнше Чжао, Корпус Сына-Дракона во главе с Фенцзиайи, почти пронзила всю армию Тана и достигла вершины.

В конце концов, лишь внезапный удар кавалерии Ван Чуна воспользовался их слабостью и разрубил Корпус Сына-Дракона на две части, лишив его остроты. Треть Корпуса Сына-Дракона погибла в битве, и даже сам Фенцзиайи чуть не погиб на горе.

Только благодаря самоотверженным усилиям и защите своих подчиненных ему удалось сбежать.

Без боевых лошадей Великий Тан потерял бы большую часть своей способности маневрировать.

— Просто убейте только часть из них. Прямо сейчас задержка на один день — это один дополнительный день, и наше соревнование касается того, кто сможет продержаться дольше всего. Передайте мой приказ. С этого момента ежедневное потребление воды будет измеряться в каплях. Если это не нужно, мы не можем позволить себе тратить ни капли воды, — сказал Ван Чун.

Для армии в шестьдесят тысяч измерить ежедневное потребление воды по капле было просто немыслимо. Но больше ничего не могло быть сделано. В прошлом такой приказ определенно вызвал бы массовую панику.

Но после всех настойчивых усилий Далуна Руозана, армия была в порядке с этой мерой.

Считалось, что он сделал правильный шаг.

— Ваш подчиненный понимает.

Старый Орел кивнул.

— Кроме того, положение Далуна Руозана не намного лучше, чем у нас!

Стоя под знаменем, Ван Чун посмотрел на лагерь противника и внезапно улыбнулся.

Далун Руозан прилагал огромные усилия, принося горшки, сумки и бочки с водой к основанию горы. Перед армией протектората Аннана он заставлял своих солдат выливать воду или использовать ее для принятия ванн или мытья лошадей.

Но Ван Чуну ничего не нужно было делать, так как ситуация с Далуном Руозаном уже была достаточно плохой.

Когда не хватало воды, нужно было просто начать ее нормировать.

То, что раньше было одним пакетом в день, теперь было пять, шесть, семь или восемь капель воды, которые раздавали два раза в день. Хотя это было трудно вынести, это все еще было терпимо. Но что делать, если у человека нет коровьего или овечьего мяса, и он не может привыкнуть к рациону сельскохозяйственных обществ?

Как могли те люди, которые раньше ели коров и овец каждый день, есть рис? Есть овощи? В их глазах это было не что иное, как «трава»!

Другие люди могли бы пережить это, но тибетцы были жестокими, смелыми и дерзкими людьми. Они были не из тех людей, которые могли бы выдержать это.

Ван Чун со своей наблюдательной позиции на горе видел, что передовые ряды армии спокойны. Но массивный шум происходил в тылу армии Мэнше Чжао — У-Цана. Даже с такого расстояния Ван Чун все еще слышал суматоху.

За один день Ван Чун лично видел, как вспыхнули семнадцать или восемнадцать ссор между солдатами Мэнше Чжао и У-Цана. Ван Чун мог догадаться, что тибетцы, которым не хватало еды, немедленно отправлялись просить еду у Мэнше Чжао.

В конце концов, они были номинально союзниками, и У-Цан посылал солдат ради Мэнше Чжао.

Увы, обе стороны говорили на разных языках, что приводило к бессмысленным ссорам, даже переростающим в драки, которые только усугубляли недопонимание.

Если бы это продолжалось, Ван Чуну нужно было только наблюдать, как Мэнше Чжао и У-Цан рвут друг друга, ранив своих собственных солдат.

Далун Руозан, даже с твоим злобным умом, вы, вероятно, никогда не думали, что на вас так нападут. Если вы хотите иметь дело с Великим Таном, вы должны заплатить высокую цену! Неважно, как, У-Цан никогда не будет победителем! — Молча подумал Ван Чун, глядя вдаль.

— Мне нужен момент тишины. Старый Орел, я оставлю это место для тебя.

С этими словами Ван Чун отвернулся и покинул вершину.

......

У подножия горы, в палатке, положение Далуна Руозана было намного хуже, чем предполагал Ван Чун.

Снежная буря писем падала в руки Далуна Руозана, и все они были бесчисленными сообщениями от разведчиков, которых он отправил на границу между плато и юго-западом Великого Тана. Плато в настоящее время переживало беспрецедентную вспышку чумы.

Сотни тысяч, даже миллионы коров и овец были уничтожены этой болезнью. Хотя коровы и овцы служили основным источником пищи для тибетцев, после заражения чумой их больше нельзя было употреблять в пищу.

Если бы мясо зараженного домашнего скота было употреблено в пищу, даже человек заразился бы и умер, и спасти его было бы невозможно.

Далун Руозан нуждался в сотнях тысяч солдат, чтобы вынудить Ван Чуна и Тан испытать острую нехватку воды, но Ван Чуну удалось заставить более половины плато голодать.

В настоящее время чума распространялась от земель Королевской линии Нгари до остальной части плато, ее последствия были настолько велики, что даже Ценпо был встревожен. Ценпо уже перебросил большое количество солдат в районы, граничащие с землями королевской линии Нгари, и установил блокаду с приказом убить любую блуждающую корову или овцу. Солдаты даже были переведены из армии, сражающейся с Гешу Ханом.

Легко было представить серьезность ситуации.

Даже эти меры не могли гарантировать, что ни одна рыба не вырвется из сети.

Когда Далун Руозан прочитал отчеты, он все больше удивлялся. Если бы не тот факт, что юго-западная война сейчас вступила в критическую стадию, он уже приказал бы всей армии уйти.

— Это сын клана Ван!

Далун Руозан сжал кулаки, и вены выступили у него на лбу.

Будучи мудрым министром королевства Нгари, Далун Руозан всегда держал веер, который придавал ему впечатление элегантного и утонченного человека, которого было трудно разозлить. Но этот вопрос полностью вышел за пределы того, что Далун Руозан мог принять.

Нагло распространяя чуму, убивая сотни тысяч скота и превращая все плато в страну чумы… Если бы он не знал своего противника так хорошо, ему было бы очень трудно представить, что семнадцатилетний мальчик мог придумать такой план.

Далун Руозан всегда считал, что Ван Чун был стратегическим гением, которому все еще не хватало опыта, но теперь он знал, что юноша на горе обладал гораздо более жестоким и пугающим сердцем, чем он предполагал.

— Мы узнали, где находится этот отряд из тысячи элитных кавалеристов? — Сказал Далун Руозан.

— Отчитываясь перед Великим Министром: они прибывают и уходят без следа, и они чрезвычайно могущественны. Племенные кочевники плато не способны их остановить. Кроме того, их оружие чрезвычайно острое, и ломает наше оружие всего одним прикосновением.

Посыльный некоторое время стоял на коленях у входа в палатку.

— Острое?

Далун Руозан закрыл глаза, в его голове медленно сформировалась идея.

Посланник что-то вспомнил и поднял голову.

— О, великий министр, эксперты Великой Снежной Горы находятся в процессе их преследования.

— Я знаю.

Далун Руозан посмотрел на балдахин палатки, но выражение его лица осталось неизменным. Если эта кавалерийская часть все еще оставалась без внимания после всего этого времени, тогда было ясно, что они нашли какой-то способ избежать когтей Великой Снежной Горы.

Кроме того, этот голод, распространяющийся по плато, вероятно, ослабил бы У-Цан на многие годы, даже десятилетия. Плато было уже живым адом.

Ущерб был нанесен, поэтому любые меры было принимать просто слишком поздно.

— Передайте мой приказ. Запрещено распространять эту новость. Пока война не закончится, ни одному человеку не позволено знать, что произошло на плато.

Далун Руозан закрыл глаза, его тело дрожало. За десятилетия, когда он был великим министром, он ни разу не был вынужден войти в такое состояние.

— Да, великий министр.

Посланник встал и был готов уйти, но остановился на мгновение, прежде чем полностью встать.

— Говори! Что ты придумал? — Сказал Далун Руозан, даже не открывая глаз.

Посланник набрался смелости, чтобы повернуться к Великому Министру, его глаза наполнились беспокойством.

— Великий министр, что если этот дурак на вершине… Он знает, как говорить на нашем тибетском языке. Этот мальчик из клана Ван был архитектором всего. Прямо сейчас это было бы лучшее время для распространения этих слухов.

— Он не станет!

Далун Руозан сразу же опроверг это мнение. Он поднял голову, его глаза все еще были закрыты, а лицо без эмоций.

— Хотя он распространяет чуму, если он действительно умный, он никогда не скажет этого. Никто никогда не поверит ему, если он это сделает.

Многие люди знали, что существует проблема с поставками тибетской пищи, но никто не мог предположить, что это связано с беспрецедентной чумой, разрушающей Тибетское Плато.

Поскольку никто никогда не представлял это, они никогда не поверили бы этому, тем более что Ван Чун был врагом.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 616. Решающая битва! Удар могучего чуда!**

— Составление отчетов!

Голос посыльного прервал ход мыслей Ван Чуна.

— Молодой Мастер, нам сообщили, что еще семнадцать солдат потерпели крушение во время постовой службы. Это двенадцатый инцидент за сегодня. Мои сослуживцы уже отправили их на лечение военным врачам.

Посланник почтительно преклонил колени на склоне, прямо перед тем местом, где высоко в небе развевалось знамя.

Сердце Ван Чуна упало, но он быстро восстановил самообладание.

— Я понимаю. Вы сами можете решить этот вопрос в будущем. Нет необходимости сообщать мне об этом.

— Да, молодой мастер.

Посланник почтительно удалился.

— Чун-эр, вот какова война. Там, где есть победа, — там поражение, а там, где война, — там смерть. Это неизбежно. То, что сейчас происходит именно так, уже довольно прилично. Праведники не цепляются за богатство, а торгаши не командуют солдатами. Как правило, вы не должны огорчаться из-за смерти своих подчиненных. Вместо этого вы должны подумать о том, как привести свою армию к победе и избежать еще большего количества смертей.

— Это верный путь генерала!

Длинный вздох и тяжелые шаги послышались позади Ван Чуна. Ван Ян, одетый в военную форму, в какой-то момент подошел сзади, чтобы произнести эти искренние и сердечные слова.

— Отец, я знаю. Но такого рода вещи все еще неизбежны! — ответил Ван Чун.

В этом сражении вся юго-западная армия, даже его отец и Сяньюй Чжунтун, наблюдали только за Далуном Руозаном и Гелуофэном.

По их мнению, это была битва настолько типичная, что не могло быть более типичной битвы.

Но это было далеко не единственное, что видел Ван Чун.

— Плотина в тысячу ли может быть сломана одной дырой, проделанной муравьем. Огромная империя Великого Тана может решить свою судьбу в этом единственном сражении. Великий Тан не мог проиграть юго-западную войну.

Эта война включала в себя будущее всего Великого Тана.

— Молодой Мастер имеет честное и щедрое сердце. То, что мы смогли достичь этого, — все благодаря усилиям молодого мастера. В настоящее время армия Меншэ Чжао и У-Цана понесла потери даже хуже наших. Что касается того, что произойдет в будущем, Сяньюй… не так уж и важно.

Другой голос вышел из тьмы. Сяньюй Чжунтун шагал с умеренной скоростью, не торопясь и не медля, и в конце концов уселся слева от Ван Чуна.

— Молодой Мастер, вы искали нас?

— Чун-эр, просто скажи все, что тебе нужно.

Ван Ян тоже подошел.

Как командиры армии, эта пара редко покидала свои позиции. Однако все было иначе, если это было приказом Ван Чуна. Пара деле наблюдала, как Ван Чун некоторое время сидел в глубокой задумчивости, и никто из них не хотел его беспокоить.

Он действительно вырос!

Ван Ян посмотрел на Ван Чуна, сидевшего под знаменем, его фигура явно была намного стройнее, чем прежде, и вздохнул с облегчением. От этого нетрудолюбивого и неоправданного сына до человека, который был готов рискнуть собой и устремиться на огромные расстояния ради Великой Династии Тан Центральных Равнин и людей юго-запада… изменения в Ван Чуне были немаленькие!

Хотя Ван Ян даже сейчас не понимал, как Ван Чун стал настолько искусным в военном деле, все это сейчас не имело значения. Как отец, Ван Ян чувствовал большую гордость.

— Отец, лорд Сяньюй, время истекает. Через несколько дней У-Цан и Мэнше Чжао начнут двигаться. На этот раз тибетцы не отступят. Это будет последняя и решающая битва между нами и армией Мэнше Чжао — У-Цана.

Не было времени для обмена любезностями. В своих словах Ван Чун прямо указывал на эти две колонны, поддерживающие юго-запад Великого Тана.

Его слова сразу же вызвали мрачное настроение.

Этот вопрос касался жизни шестидесяти тысяч солдат и благополучия бесчисленных гражданских лиц на юго-западе, поэтому Ван Ян и Сяньюй Чжунтун также имели мрачные выражения лица.

— Молодой Мастер, если вам нужно что-то сказать, просто говорите. Если потребуется помощь Сяньюя, я сделаю все возможное, чтобы сотрудничать! — Торжественно сказал Сяньюй Чжунтун.

В разгроме юго-запада он взял на себя величайшую вину, достойную того, чтобы взять на себя величайшее бремя. В определенном смысле все, что делал Ван Чун, — это помогал ему.

Ван Ян кивнул в знак согласия.

Свист!

Ван Чун махнул рукой перед собой, и бесчисленные кусочки пыли и грязи начали собираться вместе. Когда он убрал ладонь, под баннером появилась миниатюрная модель.

Будучи де-факто командующим армией Великой Династии Тан, Ван Чун имел полное представление о поле битвы.

— В нынешних обстоятельствах, мы находимся в гонке с У-Цаном и Меншэ Чжао. В настоящее время мы сталкиваемся с нехваткой воды, но Далун Руозан чувствует себя не лучше. С точки зрения состава… хотя мы потеряли сорок процентов наших сил, оставив нам только шестьдесят тысяч солдат, у тибетцев осталось всего триста тысяч солдат, и их преимущество все время ослабевает.

— Критической точкой больше не является количество человек армии Мэнше Чжао — У-Цана…

Голос Ван Чуна угас, и он медленно перевел взгляд на двух командиров Великого Тана.

— Молодой мастер говорит, что…

Сяньюй Чжунтун слегка нахмурился, с сомневающимся взглядом в глазах. Стратегический ход мыслей Ван Чуна явно превосходил его, и даже генеральный защитник Чжанчжоу, возможно, не смог бы добиться большего.

Поэтому время от времени Ван Чуну нужно было четко заявить о себе, так как ему действительно было трудно идти в ногу со своими мыслями.

Ван Чун ничего не сказал, вместо этого вынул четыре камня и поместил их на модель, чтобы указать области в армиях тибетцев и Мэнше Чжао.

— Хуошу Хуйцан, Гелуофэн, Дуан Гецуань и Далун Руозан… Далун Руозан — министр, поэтому истинная проблема, с которой мы сталкиваемся, — это три Великих генерала У-Цана и Мэнше Чжао!

Ван Чун положил камень, изображающий Далуна Руозана, и снова поднял его.

Далун Руозан знал боевые искусства, но, по мнению Ван Чуна, большая угроза лежала в его интеллекте и схемах, а не в его воинском мастерстве. Истинными угрозами для Великого Тана были Хуошу Хуйцан, Гелуофэн и Дуань Гэцюань, — эти три верховных эксперта Великого Общего Уровня.

— Молодой мастер Ван, я понимаю смысл сказанного вами.

Сяньюй Чжунтун сморщил лоб.

— В нынешней ситуации Хуошу Хуйцан может быть отгорожен Могущественным Чудотворным Богом генерала Ван Яна. Для Дуань Гэцюаня я могу использовать Богом Ваджрой, чтобы противостоять ему. Что касается Гелуофэна… как король Мэнше Чжао, он не выйдет легко на поле битвы. Таким образом, мы не столкнемся с очень большой проблемой.

— То, что он еще не вышел на поле битвы, не означает, что он не станет этого делать и дальше! — Сказал Ван Чун.

Сяньюй Чжунтун мгновенно затих.

Ван Чун был прав. Гелуофэн не участвовал в битве, но это потому, что ситуация не стала достаточно серьезной, чтобы он вышел. Как только он выйдет на поле, нынешней численности армии Протектората Аннана будет совершенно недостаточно, чтобы его остановить!

К счастью, в долгой истории иностранных экспедиций Великого Тана от эпохи Тайцзун до Императора Мудреца, он создал ряд очень эффективных и непревзойденных формирований, которые могли использовать большое количество более слабых экспертов для борьбы с единственными силами.

— Если мы не решим эту силу, мы всегда будем на защите, ожидая, что Далун Руозан нападет на нас. Кроме того, мы никогда не сможем избежать нашего нынешнего тяжелого положения, — строго сказал Ван Чун.

При этих словах глаза Ван Яна и Сяньюй Чжунтуна прояснились. Число высших экспертов в армии протектората Аннана не может сравниться с численностью в армии Мэнше Чжао — У-Цана. Не было никаких неясностей по этому вопросу.

Таким образом, с самого начала все они приняли решение выиграть время и ждать подкрепления от Императорского Двора.

Но намерения Ван Чуна теперь явно были другими.

— Молодой Мастер говорит… что на самом деле есть какой-то другой метод? — Скептически спросил Сянюй Чжунтун.

Ван Чун был действительно великим мастером военного искусства — он не сомневался в этом. Но если бы Ван Чун заявил, что он может вмешаться в борьбу между высшими экспертами, он не посмеет в это поверить.

Ван Ян ничего не сказал, но его глаза ясно отражали его подозрения.

— Отец, ты боролся с Хуошу Хуйцаном. Что ты думаешь о нем?

Ван Чун не ответил прямо на вопрос, а задал вопрос своему отцу.

— Хуошу Хуйцан чрезвычайно силен, и он еще более силен, когда превращается в того золотого Будду, с его мощной защитой. Я собрал силы от пятидесяти до шестидесяти генералов высшего класса и был даже подкреплен силой остальных армий при использовании Могущественного Чудотворного Бога, но все еще не смог его подавить. — Сказал Ван Ян с задумчивым выражением лица.

Хотя в Великом Тане было много людей, это была все же одна страна. Он не мог сражаться против всех зарубежных стран мира одновременно. Это было похоже на одного человека, борющегося против мира. Следовательно, формирования, которые могли собрать силы армии, такие как Могущественный Чудотворный Бог и Бог Ваджра, имели первостепенное значение в борьбе против верховных экспертов противника.

По правде говоря, это был метод, который был придуман и исследован только после того, как Великий Тан собрал бесчисленное множество экспертов.

Только благодаря тому, что Ван Ян был потомком клана министров и генералов, сыном герцога Цзю, он смог получить Форму Могущественного Чудотворного Бога.

— Отец, если ты снова будешь драться с Хуошу Хуйцаном, тебе нужно нацелиться на его подмышку или акупунктурную точку Цзинфу.

Глаза Ван Чуна мерцали в темноте, когда он говорил это.

— Ой?

Ван Ян удивленно уставился на Ван Чуна.

— Чун-эр, откуда ты это услышал?

Хуошу Хуйцан был великим полководцем У-Цана, и Ван Ян впервые увидел мантру Золотого Тела Вайроканы Будды. Даже он не знал об этой слабости в подмышке или точке Цзинфу, и это был первый раз Ван Чуна на поле битвы на юго-западе. Ван Ян понятия не имел, как его сын мог знать о таких вещах.

— Отец знает, что ваш ребенок проводил много времени бездельничая. Я выучил немного тибетского языка, поэтому я стал очень близок к нескольким тибетцам в столице. Ваш ребенок однажды случайно услышал, что у большинства боевых искусств Великого У Священного Храма Снежной Горы есть слабость в подмышечной впадине или в точке Цзинфу. Если Отец сражается с Хуошу Хуйцаном, попытка не повредит. Вы можете получить удивительный результат. — Искренне сказал Ван Чун.

Ван Чун, естественно, не знакомился с тибетцами в столице. Если потомок благородного рода приближался к «варварам», ему было очень легко быть исключенным другими.

Но Ван Чуну нужно было сказать это, чтобы убедить своего отца.

В Святом Храме Великой Снежной Горы было восемь школ боевых искусств, и у них, естественно, не было бы всех недостатков в подмышечной впадине или точке Цзинфу. В битве два дня назад, хотя Ван Чун не обменивался ударами с Хуошу Хуйцаном, он увидел движение его сети меридианов.

Будучи Святым Войны, который когда-то жил на вершине Святого Военного Царства, Ван Чун все еще имел немного проницательного понимания.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 617. Решающая битва! Бедственное положение Далуна Руозана!**

— Если это так, то я могу попробовать, когда придет время.

Ван Ян по-прежнему скептически относился к этому, но у него не было лучших методов, поэтому он был готов попробовать предложение Ван Чуна.

— Правильно, отец, что касается образования Могущественного Чудотворного Бога, я однажды немного об этом услышал от старшего Су Чжэнчэня. Возможно, это может пригодиться тебе, — добавил Ван Чун, делая вид, что вдруг что-то вспомнил.

— Бог Войны?!

Ван Ян и Сяньюй Чжунтун дрожали, когда они повернулись в шоке к Ван Чуну.

— Молодой мастер Ван, ты знаешь Бога Войны?!

Сяньюй Чжунтун с сильным волнением схватил Ван Чуна за руку. Он знал, что Ван Чун был очень талантлив, но он никогда не ожидал, что Ван Чун познакомиться с почти мифическим Богом Войны Великого Тана.

Этот человек был богоподобным существом в Великом Тане. Многие люди даже говорили, что он мертв. Тем не менее, Ван Чун утверждал, что он действительно знал этого самого уважаемого Бога Войны.

— Чун-эр, ты говоришь правду?

Даже его отец Ван Ян казался совершенно ошеломленным.

Ван Ян покинул столицу довольно давно, поэтому он не знал о положении Су Чжэнчжэня. Что касается Сяньюй Чжунтуна, он жил на юго-западе, а расстояние от столицы мешало приходить новостям, поэтому он даже не подозревал.

По правде говоря, даже в столице только очень небольшой круг людей знал об отношениях Ван Чуна с Су Чжэнчжэнем.

— Ваш ребенок определенно не лжет, — сказал Ван Чун.

Было запрещено говорить о чем-либо из его прошлой жизни, поэтому Ван Чун был вынужден использовать имя Су Чжэнчэня для объяснения. Кроме того, Су Чжэнчэнь большую часть времени проводил в своем имении, отказывая гостям в посещении. У чужаков не было возможности встретиться с ним, и его отец, вероятно, не узнал бы правды.

— Неудивительно, что молодой мастер Чун обладает таким глубоким пониманием военного искусства.

Глаза Сяньюй Чжунтуна светились, как будто он обнаружил источник удивительного таланта Ван Чуна. Хотя Ван Чун был еще очень молод, все было легко объяснить, если бы в его воспитании участвовал Бог Войны.

— Чун-эр, что сказал старший Су?

Ван Ян скривил лоб. Его больше беспокоило то, что сказал Су Чжэнчэнь, чем источник удивительного таланта Ван Чуна.

Ван Чун сделал паузу на несколько мгновений, прежде чем дать метод продвижения Формы Могущественного Чудотворного Бога.

В его прошлой жизни, когда произошла катастрофа, и бесчисленные иностранные захватчики начали набегать, горы и реки стали разрушаться, и земля начала рассыпаться. Все секретные руководства по боевым искусствам больше не оставались секретными.

Как Великий Маршал мира, верховный «Святой Война», Ван Чун однажды исследовал высшие военные формирования Великого Тана, чтобы использовать их в войне.

Хотя время было ограничено, и Ван Чун не мог вникать во все, он все же ушел с некоторыми результатами. И Формирование Могущественного Чудотворного Бога, как формирование, в котором его отец был наиболее опытным, был тем, в котором он достиг самых ранних результатов.

Хотя было невозможно значительно увеличить силу формирования Могущественного Чудотворного Бога за такой короткий промежуток времени, небольшое увеличение его атакующей мощи было достижимо.

Когда Ван Ян слушал этот метод, он еще больше удивился. Он использовал Форму Могущественного Чудотворного Бога уже шесть или семь лет и знал каждую ее деталь наизусть.

Но именно по этой причине, когда Ван Ян услышал этот метод, он знал, что это был еще более высокий уровень мастерства.

Ван Чун сказал, что это был своего рода метод, но было бы лучше описать это как технику, называемую — Могущественный Удар Чуда. Это позволило значительно увеличить мощность за очень короткое время, что позволило бы нанести необычайно сильный удар.

Этот шаг наложил бы невероятную нагрузку на тела всех людей в формировании, но он действительно мог увеличить наступательную силу.

— Старший Су действительно сказал тебе это? — Пробормотал в шоке Ван Ян.

Все высшие образования Великого Тана имели долгую историю, очищались сотни раз. Такие образования, как Могущественный Чудотворный Бог, могут быть датированы эпохой Тайцзуна.

Ван Ян никогда не предполагал, что кто-то может улучшить этот вид образования, на который страна рассчитывала, даже на более высоком уровне.

— Лорд-покровитель, поговорите с моим сыном немного. У меня есть кое-что, о чем я хочу позаботиться.

Теперь, когда он получил метод улучшения формирования Могущественного Чудотворного Бога, Ван Ян с нетерпением хотел уйти. Формирование Могущественного Чудотворного Бога было связано с исходом этой битвы, поэтому Ван Ян не мог ждать.

В тот момент, когда Ван Ян ушел, Сяньюй Чжунтун спросил:

— Молодой мастер Ван, почему я никогда не слышал, чтобы ты упоминал старого Бога Войны раньше? — Этот вопрос был действительно самой удивительной вещью, которую он слышал сегодня.

— Рядом с врагом, как мог Ван Чун быть в настроении обсуждать такие вещи? — С горькой улыбкой сказал Ван Чун. С определенной точки зрения, было бы не лишним сказать, что он был преемником Су Чжэнчэня, но Су Чжэнчэнь не был его мастером в военном искусстве. Напротив, Су Чжэнчэнь проигрывал ему в этом аспекте.

Если бы не срочность ситуации, Ван Чун даже не поднял бы этот вопрос.

— Молодой мастер прав.

Сяньюй Чжунтун был полон глубокого благоговения.

— Какие мысли у молодого мастера о предстоящей битве?

— Лорд-Защитник, что вы думаете о Великом Генерале Мэнше Чжао Дуань Гэцюане? — Мрачно спросил Ван Чун.

— Ой?

Сяньюй Чжунтун нахмурился, выражение его лица стало серьезным. Первоначально он полагал, что Ван Чун спросит его о формировании Бога Ваджры. Он не думал, что Ван Чун спросит о Дуань Гецюане.

— Я не хотел ничего говорить, но поскольку молодой мастер спросил, я скажу прямо. В этой войне больше всего меня беспокоит не Хуошу Хуйцан, а Дуань Гэцюань.

У Сянью Чжунтуна было чрезвычайно торжественное выражение лица. С того времени, когда Ван Чун узнал его, он впервые увидел Сяньюй Чжунтуна таким серьезным.

Ван Чун сел в вертикальном положении и указал, что готов слушать.

— Волки выделяются под открытым небом. Независимо от того, насколько они злобны или многочисленны, вы можете мысленно подготовить себя ко встрече с ними. Но ядовитую змею, прячущуюся в траве, нельзя увидеть или услышать, поэтому вы не можете защитить себя от этого. Дуань Гэцюань — эта ядовитая змея.

В темноте Сяньюй Чжунтун произнес несколько слов, которые потрясли Ван Чуна. Сяньюй Чжунтун производил впечатление честного, верного и искреннего человека.

Ван Чун никогда не предполагал, что Сяньюй Чжунтун будет так высоко оценивать Дуань Гэцюаня, или что Сяньюй Чжунтун, хотя и выглядит небрежным и грубым, на самом деле пристально следит за всем.

— Лорд-покровитель, что случилось в битве при Эрхае?

Ван Чун, наконец, озвучил вопрос, который беспокоил его больше всего. Он был уверен, что Сяньюй Чжунтун никогда бы не сказал таких слов, если бы не пережил этот самый несчастный и незабываемый опыт.

Глаза Сяньюй Чжунтуна дернулись, его лицо исказилось от нежелания вспоминать.

— Дуань Гэцюань никогда не был тем, кто поспешно выходит. Он всегда смотрит на тебя, смотрит, ищет твои слабости, пока не сможет нанести смертельный удар в критический момент.

Кровавый свет появился в глазах Сяньюй Чжунтуна. Битва при Эрхае всегда будет величайшим поражением в его жизни, самым глубоким позором, кошмаром, который он никогда не сможет забыть.

Даже когда Ван Чун спросил, он все еще не хотел вспоминать эти вещи.

Знамя развевалось на ветру, и, когда Ван Чун смотрел на генерала-защитника, которого мир должен был проклясть, он увидел боль, ненависть и стыд в его глазах и почувствовал глубокое волнение.

Понимание Ван Чуна о Сяньюй Чжунтуне всегда исходило из уст других, из слухов о нем на улицах столицы. Кроме этого, Ван Чун ничего о нем не знал.

Впервые Ван Чун глубоко осознал мир этого «Преступника Великого Тана».

— Я понимаю.

Ван Чун искренне кивнул.

— Мне придется побеспокоить Милорда с Дуань Гэцюанем. Кроме того, у Ван Чуна есть еще один вопрос, который он хотел бы обсудить с лордом-Генеральным защитником.

— Ой?

Слегка отодвинувшись, Сяньюй Чжунтун, наконец, продемонстрировал немного удивления.

Никто не знал, что они обсуждали, только то, что Сяньюй Чжунтун ушел очень поздно.

— Молодой Мастер, успокойся. Если такая ситуация действительно произойдет, Сяньюй заплатит любую цену, чтобы удержать его.

У Сяньюй Чжунтуна было невероятно серьезное выражение лица.

— Тогда мне придется беспокоить лорда-генерального защитника, — сказал Ван Чун, отправляя его.

Когда Сяньюй Чжунтун ушел, вершина горы вернулась к тишине. Ван Чун стоял в одиночестве под знаменем, его разум был взволнован. В текущей битве то, что он мог сделать, было чрезвычайно ограничено.

Никто не знал, чем закончится эта битва, даже Хуошу Хуйцан, Далун Руозан, Ван Чун или Сяньюй Чжунтун. Но Ван Чун знал, что исход этой битвы скоро будет решен.

— Интересно, как дела у Далуна Руозана?

Ван Чун внезапно подумал о своем противнике. Хотя его положение было плохим, Ван Чун знал, что положение Далуна Руозана определенно не намного лучше.

......

Положение Далуна Руозана действительно было очень плохим.

— Отчетность! Еще двадцать солдат заболели от климата и были отправлены к военным врачам Мэнше Чжао.

Тибетский посланник опустился на колени на землю, опустив голову. В палатке было выстроено более семи таких посыльных.

Другой тибетский посланник, наконец, сказал:

— Великий министр, пища Мэнше Чжао не подходит для нас. Все солдаты страдают от диареи. Великий министр должен придумать способ решения продовольственной проблемы.

— Я знаю. Вы все свободны.

Далун Руозан махнул рукой, пребывая в плохом настроении.

Из-за его спины донесся голос:

— Мы не можем продержаться слишком долго. Мы, кочевники, все еще не можем приспособиться к этой еде. — Богоподобная фигура Хуошу Хуэйцана стояла как неподвижная статуя позади Далуна Руозана.

Далун Руозан глубоко вздохнул.

Хуошу Хуйцан был прав, и как он мог не знать об этом?

Вся тибетская армия в настоящее время ела еду Мэнше Чжао. Проблема голода была временно решена, но вся армия страдала от диареи.

У нескольких солдат были такие сильные приступы диареи, что они даже теряли сознание.

Это было результатом того, что тибетские желудки не смогли приспособиться к еде Мэнше Чжао.

И для тибетцев конечным результатом стало быстрое падение боевой мощи армии. Если это продолжится, то через пять-семь дней тибетская армия потеряет способность угрожать армии протектората Аннана.

— У нас больше нет другого метода. Это наше последнее средство. Сейчас эта война связана с тем, кто сможет продержаться дольше, а кто упадет первым. Мы не можем отступить сейчас, и у нас нет такой возможности.

— Если мы не сможем занять юго-запад, тяжелая цена, которую мы заплатили, будет напрасной, — резко заявил Далун Руозан.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 618. Решающая битва! Источник воды на горе!**

Хотя перед ним ничего не было, Далун Руозан чувствовал, что пара глаз наблюдает за ним все это время.

Это был невидимый конкурс, и, несмотря ни на что, Далун Руозан не позволил бы себе проиграть, а тем более семнадцатилетнему мальчику.

— Но можете ли вы действительно быть уверены, что мы сможем пережить их? — Спросил Хуошу Хуйцан, острый, как всегда.

Далун Руозан мгновенно затих.

Это была гонка, и в этой гонке ни он, ни Ван Чун не имели никакого преимущества. Таким образом, ни одна из сторон, естественно, не имела уверенности заявить, что они могут продержаться до конца.

— Неважно, что будет, мы никак не можем проиграть. Определенно нет!

Далун Руозан сжал кулаки.

Увы, если бы у меня было немного больше времени.

Далун Руозан посмотрел на крышу палатки, оставив эти слова невысказанными.

Флапфлап!

Внезапно Далун Руозан и Хуошу Хуйцан услышали взмах крыльев и стук. Казалось, что кто-то оставил что-то в палатке.

Черному голубю понадобилось всего несколько минут, чтобы соскользнуть с верха палатки и войти.

— Мм?

Далун Руозан и Хуошу Хуйцан посмотрели друг на друга, и в их глазах было удивление. Это был не обычный голубь. Если он правильно помнил, они уже принимали такого голубя не так давно.

То, что он прибыл так скоро, не было нормальным признаком.

— Я пойду и посмотрю.

После нескольких минут молчания Хуошу Хуйцан прошел мимо Далуна Руозана и отвязал сообщение от ноги черного голубя. Взглянув на письмо, он начал хмуриться, и выражение его лица становилось все более странным.

— В чем дело?

— Поздравляю! То, что вы ожидали, произошло!

Хуошу Хуйцан щелкнул пальцем и отдал письмо в руку Далуна Руозана. Ошеломленный, тот посмотрел на письмо, и выражение его лица мгновенно изменилось.

— Замечательно!

Далун Руозан не мог не закричать при этой новости, полностью воодушевленный.

— Время теперь на нашей стороне.

Брови Далуна Руозана мгновенно расслабились, тяжелые облака рассеялись.

Внешность Ван Чжунси потрясла все плато. Вся империя У-Цана снова почувствовала беспрецедентную угрозу, и даже Ценпо почувствовал глубокое беспокойство, испытывая трудности с едой и сном.

В конце концов, Ван Чжунси был одним из немногих, кому удалось вторгнуться на плато. Ему даже почти удалось занять столицу. Ценпо боялся Ван Чжунси даже больше, чем он боялся чумы, распространяющейся теперь по плато.

Черный голубь принес только одну новость: чтобы разобраться с Ван Чжунси, Ценпо даже перевел силы Лхасской королевской линии, Яцской королевской линии и часть столичной охраны в Лунси, чтобы укрепить Короля Генералов Ви Тандру Кхонгло.

Надо было сказать, что Ценпо всегда оставался выше четырех королевских линий и редко участвовал в войнах между империей и другими странами. Его действия ясно показали, как глубоко Ценпо боялся Ван Чжунси.

Это был неожиданный урожай для Далуна Руозана. Не было сомнений, что он выиграл еще больше времени.

— Хахаха, передайте мой приказ. Через два дня мы начнем искать день для сражения!

Смех Далуна Руозана раздался над палаткой, и этот новейший приказ быстро распространился по всей армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Пойдем, Хуошу Хуйцан! Давайте есть рис Эрхая.

Далун Руозан взревел от смеха, все лицо его залилось румяным сиянием, и он вышел из палатки.

......

— Ситуация выглядит не очень хорошо! Тибетцы разжигают огонь, чтобы приготовить рис!

На горе собрались несколько генералов армии протектората Аннана, и Линь Ушу смотрел вниз с горы, его брови глубоко нахмурились.

Тибетцы и Мэнше Чжао каждый день посылали разведчиков, чтобы следить за горой, так почему же армия протекторатов Аннана не будет пристально следить за ними?

Количество костров в тибетском лагере было как минимум в десять раз больше, чем за последние несколько дней.

— Тибетцы едят еду Мэнше Чжао, — сказал Лин Ушоу с мрачным выражением лица.

Ни для кого не было секретом, что тибетские продукты питания были отрезаны и что они теперь ели пищу, предоставленную Мэнше Чжао. Но ситуация на этот раз была совершенно иной.

Внезапное увеличение количества костров свидетельствует о том, что тибетцы полностью приняли пищу Мэнше Чжао.

Людям, которые жили верховой ездой, действительно удалось переварить пищу сельскохозяйственного общества.

Ло Цзи, стоя в стороне, сказал с лицом, чреватым беспокойством:

— Если это так, то у нас проблемы. Тибетцы могут использовать пищу Мэнше Чжао, чтобы облегчить свои продовольственные проблемы, но у нас нет никакого способа справиться с нашей водной проблемой, гарантируя наш проигрыш…

— Мы должны передать этот вопрос Молодому Мастеру.

Чжао Хун повернулся, чтобы посмотреть на Старого Орла.

— Старый Орел, у тебя самые лучшие отношения с Молодым Мастером. Ты должен сообщить ему.

— Не нужно!

Старый Орел спокойно стоял на вершине, не шевелясь в ласковом ветре.

— Молодой Мастер узнал об этом давно, поэтому мне не нужно идти и рассказывать ему. Кроме того, у молодого Мастера достаточно проблем и без того. В будущем нет необходимости беспокоить его такими вещами.

Шестьдесят тысяч солдат, весь юго-запад и даже Императорский Двор возложили свои надежды на Ван Чуна.

Старый Орел каждый день проводил рядом с Ван Чуном, поэтому только он понимал, какое давление висело над ним. Старый Орел искренне желал, чтобы он мог выдержать это давление, но его способностей было слишком мало.

В конце концов, его Молодому Мастеру было всего семнадцать лет!

Другие генералы сразу же замолчали от слов Старого Орла. Ло Цзи, Линь Ушоу и Чжао Хун начали смотреть на гору. Они могли едва различить спину фигуры, сидящей со скрещенными ногами на земле.

......

Вода, вода… Неужели ничего не поделаешь?

Ван Чун сидел один, его ум гудел от активности.

Он давно заметил движения Далуна Руозана и Хуошу Хуйцан, но проблемы с тибетским снабжением решить не так легко. Далун Руозан не мог решить проблему неспособности адаптироваться к климату и различия в культуре питания.

Но Далун Руозан, несомненно, использовал свои действия, чтобы выразить свою решимость. По крайней мере, не было никаких проблем с тем, чтобы продержаться в течение еще нескольких дней.

Но у Ван Чуна не было такой роскоши.

Армия протектората Аннана была полностью без воды, и боевые кони не могли быть убиты. В противном случае, когда армия Мэнше Чжао и У-Цана снова нападет, поражение Великого Тана будет неизбежным.

Великий Тан в настоящее время был окружен врагами и находился на грани краха.

Вода, вода — должен быть способ.

Ван Чун сидел в горьких мыслях, вспоминая всю информацию о воде из своей прошлой жизни. Но его усилия были бесплодны.

Горы!

Когда Ван Чун решил расположить свою армию на этой территории, он предвидел, что вода будет неразрешимой проблемой.

Время шло, разум Ван Чуна по-прежнему оставался пустым.

То, что война продлилась до этого этапа, уже превзошло его ожидания, но, несмотря ни на что, он все равно не мог проиграть.

Свист!

Звук катящегося камня внезапно прервал его мысли.

— Осторожно!

Ван Чун поднял голову и увидел, что вдалеке было какое-то смятение. Какой-то боевой конь случайно ударил по скале, заставив ее скатиться с горы к копейщику.

Бузз!

Когда Ван Чун проследил за этим валуном глазами, у него внезапно возникла идея.

— Это верно! Хахаха, как я мог забыть!

Ван Чун мгновенно начал смеяться от волнения.

— Я придумал путь! Далун Руозан, ты точно проиграл.

......

Тумп!

Длинный меч ударил вниз, после чего появилась трещина. Кусок камня был вырезан, оставив после себя гладкую поверхность, но никто не мог увидеть в этом ничего особенного. Толпа людей смущенно посмотрела на того, кто отдал этот приказ, Ван Чуна.

— Молодой Мастер, что мы ищем? — Спросил генерал.

Час назад Ван Чун издал этот довольно странный приказ, но так и не объяснил причину.

— Не нужно беспокоиться. Просто делай, как я говорю.

Ван Чун повернулся и ушел с движением рукава.

Тумп!

Второе, третье, четвертое место… Ван Чун водил людей с места на место через гору, чтобы копать и копать, но никто не знал, какова была цель Ван Чуна. Даже голова Старого Орла была в тумане.

Только Ван Чун знал, что он искал: источник воды!

Все горы обладали способностью хранить и сохранять немного воды. Это будет неглубокий слой воды на поверхностном слое. Выходя из скал, эта вода могла бы служить прямым источником.

Хотя этой воды не было много, она все равно была чрезвычайно ценной для армии протектората Аннана. Крошечного источника воды было достаточно, чтобы изменить обстоятельства армии протектората Аннана и поднять боевой дух.

Ван Чун и Далун Руозан оба были в крайне грязных ситуациях. Хотя Далун Руозан смог использовать пищу Мэнше Чжао в качестве замены, это только лечило симптом. Это была целесообразная мера, которая не сможет продлиться долго.

Ван Чун прекрасно понимал, что это невидимая гонка. Тот, кто достигнет своего предела первым, первым и падет!

— Снова!

Ван Чун повернулся и ушел с движением рукава.

Раз, два, три… хотя он снова и снова терпел неудачу, так и не найдя неглубокий слой воды, который он надеялся найти, Ван Чун вовсе не был обескуражен. Поверхностный слой любой горы должен обладать этим мелким слоем воды. Это был просто вопрос количества и различных путей, которыми пойдет вода в зависимости от того, где она собралась.

По воспоминаниям Ван Чуна, даже в таких местах, как западные регионы, имелись колодцы — карезы, которые использовались для сбора воды, стекающей с гор, поэтому у этой высокой горы на юго-западе не было причин не иметь такой вещи.

Что еще более важно, массивный ливень произошел не так давно, настолько яростный, что невозможно было отличить друга от врага. В столь короткое время для этой горы было просто неразумно не сохранить эту воду.

Даже если эта гора не могла удерживать воду хорошо, у воды не было причины так быстро вытечь.

Несмотря ни на что, в этом месте определенно есть вода!

Ван Чун сжал кулаки, его глаза сияли. Никто на горе не знал, что он делает, и многие смотрели на него с сомнением. И все же Ван Чун был уверен, что сможет найти источник воды.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 619. Решающая битва! Принудительный выбор!**

Тумп!

С еще одним мощным грохотом, после бесчисленных попыток и неудач, охвативших всю гору в следах раскопок, меч, наконец, поразил источник. Чистая и холодная вода начала выливаться из камня.

Когда эта вода стала плескаться в воздухе и обрызгала тела солдат, все они были ошарашены. Даже посланник, который держал меч из Стали Вутц, замер на месте, держа меч высоко. Вода омывала его тело, а он все стоял ошеломленный.

— Вода! Это вода! Это на самом деле вода!

— Молодому Мастеру действительно удалось выкопать воду с горы!

......

Ло Цзи, Линь Ушоу, Чжао Хун и Старый Орел тоже были ошарашены. Тем временем окружающие солдаты не могли сдержать волнение и начали кричать и прыгать. Все знали, что молодой мастер издал странный приказ копать вокруг горы.

Но никому из них не приходило в голову, что это связано с водой. Даже Старый Орел не думал об этой возможности.

То, что вода была найдена под сухими, толстыми и почти безжизненными скалами этой горы, было по сути чудом для этих людей.

Бум!

В одно мгновение окружающие солдаты бросились вперед и начали собирать воду, вытекающую из трещины, и глотать ее, дрожа, когда они пили.

Водоснабжение Великого Тана закончилось несколько дней назад!

А до этого все они пережили длительный период нормирования. У каждого человека ежедневное потребление воды измерялось в каплях. И вода, используемая для приготовления риса, была почти на нуле.

Уже несколько дней рис, который готовился, был наполовину сырым по простой причине нехватки воды.

В этих обстоятельствах у них всех кружилась голова от голода, сухости во рту и языка. Что еще более важно, нехватка воды заставила их всех чувствовать себя чрезвычайно слабыми и уставшими.

Никто не мог себе представить, как будет рад человек, который так долго хотел пить, и внезапно наткнулся на источник пресной воды.

Такое чувство может свести с ума.

— Зачем ты стоишь? Там так много солдат — ты думаешь, этого достаточно? — Сказал Ван Чун, стоя на горе.

Посланник безучастно смотрел вперед перед тем, как, казалось, очнулся от своего ступора.

— Да, молодой мастер! Он быстро убежал, чтобы следовать за Ван Чуном с радостным выражением лица. Шестьдесят тысяч солдат, естественно, не могли быть обеспечены этим одним источником воды. Размахивая мечом, он понятия не имел о важности своей миссии. Если бы он знал, он был бы гораздо более усердным.

— Молодой Мастер, просто скажи, и я пойду!

Раз, два, три… слой за слоем откалывались от скалистой поверхности, холодная и чистая вода текла из трещин. Когда эта вода начала течь, вся армия ожила.

Лошади и солдаты начали счастливо пить. После всего прошедшего времени это был самый счастливый и захватывающий день. Они даже начали зажигать огонь, чтобы приготовить рис на праздник.

Боевые кони вздохнули, радость и волнение появились в их криках.

— Чун-эр, как долго эта вода может нас снабжать?

На вершине горы под развевающимся знаменем стояли бок о бок Ван Ян, Сяньюй Чжунтун и Ван Чун.

Под ними люди и лошади всей армии глотали воду. Многие люди даже использовали свои шлемы, чтобы черпать воду, и все они были так взволнованы, что их лица покраснели.

Можно было бы описать это как самое счастливое зрелище, которое Ван Ян и Сяньюй Чжунтун видели на протяжении всей этой кампании.

— Я тоже не знаю.

Ван Чун слабо улыбнулся, но его ответ застал Сяньюй Чжунтуна и Ван Яна врасплох. Никто не мог предсказать, сколько воды сможет удержать эта гора и как долго она будет течь.

Ван Чуну нечего было сказать по этому поводу.

— … Однако, это определенно не сможет длиться долго. — Сказал Ван Чун. Поверхностный слой воды был ограничен. Хотя это было невозможно оценить, можно было сделать грубое суждение, что это не сможет продолжаться очень долго.

— Но Молодой Мастер все еще позволяет всем опрометчиво пить воду, готовить на ней и поить лошадей?

Сяньюй Чжунтун повернул голову, его лицо слегка побледнело.

Обязанность генерала была на поле битвы, в организации своих сил и разгроме врага. Что касается логистики, раскопок воды в горах, географии и ковки стальных стен, — это просто не было опытом Сяньюй Чжунтуна.

Сяньюй Чжунтун первоначально полагал, что Ван Чун осмелился позволить такое безрассудное использование воды, потому что ее было достаточно. Он никогда не думал, что Ван Чун даст такой ответ.

На горе все глотали эту воду, лошади пили, пока их животы не распухли. Не было никаких попыток сохранить эту воду, и она плескалась по всей горе.

Это была большая трата!

— Молодой мастер, проблема с водой связана с судьбой армии. Еще не поздно ввести нормирование! — Сурово сказал Сяньюй Чжунтун, выражение его лица стало серьезным.

Ван Ян ничего не сказал, но его лоб начал медленно морщиться. Было ясно, что он склоняется к взгляду Сяньюй Чжунтуна. Если эти источники воды были ограничены, водное нормирование было бы необходимостью.

Эту концепцию должен был понять любой генерал.

— Нет! Нет необходимости в нормировании!

Ван Чун покачал головой и улыбнулся, выражение его лица было спокойным и безмятежным. Он внушал ощущение, что все было в его руках.

— Отец, лорд Сяньюй, в нынешней ситуации, мы не только не должны нормировать, мы должны освобождать любые ограничения и позволять армии наслаждаться и тратить столько воды, сколько они хотят!

И Ван Ян, и Сяньюй Чжунтун были ошеломлены. Будучи двумя командирами самого высокого ранга на юго-западном поле битвы, эта пара пережила бесчисленные битвы. И все же ответ Ван Чуна все еще озадачивал их.

— Почему это? — Нахмурившись, спросил Ван Ян. Они оба смотрели на Ван Чуна. В нынешних обстоятельствах тратить воду было не мудрым решением, но они оба полагали, что у Ван Чуна было хорошее объяснение.

— Отец, лорд Сяньюй, учитывая, как прошла юго-западная война, как вы думаете, будет ли лучше, если мы быстро решим проблемы или продолжим откладывать? — Сказал Ван Чун.

— Это…

Эти два командира оба замолчали.

В прошлом пара определенно хотела бы задержаться, и чем больше, тем лучше. Это дало бы достаточно времени, чтобы императорский двор отправил подкрепление.

Но теперь ни Ван Ян, ни Сяньюй Чжунтун не осмеливались делать такие заявления.

Никто не знал, когда придет подкрепление. Если подкрепление не прибудет, то, если в армии не хватит воды, любая дальнейшая задержка была бы очень невыгодна для армии. Ведь люди могли три дня обходиться без еды, но не без воды.

Далун Руозану нужно было только смириться с этим и продолжить осаду, чтобы полностью свергнуть армию протектората Аннана. И когда это время настанет, армии Мэнше Чжао и У-Цана не нужно будет жертвовать ни одним солдатом, чтобы уничтожить армию протектората Аннана!

Это сделало его худшим из всех планов.

— Молодой мастер Ван, я понимаю вашу мысль, внезапно сказал Сяньюй Чжунтун.

— Мы сделаем, как вы говорите!

Ван Ян торжественно кивнул.

......

С другой стороны, в то время как танские солдаты наслаждались водой и пили ее, армия Мэнше Чжао и У-Цана внизу была ошарашена.

Несколько всадников поскакали и быстро донесли эту новость до ушей Далуна Руозана и Гелуофэна.

— Даже такие вещи возможны?

В палатке, когда Гелуофэн услышал эту новость, он почти сразу же встал и выбежал наружу. Но к тому времени, когда Гелуофэн появился на месте, уже пришли две стойкие фигуры, наблюдая за горой.

— Это невозможно!

Когда он увидел, как вода течет с горы, и услышал, как она булькает по склонам, лицо Далуна Руозана стало ужасно белым. Массовое воздействие заставило его тело дрожать.

— … Как могло быть такое? Это невозможно! Абсолютно невозможно!

Глаза Далуна Руозана были открыты настолько широко, насколько они могли быть. Не говоря уже о Гелуофэне, даже его давний партнер Хуошу Хуйцан никогда не видел, чтобы он демонстрировал такое выражение лица.

Далун Руозан был известен как «культурный служитель», — мудрый служитель, и он создавал впечатление, что он останется невозмутимым, даже если перед ним рухнет гора Тай. Даже в самой жестокой битве с Чжанчжоу Цзяньцюном, Хуошу Хуйцан никогда не видел, чтобы он демонстрировал такой цвет лица.

Но эта картина явно потрясла его.

Превращать воздух в воду, выкапывать воду из горы? Такие дела выходили за рамки его воображения. Ведь это были камни! Камни!

На мгновение тело Далуна Руозана стало таким же холодным, как глыба льда.

Еще до начала битвы при Эрхае Ван Чун, по-видимому, предсказал это и воздвиг Город Льва на равнинах Эрхай: Далун Руозан мог принять это. Ван Чун прорвался через все оборонительные сооружения, установленные на севере, и плавно достиг Эрхая: Далун Руозан также мог принять это. Даже тот факт, что Ван Чун был семнадцатилетним мальчиком, который обладал таким искусным владением военным искусством, что мог использовать сто тысяч солдат, чтобы остановить пятьсот тысяч, — было тем, что Далун Руозан мог принять.

Но Далун Руозан не мог смириться с тем, что Ван Чуну удалось выкопать пресную воду из этого голого куска камня, на котором даже не росло дерево!

Далун Руозан запомнил Книгу Песней наизусть, когда он был еще ребенком, и он изучил всю классику Центральных Равнин, будь то астрономия, гадание, география или что-то еще. Но ни в одной книге он не читал о том, что кто-то выкапывает воду из горы!

Если бы он не видел своими глазами, как вода совершенно впустую стекает по склонам, Далун Руозан никогда бы не поверил этому факту.

— Великий министр, что нам теперь делать? — Спросил Гэлуофэн, встав рядом с Далуном Руозаном. Он был полностью проинформирован о плане Далуна Руозана, но теперь ситуация изменилась.

Ван Чун сумел сотворить воду из воздуха, полностью изменив ситуацию с водой для армии протектората Аннана. Таким образом, предпосылка для плана армии Мэнше Чжао и У-Цана перестала существовать.

Если они продолжат, тибетцы будут только страдать от диареи и будут становиться все слабее и слабее. Тем временем армия протекторатов Аннана будет постепенно набирать силу.

Баланс необъяснимо смещался в сторону армии протектората Аннана.

— У нас больше нет другого выбора, только как начать! Битва! Рано утром!

На лице Далуна Руозана было мучительное страдание, останавливавшееся между каждым из последних четырех слов, когда он выкрикивал их между сжатыми зубами. Он никогда не думал, что его заставят впасть в такое отчаянное положение, когда он явно держит преимущество в количестве!

— Великий министр, возможно, ситуация не так серьезна, как мы себе представляем. У Великого Тана целых шестьдесят тысяч военнослужащих. Как долго эта вода на горе может служить им? — Утешительно сказал Гэлуофэн.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 620. Решающая битва! Финальные переговоры!**

— Ваше Величество, я понимаю, что вы говорите. Горные источники однажды истекают, но когда этот день наступит? Через десять дней? Месяц? Может быть, дольше? Что, если это будет десять дней или месяц?

Далун Руозан казался спокойным, но даже ближайший посыльный мог слышать дрожь в его голосе.

Гелуофэну нечего было сказать.

Какой пугающий юноша!

Когда Гелуофэн посмотрел на льющуюся воду, он вдруг что-то понял. Это была демонстрация силы, тихое давление. И он должен был признать, что Ван Чун действительно преуспел.

Он мог рискнуть, но У-Цан и Мэнше Чжао не могли ждать.

— Великий министр прав. Мы не можем ждать!

Голос донесся со стороны. Голос Дуан Гэцюаня решил все раз и навсегда.

Буууум!

По небу раздался рев рога яка. Через три дня густой дым снова начал подниматься с подножия горы, это собралась вся армия Мэнше Чжао — У-Цана.

Темные тучи войны снова проносились над землей!

Это была еще одна битва между силами Великой Династии Тан и Мэнше Чжао — У-Цана, и она была наверняка последняя. На этот раз никто не мог отступить. Они будут сражаться до смерти или победы, до последнего солдата, пока не истекут последней каплей крови… решающее сражение!

......

Бонгбонгбонг!

Грохот барабана поднялся с горы, за ним последовали секунда, третья, четвертая… Звуки барабанов постепенно распространялись по горе, как капли дождя, распространяясь до ста ли.

Темные тучи войны начали корчиться и дрожать.

Оставшиеся шестьдесят тысяч солдат юго-запада Великого Тана ожили, словно какая-то огромная военная машина.

Эта война на юго-западе привела к сильному утомлению всех сторон, будь то Тан, Мэнше Чжао или У-Цан. Их сила была далека от того, что было в начале.

Великий Тан испытал острую нехватку воды.

Тибетцы испытывали острую нехватку продовольствия, и страдали от диареи.

Но даже в этом случае воздух был еще более напряженным, чем в первый день. Будь то У-Цан, Мэнше Чжао или Великий Тан: все стороны хорошо знали, что этот конфликт на юго-западе с участием трех стран наконец-то закончится.

Не будет больше пробных сражений. Это будет! Боевой! Финал!

— Молодой мастер Ван, прежде чем мы начнем битву, могу я задать вам вопрос?

Перед плотными рядами армии Мэнше Чжао — У-Цана стояли две богато украшенные золотые колесницы. Далун Руозан и Хуошу Хуйцан стояли в одной из них, в то время как в другой стояли Гелуофэн и Дуань Гэцюань.

Далун Руозан и Хуошу Хуйцан стояли немного впереди, Гелуофэн и Дуань Гэцюань немного позади!

В отличие от их первой встречи, Далун Руозан положил веер. Он был уже не таким спокойным, как в первый день, а теперь стал еще более искренним и дружелюбным. Обе стороны использовали все имеющиеся в их распоряжении методы, и Далуну Руозану больше нечего было сказать.

Ван Чун был подходящим противником!

И он был могущественным противником, который мог находиться на одном уровне с ним.

В глубине души Далун Руозан уже отложил в сторону его возраст и рассматривал его как человека, похожего на него самого!

— Великий министр, пожалуйста, говорите!

На вершине Ван Чун спокойно стоял перед знаменем, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун стояли слева и справа от него, а остальные генералы Великого Тана стояли позади них.

В этом последнем и решающем сражении все командиры и высокопоставленные генералы Великого Тана стояли вместе, в отдаленном противостоянии с высокопоставленными генералами армии Мэнше Чжао — У-Цана.

На этом этапе битвы все они что-то поняли.

Это будет последний такой разговор между двумя сторонами!

— В семнадцать лет никто не может достичь уровня военной стратегии, достигнутой Молодым Мастером. Решительность, широта ума, смелость, предусмотрительность… это не то, что должен иметь человек этого возраста. Далун Руозан считает, что он прочитал всех классиков Центральных Равнин, и выучил их всех наизусть. В этом аспекте мало кто может с ним сравниться. Но Далун Руозан никогда не видел ничего подобного военному искусству молодого мастера.

— Перед решающим сражением молодой мастер не возражает сказать, откуда молодой мастер научился этому военному искусству?

Далун Руозан посмотрел на вершину, его голос звучал в небе.

Внешность Ван Чуна напоминала комету, летящую по небу, появляющуюся из ниоткуда и полностью изменяющую ход войны. Он отдалил армию Мэнше Чжао — У-Цана от их верной победы и довел ее до подобного уровня.

И военное искусство, которое он использовал, само по себе было загадкой. Никто не мог сопоставить стратегии и идеи, которые он открыл, и они служили, чтобы окутать его тело запутанным туманом.

Какой человек может воспитать такого ученика? Откуда пришло это понимание военной мысли?

Все эти вопросы образовывали туман, который густо покрывал сердце Далуна Руозана с самого начала этой битвы и до самого конца.

Далун Руозан не надеялся услышать ответ, но был удивлен.

— Позвольте мне ответить на этот вопрос для вас.

Громоподобный голос раздался из-за Ван Чуна. Вызвался говорить Сяньюй Чжунтун.

— Далун Руозан, вы известный министр У-Цана и генерал-ветеран юго-запада, так что вы должны были слышать об этом имени, верно?

— Чего?

Сердце Далун Руозан упало, когда бесчисленные взгляды сопровождали его, поворачиваясь к Сянью Чжунтуну.

— Су Чжэнчэнь Великого Тана! Этот человек — настоящий учитель молодого мастера Вана!

Бум!

Имя Су Чжэнчэнь было похоже на раскат грома надо всеми. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и Гэлуофэн, эти три эксперта на юге, побледнели. Даже лицо Дуань Гэцюаня стало совершенно белым, его тело явно начало дрожать.

— Это невозможно!

Глаза Далуна Руозана расширились, и он недоверчиво посмотрел на вершину. Эта новость была гораздо более волнующей, чем война на юго-западе.

Су Чжэнчжэнь был кошмарным человеком для людей Тибетского Плато. Когда Далун Руозан был еще ребенком, он слышал об этом имени.

Если Ван Чжунси был Богом Войны Великого Тана, который вселял страх в сердца всех людей Тибетского Нагорья, тем, кто даже сделал Ценпо беспокойным и тревожным, тогда Су Чжэнчэнь был еще более ужасающим существом, Королем Демонов Центральной Равнины!

Ужасающие легенды о Су Чжэнчжэне передавались из поколения в поколение в У-Цане, со временем становясь все более ужасными.

Этот человек оставил самые глубокие признаки ужаса на Тибетском Плато. Его история может быть прослежена до Ценпо нескольких поколений назад.

Это был человек, говоря о котором все бледнели. Даже простое упоминание его имени расстраивало их.

— Су Чжэнчэнь умер несколько десятилетий назад, так как он мог принять ученика?

Инстинктивной реакцией Далуна Руозана было неверие в то, что говорил Сяньюй Чжунтун.

— Правильно! Я провел почти десять лет в столице и слышал, что поместье Су давно вымерло, — добавил голос со стороны. — У Су Чжэнчэня не было потомков, и его ворота не открывались десятилетиями. Даже Министры Двора говорят, что Су Чжэнчэнь мертв, так откуда же взялся еще один Су Чжэнчэнь? — Тот, кто нашел эту новость наиболее невозможной, был Фенцзиайи. Будучи ребенком, он был заложником в столице, поэтому он знал все секреты этого места.

Фэндзиайи никогда не мог поверить, что Ван Чун был преемником Бога Вой Су Чжэнчэня.

— Хахаха, Далун Руозан, я дал тебе ответ, который ты хотел. Что касается того, хочешь ли ты в это верить, — решать тебе. Но я должен сказать тебе одну вещь: старший Су все еще жив. Этот факт уже не подлежит сомнениям.

Сяньюй Чжунтун от души рассмеялся.

После всего того времени, которое он провел на юго-западе, он хорошо знал, насколько У-Цан боялся Су Чжэнчэня, так как же он мог отказаться от этой возможности ухудшить тибетский мораль?

— … Кроме того, Далун Руозан, кто, как вы думаете, кроме старшего Су Чжэнчэня, будет подходящим мастером для такого ученика, как молодой мастер Ван?

У подножия горы было жутко тихо. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Гелуофэн и Дуань Гэцюань молчали.

Он был прав!

Ван Чун был всего лишь семнадцатилетним мальчиком, но его владения военным искусством было достаточно, чтобы он смог подняться на уровень Далуна Руозана или даже превзойти его. Ни один нормальный человек не может быть его учителем.

Но с Су Чжэнчжэнем в соединении, если кто-то утверждал, что Су Чжэнчэнь был мастером Ван Чуна, тогда все части собрались бы воедино.

— У молодого мастера Вана есть известный мастер, действительно достойный восхищения Далуна Руозана. Но у меня есть фраза, которая мне интересна, желает ли молодой мастер ее услышать?

Далун Руозан сделал два шага вперед.

— Великий министр может сказать все, что пожелает, — сказал Ван Чун со слабой улыбкой.

Обе стороны уже использовали все свои карты. Неважно, какая схема была у Далуна Руозана сейчас, она была бесполезна.

— Молодой Мастер действительно талантливый человек, и даже Далун Руозан не может сравниться с вашим пониманием военного искусства, да еще в таком молодом возрасте. Увы, ваше сердце слишком злобно. Я слышал, что Великий Тан правит с доброжелательностью и сыновним благочестием, и что конфуцианцы предлагают управлять через церемонию. Поступая так, разве молодой мастер не беспокоится о возмездии?

С этими последними словами глаза Далуна Руозана сжались, и засияли от ненависти. В этой войне Ван Чун отправил группу солдат на плато, чтобы распространить чуму.

Земли королевской линии Нгари были теперь живым адом, покрытым трупами и разрушенными племенами. Беспрецедентное бедствие в настоящее время ползло по плато.

И эта чума все еще распространялась, и никто не знал, когда она закончится.

Даже Далун Руозан был внутренне шокирован беспощадностью, решимостью и смелостью, проявленными Ван Чуном. И эти огромные потери заставили Далуна Руозана сжать зубы в ненависти. Это было просто проявлением сдержанности, когда он озвучил только этот вопрос.

К его удивлению, Ван Чун улыбнулся.

— Праведники не цепляются за богатство, а торгаши не командуют солдатами, — заявил Ван Чун. — Если я могу выиграть эту войну, какое мне дело, что я перенесу возмездие, о котором говорит великий министр?

Министры не искали богатства, а генералы не возражали против смерти. Далун Руозан все еще смотрел на него свысока. Если бы он заботился о своей безопасности, благосостоянии или репутации, он не потратил бы все свое состояние, бросившись через тысячу ли и погрузившись в эту войну, в которой он неизбежно оказался бы в меньшинстве.

Когда он покинул столицу, у него не было надежды вернуться живым. Далун Руозан говорил с ним о доброжелательности, конфуцианстве и возмездии, но какое значение имели эти вещи для Ван Чуна?

Генерал должен был поддержать правителя и отплатить за доброту народа. Если кто-то заботится о репутации, как он может стать генералом?

Шустрый ветер заставил флаг взлететь в воздух. Ван Чун стоял под знаменем, выражение его лица было ясным и бесстрашным. На мгновение даже Далун Руозан был потрясен этим выражением.

Он представлял себе всевозможные реакции, но никогда не думал, что Ван Чун будет таким спокойным и торжественным.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 621. Решающая битва! Финальная битва!**

— Почему-то я вдруг чувствую, что ты прав.

Бровь Хуошу Хуйцана поднялась, и он посмотрел на вершину.

— Если мы не сможем убить его в этой битве, этот человек станет для нас большой проблемой.

Далун Руозан однажды сказал, что даже если им придется отпустить всю армию протектората Аннана, они должны убить Ван Чуна. В начале Хуошу Хуйцан не относился к этому предложению очень серьезно, но в этот момент его взгляд на Ван Чуна полностью изменился.

По сравнению с той жестокостью, которые он только что показал, его ум и мастерство военного искусства были второстепенными. Даже Хуошу Хуйцан был глубоко затронут этим.

Если этому человеку позволить повзрослеть и получить официальную власть, он был бы смертельным недугом, который мог бы угрожать средствам существования империи У-Цана, существующим наравне с Ван Чжунси и Су Чжэнчэнем.

— Поскольку это так, мы не можем позволить ему уйти живым, — сказал Далун Руозан с холодным блеском в глазах.

— Молодой мастер Ван, дальнейшая болтовня бесполезна. Давайте встретимся на поле битвы.

С этими последними словами Далун Руозан махнул своим веером из перьев. Колесница быстро развернулась и исчезла в плотных рядах армии.

Тем временем, Гелуофэн и Дуань Гэцюань стояли вместе и внимательно смотрели на вершину, прежде чем следовать за Далуном Руозаном.

— Приготовьтесь к битве.

На вершине Ван Чун холодно наблюдал, как Далун Руозан и Гелуофэн исчезают. Взмахнув рукавом, он тоже вернулся.

Бонг Бонг!

Когда барабаны начали греметь, атмосфера внезапно стала напряженной. Великий Тан, тибетцы и Мэнше Чжао начали излучать ожесточенные боевые намерения.

Эта битва должна была быть чрезвычайно жестокой, и многие люди должны были пасть на этой горе, чтобы никогда не подняться снова.

Это была битва за выживание.

Никто не мог отступить, и каждый должен был бороться за себя!

......

— Наконец-то началось.

В центре огромной армии Мэнше Чжао пара глаз, скрытых в тени, тихо наблюдала за вершиной.

— Гэцюань, все будет зависеть от вас.

Гелуофэн повернулся к крепкой фигуре рядом с ним с надеждой и ожиданием в своих глазах.

— Другие могут проиграть, но наш Мэнше Чжао не может. Тибетцы уже побеждены, поэтому мы можем полагаться только на себя.

Чума полностью разрушила разум Далуна Руозана, но Гелуофэн не сказал этого перед Далуном Руозаном. Мэнше Чжао некуда было идти, и он уже заплатил большую цену многими солдатами. Если они потерпят поражение, Мэнше Чжао никогда не сможет оправиться от неудачи.

Это была цена, которую никто не мог вынести!

Ни Гелуофэн, ни Дуань Гэцюань не считали возможным отступить в этой битве.

— Эта битва действительно была моей ошибкой. Я не думал, что ребенок из клана Ван будет таким грозным. Но будьте спокойны, Ваше Величество, — я уже понял слабость этого ребенка. Все уже организовано. Независимо от того, что произойдет, этот ребенок никогда не сможет уйти живым! История армии протектората Аннана сегодня подходит к концу.

Голос Дуан Гэцюаня был очень мягким, настолько мягким, что любой, кто был немного дальше, не смог бы услышать ни слова.

— Гэцюань, я передаю вам судьбу Мэнше Чжао. Мы верим в вас!

Гелуофэн похлопал Дуань Гэцюанья по плечу и ушел.

......

Буууум!

Загремели звуки рога яка. Земля стала грохотать при этом сигнале к атаке и десятки тысяч солдат Мэнше Чжао с тибетской кавалерией устремились к горе огромной волной.

В отличие от первого раза, все знали, с чем сталкиваются, и знали, что их ждет в будущем. Некуда было идти, все вкладывали все свои силы.

— Убьююююю!

Никто не знал, кто издал первый рев, но тысячи последовали быстро, армия Мэнше Чжао — У-Цана разразилась яростным криком, который мог разрушить горы и разорвать землю.

— Приготовься!

На горе внешний периметр линий Тана начал поднимать свои большие щиты, и холодный свет солнца отражался от них. Шестьдесят тысяч солдат начали двигаться в соответствии с неким установленным правилом, и мрачная энергия стала расти.

Хотя армия Мэнше Чжао и У-Цана, насчитывающая триста тысяч солдат, все еще намного превосходила шестьдесят тысяч солдат Тана, армия протекторатов Аннана создавала ощущение самой холодной и ужасающей машины.

Эта машина уже привела к смерти двухсот тысяч солдат, и собиралась убить еще больше.

Это было формирование множества звезд Ван Чуна!

Бум!

Бесчисленные Мэнше Чжао и тибетские воины напали со всех сторон. Не было попыток проверить оборону, не было авангарда. Армия Мэнше Чжао и У-Цана с самого начала использовала всю свою силу.

— Убить! Мы уже разрушили половину их стен! Если мы доберемся до вершины, их проигрыш будет гарантирован.

— Не бойся. Мы их численно превосходим, и они в основном израсходовали все свои баллистические болты и стрелы.

— Корпус Белого Слона, вперед! Сломайте их оборону, и мы победим!

— Проведите совместный штурм и снесите их стальные стены! Проложите путь для тибетской кавалерии!

— Его Величество приказал, чтобы любой, кто отступит, был убит, а весь его клан казнен!

......

У всех солдат Мэнше Чжао и У-Цана были красные глаза и выпуклые вены, когда они атаковали гору, размахивая саблями, копьями, мечами и алебардами.

Бум!

Ван Чун вышел вперед, и воздух отразился, когда невидимая рябь начала распространяться с вершины. Ореол Прокляться Поля Битвы третьего уровня обвился вокруг всех солдат Мэнше Чжао и У-Цана, как бесчисленные цепи.

В одно мгновение все солдаты Мэнше Чжао и У-Цана почувствовали, что их сила упала на три уровня. Проклятия поля битвы Ван Чуна уже было достаточно, чтобы изменить ход битвы.

Взрыв! Правая нога топнула по земле, этот удар заставил землю дрожать.

Чтобы справиться с ужасающим Ореолом Проклятия Поля Битвы Ван Чуна, Хуошу Хуйцану наконец-то пришлось выпустить свой ореол Царства Святого Бойца. Ослепительный золотой свет пронесся сквозь армию, как ураган, окутывая ее всю.

Если взглянуть с неба вниз, то можно увидеть, как густые ореолы армии Мэнше Чжао и У-Цана мерцают между светом и тенью, восстанавливаются после крайней темноты, но все еще не могут достичь своего первоначального уровня.

Сила царства Святого Бойца заключалась в ужасающей силе и боевых навыках. Тем не менее, можно легко представить себе угрозу Ореола Проклятия Поля Битвы, если Хуошу Хуйцан, Великий Генерал У-Цана, использовал свои собственные способности, чтобы ослабить его.

— Пожар!

Далеко в тылу армии посыльный повесил флаг.

— Грааг!

Гиганты Армии Короля Неба взревели, подняв огромные камни и положив их на осадное оружие.

Бах Бах бах!

Были освобождены механизмы, выпустив волну камней на гору. Рядом с осадным орудием было сложено много камней, которые покрывали землю ковром.

В течение нескольких дней без сражений небесные гиганты из Синдху, воспитанные У-Цаном и Аббасидским Халифатом, играли роль каменщиков под руководством Мэнше Чжао.

Их массивная сила идеально подходила для резки камней.

За последние несколько дней Гигантам Короля Неба удалось собрать большую кучу камней для осадного орудия.

Бум! Валун свалился на одну из стальных стен. Лошади заржали, и люди стали смотреть на входящий заградительный огонь: раз, два, три… Массивные валуны стали спускаться бесконечным потоком.

— Осторожно!

Крики были слышны по всей горе, когда солдаты пытались увернуться. Однако уже через несколько мгновений фигуры начали прыгать в воздух и разбивать эти камни в порошок.

— Старый Орел, пусть придут генералы Сунь Люйюэ, Ло Цзи и Лин Ушу. Попросите их разобраться с дождем камней.

Говоря это, Ван Чун передал три меча из Стали Вутц.

Камни падали с неба с огромной силой. Если бы кто-то полагался на чистую силу, чтобы разбить их, он бы употребил много энергии. Но мечи из Стали Вутц были другими. Это оружие может легко разрезать камни на части, позволяя пользователю экономить энергию, легко справляясь с угрозой.

— Прикажите солдатам баллисты готовиться к атаке!

Ван Чун холодно вспыхнул, продолжая отдавать приказы.

— Да!

Курьер быстро ушел.

В последнем крупном сражении армия протекторатов Аннана заплатила цену в двадцать тысяч солдат и разрушения ее водоснабжения, в то время как армия Мэнше Чжао и У-Цана потребила огромное количество ресурсов, чтобы демонтировать почти половину стальных стен города.

Когда открылось так много земли, теперь было достаточно места для использования баллист.

— Лучники, строй готов!

Глаза Ван Чуна сияли ледяным светом, когда он смотрел на гору. Камни продолжали падать с неба, но Ван Чун оставался спокойным и уравновешенным, ведя себя так, будто ничего из этого не было связано с ним.

Сто шагов, пятьдесят шагов, тридцать шагов, десять шагов…

У основания горы черный поток стали армии Мэнше Чжао — У-Цана, становился все ближе и ближе, все быстрее и быстрее. В заключение…

Бум!

Десятки тысяч солдат Мэнше Чжао — У-Цана разбились о последнюю линию обороны армии Протектората Аннана. В этот момент вся гора задрожала.

— Лучники, первый отряд, двести пятьдесят шагов налево!

— Лучники, второй отряд, пятьсот шестьдесят шагов вправо!

— Лучники, третье подразделение, стреляйте прямо вперед!

......

Ван Чун выкрикнул череду приказов. Подразделения лучников израсходовали более половины своих стрел, оставив их с небольшим количеством боеприпасов.

Ван Чун должен был быть осторожен с каждым приказом и максимизировать эффективность каждого залпа.

— Дядя Чэн, Сюй, отправляйтесь, идите и укрепите юго-восток. Вы должны остановить Лунциньбу, несмотря ни на что!

— Чжан Лун, Чжао Ху, я оставляю старшего Чжана Шоужи вам.

— Посланник, сообщите генералу Яну, что на горе больше нет солдат. У нас недостаточно солдат-щитоносцев. Неважно, как, но он должен продержаться! Мне все равно, какую цену он должен заплатить, но он не может позволить армии Мэнше Чжао и У-Цана прорваться туда!

— Прикажите генералу Чжану и генералу Дуаню объединить свои силы. Солдаты сабли и топора, будьте готовы получить мой приказ!

— Мириады Звезд Формирования, будьте готовы двигаться!

......

С этим последним приказом последние шестьдесят тысяч солдат армии Протектората Аннана начали работать как вращающиеся машины, пережевывая окружающих солдат Мэнше Чжао и У-Цана и проглатывая их.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 622. Решающая битва! Беспокойство Сяньюй Чжунтуна!**

Формирование Множества Звезд становилось все более и более ужасающим, поскольку оно было улучшено в ходе ужасной битвы. Поскольку солдаты привыкли к операции формирования, формирование постепенно начало расти в силе.

Объединенная сила шестидесяти тысяч танских солдат произвела ужасающий атакующий эффект. В каждый момент умирало поразительное количество солдат Мэнше Чжао и У-Цана.

— Убьююююю!

Бой был чрезвычайно интенсивным с самого начала битвы. Боевые крики наполнили воздух, и трупы солдат тибета, Мэнше Чжао и солдат Великого Тана, а также боевых коней, покрыли горный склон.

Кровь стекала по склонам горы водопадами, создавая невероятное зрелище.

Это было столкновение воли против воли!

У подножия горы, в тылу армии, ярко сияли ряды сабель, наклоненных к небу и готовых в любой момент ударить вниз. Впервые с начала этой войны Мэнше Чжао и У-Цан работали вместе над созданием отряда казни.

Любой, кто отступил в этой битве или попытался бежать, был немедленно казнен.

Простая неожиданная атака, начавшая войну на юго-западе, привела к этой длительной осаде. К этому времени обе стороны были полностью изношены. Даже свирепые и отвратительные тибетцы, страдая от нехватки еды и потребления пищи Мэнше Чжао, стремились завершить войну и вернуться на Тибетское Плато.

Люди Мэнше Чжао еще больше осознавали, что, разорвав отношения с Великим Таном, у них больше не было возможности отступить. Если они не могли выиграть эту войну, все, что их ожидало, было наказанием от Великого Тана, весь Эрхай превратился бы в выжженную землю.

Все их родители, жены и дети станут жертвами, умирающими под копытами коней.

Только благодаря победе у них будет пространство для переговоров.

Более того, Мэнше Чжао, У-Цан и Великий Тан уже были смертельными врагами. С обеих сторон погибло так много людей, что все трое стремились сражаться!

КланКланКлан!

Под темными облаками столкновение сабель, мечей, щитов, алебард и стрел смешалось в массивном грохоте, и вся гора вспыхнула холодными бликами света. Люди умирали каждую минуту, ржали боевые кони, рушась на землю.

В этой напряженной битве и в дурацких нападениях даже жестокие доспехи эрхайцев были повержены, а тем более другие люди.

— Поздравляем пользователя с убийством 6780 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Внимание! Великий Тан потерял 1327 солдат!

— Поздравляем пользователя с убийством 12400 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Предупреждение! Великий Тан потерял солдат! Ваши силы стремительно сокращаются!

— Поздравляем пользователя с убийством 25600 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Внимание! Великий Тан потерял 3500 солдат! Ваше количество продолжает падать!

......

Сильный ветер на вершине заставлял знамя ломаться, в то время как в голове Ван Чуна Камень Судьбы попеременно поздравлял и предупреждал его настоящим водопадом сообщений.

Но Ван Чун не возражал против этих сообщений.

Битва была уже в чрезвычайно напряженной и жестокой стадии, и сам Ван Чун был на грани. Приказ за приказом вырвался из его уст, посланцы мчались вверх и вниз по горе, чтобы доставить их.

— Пусть генерал Ли Нянь и генерал Чжан Чао укрепят линию фронта! Используйте звуковые атаки, чтобы остановить слонов Эрхая! Им не разрешено атаковать, пока те не достигнут вершины!

— Отправьте Чэнь Бо и его солдат с сабельниками и топорщиками разобраться с тибетцами. Скажите ему сначала порезать ноги лошадям, а затем убить лошадей!

— Кавалерия, будьте готовы выйти!

— Передайте мой приказ, что те, кто отступят, будут казнены!

......

К тому времени, когда он достиг этого окончательного приказа, глаза Ван Чуна были полностью красными. Он был не таким жестоким и бездушным генералом, который считал своих солдат сорняками, но миллионы людей на Центральных Равнинах, судьба Великого Тана в следующем столетии и людей на юго-западе… все они были связаны с этой битвой.

У Ван Чуна не было другого выбора.

Были времена, когда нужно было учиться делать выбор!

— Держииии!

Все командиры Великого Тана со всей своей энергичностью выкрикивали приказы, их глаза были красными. Это была последняя битва, и жизнь всех была на грани. Каждый мог почувствовать сильный запах смерти.

Этот запах был настолько густым, что заставлял их кровь мерзнуть, а тела дрожать.

Но независимо от того, сколько они сражались и убивали, солдаты Меншэ Чжао и У-Цана продвигались вперёд в бесконечном потоке, и казалось, что они никогда не закончатся.

— Чаааарж!

— Тан уже задыхается! Доберись до вершины, и они обречены!

— Его Величество приказал, что первые, кто достигнет вершины, будут сделаны маркизами десяти тысяч домашних хозяйств!

— Великий министр приказал, чтобы первый, кто прорвется через оборону Тана и достигнет вершины, получит титул «Великий воин Сатулу», лично присвоенный Ценпо!

......

Генералы Мэнше Чжао и Тибета стояли в черном стальном потоке, выкрикивая приказы, ревя и внимательно следя за ними. Тибетский всадник, чья лошадь наступила на камень и была вынуждена сделать несколько шагов назад, чтобы успокоиться, был почти мгновенно казнен.

Этот бешеный воздух покрывал всю гору.

Все чувствовали, как сабля или меч прижимаются к их спине, вынуждая сломя голову нестись в гору.

Буууум!

Рог яка рычал, и звук этого рога сопровождался металлическим лязгом, отличающимся от прошлых сигналов. Бум! Земля затонула, и внезапно поднялась энергетическая буря.

У подножия горы показался высокогорный конь выше человека, с мускулистой фигурой на спине, прямой, как копье. Накидка на его спине развевалась от ветра, и все его тело источало ауру высокомерия и доминирования.

Хотя он ничего не делал, эта фигура походила на солнце в небе, мгновенно привлекая внимание всех.

— Выходит Хуошу Хуйцан!

В месте, которое никто не наблюдал, две фигуры стояли в тени армии, молча наблюдая за Хуошу Хуйцаном.

— М-м.-

Дуань Гэцюань кивнул.

— Это должен быть план Далуна Руозана. Вся его стратегия уже была нарушена этим ребенком, и у него не было другого выхода.

— Гэцюань, Хуошу Хуйцан слишком властный и высокомерный. Как только он двинется, он, несомненно, привлечет внимание всех у Великого Тана. Это наш лучший шанс!

Тот другой голос продолжал говорить.

— Нет! Сейчас не время!

Дуань Гэцюань покачал головой и сразу же отверг это мнение. Во мраке его взгляд казался еще темнее и мрачнее.

— Подождите немного дольше! Через несколько минут нам пора будет полностью сокрушить Тан! Ваше Величество, будьте спокойны! Ваши великие амбиции будут реализованы. Этот скромный субъект приложит все свои силы, чтобы помочь вам добиться успеха.!

Голос Дуань Гэцюаня был пронизан сильной волей!

Правитель и субъект знали друг друга, и правитель и субъект умирали друг за друга!

Сегодняшний Мэнше Чжао был тем, который он и Гелуофэн построили вместе, шаг за шагом. Это была не только мечта Гелуофэна, но и его тоже. На берегу Эрхая он однажды пообещал Гелуофэну, что поможет ему превратить этот Эрхай из маленького королевства на южной периферии, над которым издеваются все, в гегемона континента!

Он никогда не мог позволить империи здесь пасть, а тем более разрушить его мечты!

— Пятнадцать минут! Через максимум пятнадцать минут я заставлю Ваше Величество увидеть окончательный конец армии протектората Аннана!

Дуань Гэцюань посмотрел вдаль, и его глаза засветились.

Это было обещание, которое Великий Генерал дал своему государю!

После этого обещания все замолчали.

......

Бум!

Земля дрогнула, и Хуошу Хуйцан наконец вступил в бой.

Золотой свет, столь же яркий, как солнце, взорвался над горой, когда проявился массивный Будда Вайрокана. Величественный и властный, он маячил над горой. В воздухе звучали буддийские мантры и гимны.

— Ом! Ма! Ни! Па! Дме! Хум!

Из-за бесконечного света, Будда Вайрокана Хуошу Хуйцана казался невероятно высоким и возвышенным. Глядя на него издалека, можно было почувствовать глубокий шок и уважение.

Рев!

Тем не менее Хуошу Хуйцан не смог добиться успеха в своем нападении. Ревущая фигура гигантского бога в золотых доспехах, как божество, пробудившееся от дремоты, подняла ладонь и поднялась с горы. Он сразу же вступил в ожесточенный бой с Хуошу Хуйцаном.

Бум! Бум! Бум!

Огромные потоки Звездной Энергии из ряби их битвы всколыхнули яростный шторм, который бросил бесчисленные камни в небо.

Этот уровень битвы уже превзошел воображение обычного человека, и все окружающие солдаты отступили.

— Дуань Гэцюань все еще не сдвинулся?

В то время как Ван Ян использовал Форму Могущественного Чудотворного Бога, чтобы сражаться с Хуошу Хуйцаном, Сяньюй Чжунтун стоял наготове, холодно и спокойно глядя вниз с горы.

Ван Ян и Хуошу Хуйцан сражались не слишком далеко от него, но Сяньюй Чжунтун оставался неподвижным, не собираясь вмешиваться. По мнению Сяньюй Чжунтуна, у него был единственный противник в этой битве: Великий генерал Эрхая, Дуань Гэцюань!

Злоба Сяньюй Чжунтуна на великого генерала Эрхая началась не сегодня. Когда Чжанчжоу Цзяньцюн еще наблюдал за юго-западом, Сяньюй Чжунтун уже обиделся на этого генерала.

Но никакое недовольство не могло превзойти того, что было создано в этом сокрушительном поражении на равнинах Эрхая.

Это боль, которую Сяньюй Чжунтун будет носить всю жизнь.

— Отчет генералу: он не выходит! До сих пор вышел только Хуошу Хуйцан!

Единственными людьми вокруг Сяньюй Чжунтуна была элита армии протектората Аннана, и ее отвращение к Дуань Гэцюаню не уступало такового у Сяньюй Чжунтуна.

— Дуань Гэцюань провел все это время, прячась за Гелуофэном. Ни разу он не выехал.

Сяньюй Чжунтун был окружен генералами армии протектората Аннан, все они стояли наготове. Малейшее движение немедленно заставило бы их сформировать Формирование Бога Ваджра, объединившись в силу, способную нанести жестокий удар по Дуань Гэцюаню.

Но до этого момента никто из этих людей не принимал участия ни в какой другой битве.

— Больше нет причин для этого!

Под черным знаменем, представляющим армию протектората Аннана, в черном доспехе Сяньюй Чжунтун смотрел на эту дальнюю колесницу и на эту мощную фигуру, стоящую за Гелуофэном. Медленно, его лоб начал морщиться.

— Это последняя и решающая битва. Здесь будут решаться судьбы трех стран. Дуань Гэцюань столько дней молчал: у него нет причин оставаться скрытым в этой последней битве!

В армии Мэнше Чжао и У-Цана было три человека уровня «Великого генерала»: Гелуофэн, Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань. Гелуофэн, как суверен Мэнше Чжао, не рискнул бы поспешно вступить в бой. Что касается двух других, только Хуошу Хуйцан когда-либо выезжал на поле битвы.

Дуань Гэцюань оставался за кулисами на протяжении всей битвы, се еще не действуя. Возможно, это было бы приемлемо раньше, но для него делать это сейчас было совсем ненормально.

Сяньюй Чжунтун внезапно почувствовал себя очень плохо.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 623. Решающая битва! Страшный Дуань Гецюань!**

Сяньюй Чжунтун поднял брови, и внезапно приказал:

— Сообщите Молодому Мастеру, что он всегда должен быть начеку!

— Но…

Посланник колебался, глядя на гору. В настоящее время внимание Ван Чуна было разделено, на него было возложено огромное бремя, поскольку он почти единолично управлял полем битвы.

Легко можно было представить огромное давление на плечи Ван Чуна, когда он командовал шестьюдесятью тысячами солдат против трехсот тысяч.

Почти все его внимание было уделено командованию. Он не думал ни о чем другом.

В такое время никто не хотел беспокоить его чем-то еще.

— Мы не можем беспокоиться о чем-то подобном! Если есть проблема на линии фронта, мы можем ее исправить, но, если Дуань Гэцюань нанесет удар, вся армия будет уничтожена. У меня такое чувство, что Дуан Гэцюань собирается действовать. Эта ядовитая змея из Эрхая не сможет долго ждать. — Сказал Сяньюй Чжунтун.

Будучи его смертельным врагом, Сяньюй Чжунтун имел очень сильную интуицию относительно Дуань Гэцюаня. Когда Дуань Гэцюань был терпелив, это не означало, что он боялся. Напротив, это был знак того, что он собирался взорваться.

Курьер кивнул и быстро ушел.

Окружение Сяньюй Чжунтуна снова затихло, как будто эта жестокая схватка вокруг него не имела к нему никакого отношения.

— Дуань Гэцюань, Дуань Гэцюань… независимо от того, что вы замышляете, чем вы занимаетесь, я всегда буду за вами следить. Я не дам вам ни малейшего шанса!

Несколько мыслей мелькнули в глазах Сяньюй Чжунтуна, и он быстро успокоился.

В этой битве Дуань Гэцюань был предопределен быть его соперником!

......

Время больше не имело никакого значения в этом месте. Битва была настолько интенсивной, что она не могла стать еще интенсивнее. В каждый момент умирало множество солдат Мэнше Чжао, Тибета и Великого Тана.

Трупы накапливались так высоко, что некоторые из них даже катились с горы.

Коричневые склоны горы уже были окрашены в жуткий красный цвет, и густой запах крови наполнял воздух.

— Пора!

Далеко у подножия горы пара незамеченных глаз моргнула, прежде чем быстро исчезнуть.

......

Столкновение оружия можно было услышать по всей горе.

В месте, близком к вершине, черное знамя армии протектората Аннана заметно развевалось в воздухе. В отличие от других мест на этой горе, область под этим знаменем оставалась чрезвычайно тихой.

Но в этой тишине в воздухе просачивались беспокойство и тревога.

— Почему? Что думает Дуань Гэцюань? Неужели он не собирается двигаться?

На горе Сяньюй Чжунтун и окружающие его генералы уставились на колесницу и Дуань Гэцюаня на ней. Обе стороны понесли ужасные потери, но Дуань Гэцюань все еще не собирался действовать.

— Невозможно! Готовы ли Гелуофэн и Дуань Гэцюань закончить просто так?

Сяньюй Чжунтун стиснул зубы.

Он провел более семидесяти процентов этой битвы в состоянии полного спокойствия, но в этот момент Сяньюй Чжунтун должен был признать, что его настроение ухудшилось.

Дуань Гэцюань не был некомпетентным и слабым трусом. Наоборот, он был гораздо более угрожающим, чем кто-либо другой. В такой битве он не мог быть беспомощным.

Сяньюй Чжунтун знал, что он что-то упустил.

Он ничего не видел, но опасность в воздухе только усиливалась.

Такое плохое предчувствие почти заставило Сяньюй Чжунтуна сойти с ума!

— Невозможно, невозможно!.. Дуань Гэцюань, ты определенно не один, сидишь на месте!

Сяньюй Чжунтун сжал кулаки, уставившись на эту отдаленную фигуру, эту фигуру, спрятанную за спиной Гелуофэна.

Сцены из битвы при Эрхае начали появляться перед его глазами, кровь и трупы тысяч, насколько глаза могли видеть. Тела его солдат покрывали землю коврами, и даже огромный Эрхай был окрашен в красный цвет.

Вместо того, чтобы сказать, что он проиграл в битве при Эрхае огромной армии Мэнше Чжао, лучше сказать, что он проиграл тому человеку, всегда скрытому в тени. Этот человек ударил в критический момент, пронзив линии Тана одним ударом, покончив с жизнью сотен тысяч солдат и оставив их гнить на равнинах Эрхая.

— Несмотря ни на что, я не позволю тебе повторить эту сцену!

Сяньюй Чжунтун сжал кулаки, его глаза окрасились в кроваво-красный цвет.

— АХ!

Крики тревоги послышались рядом с ним. Все генералы армии протектората Аннана панически посмотрели на Сянью Чжунтуна.

— Милорд, кровь!

Какая-то мокрая вещь упала ему в руку. Сяньюй Чжунтун ощупал свое лицо и понял, что его нос начал кровоточить.

Я слишком много думал?

Сяньюй Чжунтун посмотрел на кровь на своей руке с небольшим презрением к себе, размытое отражение его бледного и морщащего лица было на ней. Но когда он смотрел на свое отражение, он заметил, что что-то пролетело над его головой.

Сяньюй Чжунтун какое-то время стоял в оцепенении, его разум был совершенно пустым. Хотя перед его глазами ничего не было, Сяньюй Чжунтун чувствовал, что его тело стало ледяным.

— Нехорошо!

В считанные минуты Сяньюй Чжунтун внезапно закричал, его лицо исказилось от сильной паники.

— Молодой Мастер, осторожно!

Сяньюй Чжунтун кричал Ван Чуну, и начал подниматься на вершину.

Реакцию Сяньюй Чжунтуна нельзя назвать медленной. Увы, он опоздал…

Бум!

Раздался огромный грохот. На вершине Ван Чун неожиданно повернулся к Сяньюй Чжунтону, когда нечто, похожее на массивную бомбу, внезапно упало на гору. Бесчисленные солдаты армии Протектората Аннана закричали, и их выбросила в воздух ужасающая энергия.

Многие из них были распылены в воздухе, а их конечности летели по небу.

Рев!

С этим потрясающим небо ревом, черный демонический бог, двуглавый и четырехрукий, оснащенный массивными саблями, внезапно поднялся с земли на краю бесчисленного множества звездных образований. Бум! Один удар сабли немедленно вызвал разрушение формирования, к созданию которого Ван Чун приложил так много усилий. Бесчисленные солдаты щита, солдаты топора, солдаты копья и даже баллисты в тылу были разбиты этим ударом.

Сабельная энергия высотой в несколько десятков чжан даже расколола землю, оставив за собой глубокую борозду. Черный дым поднялся из этой борозды, испуская запах распада.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, и время, казалось, на мгновение замерло.

— Дуань Гэцюань!

Обратившись к этому огромному разрыву в строе, Ван Чун почувствовал, как его сердце остановилось, и на его лице появилось отчаяние.

— Как это может быть он?

Битва между Великим Таном и армией Мэнше Чжао — У-Цана уже достигла критической точки. Ван Чун никогда не предполагал, что Дуань Гэцюаню удастся нанести удар в это время с таким большим предупреждением.

И еще более страшным для Ван Чуна было то, что Дуань Гэцюань выбрал самое слабое место во всем бесчисленном Формировании Зезд.

Бум!

Огромная машина формирования бесчисленных звезд, поглотившая так много солдат Мэнше Чжао — У-Цана, внезапно остановилась, как будто она получила сильный удар.

Атака Дуань Гэцюаня была похожа на удар кинжала в сердце армии протектората Аннана. Это полностью нарушило темп Ван Чуна и разрушило движения Формирования Бесчисленных Зезд.

— Солдаты Мэнше Чжао, следуйте за мной! Сегодня будет день, когда мы похороним армию протектората Аннана!

Голос Дуан Гэцюаня донесся от двуглавого четырехрукого бога демона, эхом разнесшись по полю битвы.

Это был первый раз, когда он говорил на поле битвы, но этот единственный раз изменил весь ход сражения и юго-западную войну!

Рев!

— Следуй за великим генералом!

— Пошли на вершину: убей армию протектората Аннана!

— С могущественным Великим Генералом наш Мэнше Чжао победит!

......

Подавленные солдаты Мэнше Чжао немедленно собрались с силами, когда появился Дуань Гэцюань. Десятки тысяч солдат взревели, и последовали за Дуань Гэцюанем в бешеном нападении через пропасть, которую Дуань Гэцюань расколол.

— Убьююююю!

Бесчисленные тибетские солдаты шли вслед за армией Мэнше Чжао, поднимаясь к вершине.

Действия Дуань Гэцюаня имели разрушительный эффект, вызвав цепную реакцию, в результате которой армия протекторатов Аннана по всей горе отступила. Прошло всего несколько секунд, и разрыв, открытый Дуань Гэцюанем, быстро увеличился.

— Убьююююю!

Крики битвы наполнили воздух, как бушующее море. Бесчисленные солдаты армии Мэнше Чжао и У-Цана стали двигаться вперед в этот разрыв, как бесконечные волны.

— Хахаха, замечательно — Великий Генерал преуспел!

У подножия горы Фенцзиайи от души рассмеялся, его лицо покраснело от волнения.

— Гэцюань, вы действительно не разочаровали нас!

Глаза Гелуофэна практически сияли. Наконец, Мэнше Чжао и У-Цан стали демонстрировать признаки победы в этой битве.

С точки зрения Гелуофэна, армия протектората Аннана на горе уже начала проявлять признаки разрушения.

Будь то выбор времени, места или метода, Дуань Гэцюань был высшим перфекционистом.

Это было настоящее убийство одним выстрелом!

— Сяньюй Чжунтун, ты проиграл!

Гелуофэн повернулся к черному знамени на вершине, не в силах подавить улыбку.

От начала и до конца Сяньюй Чжунтун и окружавшие его генералы не двигались, и как Гелуофэн и Дуань Гэцюань не могли понять его намерений?

Увы, когда зло становилось на фут выше, праведники становились на чжан. В конце концов, Сяньюй Чжунтун проиграл Дуань Гэцюаню.

......

— Это невозможно!

В этот самый момент глаза Сяньюй Чжунтуна расширились от ярости, в его голове прогремели землетрясения. Внешность Дуань Гэцюаня была похожа на кинжал, вонзившийся в его грудь и заливший ее кровью.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 624. Решающая битва! Весь фронт рушится!**

Сяньюй Чжунтун счел невозможным поверить, что пока он все это время смотрел на Дуань Гэцюаня, тот в конечном итоге оказался в другом районе горы. И он также выбрал самый изысканный момент, одним ударом разорвав формирование, для создания которого Ван Чун предпринял такие усилия.

Сяньюй Чжунтун находился в состоянии абсолютной бдительности, но все же проиграл. Крики, исходящие от армии протектората Аннана, были похожи на насмешливые звуки в его ушах.

— Украли балку и заменили ее гнилой древесиной — меня обманули!

Сяньюй Чжунтун сжал кулаки, стряхивая с себя первоначальный шок, и наконец начал понимать. Весь день с ним играл двойник Дуань Гэцюаня.

Человек, стоящий на колеснице, скрытый в тени, определенно не был Дуан Гэцюанем.

— Гэлуофэн!

Идея возникла у него в голове, и Сяньюй Чжунтун сразу понял.

Во всем Мэнше Чжао только Гелуофэн обладал аурой, похожей на ауру Дуань Гэцюаня. И если Гелуофэн играл роль Дуань Гэцюаня, то не было никаких сомнений, что «Гелуофэн» на колеснице также был подделкой.

Сяньюй Чжунтун знал, что совершил величайшую ошибку. Его внимание было постоянно сосредоточено на Дуань Гэцюане, из-за чего он не обращал внимания на короля Мэнше Чжао Гелуофэна.

Гадость!

Эта мысль промелькнула в его голове и исчезла. Сразу же после этого Сяньюй Чжунтун использовал самое мощное формирование армии протектората Аннана — формирование Бога Ваджры.

Рев!

Разъяренный рев сотряс небеса, и над горой встал огромный бог, пропитанный безграничной силой и сияющий металлическим блеском.

— Дуань Гэцюань, бесстыдный придурок, сразись со мной до смерти!

Разъяренный голос Сяньюй Чжунтуна был похож на раскат грома, эхом разносящийся по небу над горой. Даже сама гора дрожала от гнева его голоса.

Бум! Огромная нога шагнула на десять с небольшим чжан, и великий бог начал двигаться к Дуань Гэцюаню.

......

Дуань Гэцюань был быстро остановлен Сяньюй Чжунтуном, и два божественных аватара сразу же погрузились в напряженную битву.

Впервые с начала этой битвы сражались все командиры армии: Ван Ян с Хуошу Хуйцаном, Сяньюй Чжунтун с Дуань Гэцюанем.

Но ход этой битвы больше не мог быть изменен. Появление Дуань Гэцюаня полностью разрушило строй армии протектората Аннана, и смерть стала их единственной судьбой.

— Ха-ха, королевский отец, мы победили.

Стоя на колеснице, Фенцзиайи от всей души рассмеялся, сорвав с себя одежду с драконами. После завершения плана, у наследного принца Мэнше Чжао больше не было причин продолжать притворяться своим собственным отцом.

— Цзяи, я побеспокоил тебя. В будущем юго-запад станет миром, принадлежащим тебе и мне, отцу и сыну. Как только эта битва закончится, мы оба навсегда останемся в анналах истории героями Эрхая Шести Чжао.

Гелуофэн также не мог сдержать своего волнения и радости. Он слишком долго ждал этой битвы, и после всего, что он испытал, этот момент должен был наступить.

Мэнше Чжао больше не будет ограничен своим государством, и он, Гелуофэн, не должен был быть всего лишь маленьким монархом Эрхая.

Аннексировать юго-запад и управлять миром — было его самой большой мечтой.

Сегодня это наконец-то должно было случиться.

— Королевский отец, твой ребенок уходит. Я хочу стать первым наследным принцем Мэнше Чжао, который повесит знамя на эту вершину!

Фенцзиайи был так взволнован, что его лицо стало красным. Спрыгнув с колесницы, он сел на коня Эрхая и быстро ринулся на вершину.

......

— Молодой Мастер, юго-запад пал!

— Молодой мастер, юго-восток понес большие потери!

— Молодой Мастер, у них слишком много солдат! Мы просто не подходим им!

— Молодой Мастер, что нам теперь делать?

— Молодой мастер, молодой мастер…

Один за другим, взволнованные и панические голоса раздавались в ушах Ван Чуна. На юго-востоке и юго-западе вся оборонительная линия находилась на грани падения, и в руках Ван Чуна собиралось бесчисленное количество информации.

Солдаты армии Мэнше Чжао и У-Цана бесконечно вливались в разрыв и оказывали давление на другие районы, расширяя разрыв еще больше. Армия протектората Аннана почти утонула в океане солдат.

За несколько коротких мгновений армия протектората Аннана понесла огромные потери!

— Предупреждение! 12344 солдата армии протектората Аннана погибли!

— Внимание! 14056 солдат армии Протектората Аннана погибли!

— Внимание! 18423 солдата армии протектората Аннана погибли!

— Внимание! 21714 солдат армии Протектората Аннана погибли!

......

Предупреждения Камня Судьбы затопили его разум. Трупам танских солдат потребовалось всего несколько минут, чтобы засорить склон горы, число жертв уже превысило число, потерянное при последнем крупном столкновении.

Все перед глазами Ван Чуна было окрашено кровью, а сам воздух был густым от ее удушающего запаха. Тем временем в воздухе раздался злой смех армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Ван Чун даже увидел тибетских солдат недалеко от своего нынешнего местоположения.

Вершина должен была пасть, и после многих дней и ночей обороны он был почти полностью побежден.

Чтобы потерпеть крах, понадобилось всего секунду.

В этот момент Ван Чуну стало холодно, как будто его погрузили в ледяной дом. Но в мгновение ока Ван Чун ответил.

Клан!

Когда все посмотрели, Ван Чун внезапно выхватил свое оружие, меч из Стали Вутц, мерцающий холодным светом, и указал им на небо.

— Генерал Чжан, генерал Ян, соберите солдат щита и солдат топора и укрепите юго-запад!

— Лучники, берите свои последние стрелы и стреляйте прямо на пятьдесят шагов вперед!

— Все остальные, следуйте за мной!

......

— Посланники, отправьте мой приказ, чтобы каждый сделал все возможное, чтобы управлять формированием!

— Старый орел, я оставляю это место для тебя. Остальные, иди со мной!

В хаосе голос Ван Чуна стал ядром армии, которая его сдерживала. Армия, которая была на грани краха, теперь, казалось, демонстрировала признаки стабилизации.

В разрушающемся Мириадном Звездном Образовании также стали проявляться признаки жизни. Но несмотря на бесконечные ряды армии Мэнше Чжао и У-Цана, даже Мириадному Звездному Образованию будет трудно удержаться.

У Ван Чуна осталось немного времени.

— Молодой мастер, отдай приказ!

На вершине было мало людей, и несколько десятков человек собрались вокруг Ван Чуна.

На этой стадии битвы даже в распоряжении у Ван Чуна не было много солдат.

Клан!

Указывая мечом вперед, Ван Чун повел несколько дюжин солдат к этому промежутку в строю.

Подкрепления было небольшое, и среди них не было много могущественных генералов, но Ван Чун настойчиво и твердо атаковал.

Что бы ни случилось, я никогда не уступлю!

Ван Чун схватил меч из Стали Вутц, и с этой мыслью в голове прыгнул в небо.

— Односимвольный Слэш!

Холодный свет вспыхнул в воздухе. В следующий момент Ван Чун упал с неба, ударив тибетского всадника. Бабах! Кровь брызнула вверх. Тело всадника осталось сидеть на лошади, в то время как его голова поднялась в воздух.

Взрыв!

Еще одна атака, и Ван Чун бросился к следующему всаднику и послал второй удар. За этим последовали третий, четвертый, пятый… Куда бы ни шел Ван Чун, везде катились головы.

— Убейте его — это Ван Чун!

Солдат Мэнше Чжао заметил Ван Чуна, его глаза засияли, и он закричал. В одно мгновение бесчисленные солдаты начали атаковать нашего героя.

Если и был один человек, которого все в армии Мэнше Чжао и У-Цана хотели убить, — это был Ван Чун.

Это не ограничивалось только генералами и офицерами. Даже самый маленький солдат знал, что война на юго-западе длилась так долго и привела к большому количеству жертв только из-за этого человека по имени Ван Чун.

— Атакуй! Убей Ван Чуна! Тот, кто сделает это, станет маркизом с поместьем в десять тысяч семей!

Плотные ряды солдат начали менять свой курс и устремляться к Ван Чуну.

— Прыгающее Драконье Копье!

Взрыв! Тело Ван Чуна замерцало, и он поднялся в небо так же быстро, как молния. В небе появился громадный лазурный дракон и величественно заревел.

Но прежде чем кто-то успел среагировать, дракон исчез…

Бум!

С неба свалилась огромная слеза, настолько мощная, что повсюду она оставляла гигантские трещины. За Ван Чуном оставались бесчисленные трупы и по земле катились их головы.

Меч Ван Чуна из Стали Вутц в таких плотных рядах почти невозможно было остановить.

Но бойня Ван Чуна не только не смогла сдержать армию Мэнше Чжао — У-Цана, но и побудила больше солдат кинуться в этот пробел.

— Убей Ван Чуна и мы победим!

— Ради наших братьев!

— Убей его! Не бойся!

......

В этот момент все солдаты Мэнше Чжао и У-Цана стали несравненно доблестными, смерть и кровь лишь подстрекали к жестокости и жажде крови в глубине их сердец.

Но Ван Чун больше не мог видеть ничего вокруг. В этот самый момент из сердца Ван Чуна текла кровь, и в его голове оставалась только одна мысль.

Убийство! Убийство! Убийство!

Смерть! Смерть! Смерть!

......

— В возрасте тридцати лет мои дела — ничто иное, как пыль. Мое путешествие — восемь тысяч ли, облака и луна — мои спутники 1.

Ван Чун пережил бесчисленные дни и ночи с тех пор, как покинул столицу, придумал бесчисленные стратегии, совершил бесчисленные приготовления. И все же теперь… все это должно было превратиться в пыль.

Последний удар Дуань Гэцюаня был смертельным для Ван Чуна!

Все усилия Ван Чуна теперь превращались в пыль на ветру.

Что бы ни случилось, я никогда не проиграю!

Глаза Ван Чуна были красными. Клан! Кровавый блеск вылетел с левой стороны тела Ван Чуна, он пронзил солдата Мэнше Чжао мечом Инь-Ян. Затем он пронзил второго, третьего, четвертого… Величественные потоки кровавой энергии начали вливаться в тело Ван Чуна, провоцируя его, делая его все сильнее и сильнее, все более и более величественным.

Один, два, три, четыре…

Солдаты армии Мэнше Чжао — У-Цана были повержены один за другим. Ван Чун был похож на какую-то военную машину, которая не знала усталости, сражаясь в одиночестве посреди огромной армии Мэнше Чжао — У-Цана.

Бум!

Когда битва достигла своего пика, массивный гул заставил всю гору вздрогнуть.

— Восточные линии сломаны!

— Восточные линии сломаны!

......

В мгновение ока раздался панический крик позади Ван Чуна. Его сердце замерзло, и он яростно повернул голову!

Бузз! Казалось, на мгновение время остановилось. Под мрачным небом он увидел, что строй на юго-востоке рухнул. Лошади ржали, а тибетская кавалерия, с дикой улыбкой на лице, все бросала и бросала своих высокогорных скакунов на вершину.

Бесчисленные трупы солдат Тана были разбросаны и сложены вокруг них, их кровь текла рекой.

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

1. Цитата из стихотворения — 满江红, стихотворения династии Сун, часто приписываемого патриотическому генералу династии Сун Юэ Фэю, который боролся за возвращение севера из рук династии чжурчжэней Цзинь, но его политические оппоненты препятствовали его выполнению суда, который одобрил 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 625. Решающая битва! Второй синдром берсерка!**

Бузз!

Ван Чун почувствовал, что его тело замерзло, а его сердце превратилось в пепел.

Второй разрыв!

Пробел, который был сделан Дуань Гэцюанем, так и не был заполнен, когда еще одна дыра была открыта в Мириадном Звездном Образовании. Ван Чун оглянулся и увидел, что еще больше мест находятся на грани разрушения. Крики умирающих солдат армии Протектората Аннана были слышны по всей горе.

Неужели небеса действительно желают смерти моего Великого Тана…

Все тело Ван Чуна дрожало, его сердце истекало кровью, и бесконечные волны страдания нахлынули на него, настолько сильные, что он почти не мог дышать.

Зачем? Почему так должно быть?

Почему небеса позволили мне перевоплотиться только для того, чтобы я снова испытал все это?

Моей прошлой жизни было недостаточно? Должен ли я позволить, чтобы Центральные Равнины и Великий Тан снова постигла та же участь?

......

Глаза Ван Чуна кровоточили, и он внутренне заревел от ярости и нежелания. На мгновение перед его глазами мелькнули сцены из его прошлой жизни: пламя войны опалило Центральные Равнины; сломанные драконьи знамена; расколотый Великий Тан; бесчисленные трупы были разбросаны по земле, а их лица искажены страхом, их тела разлагались до костей. А потом была холодная река кавалерии, иностранные захватчики распространяли смерть и отчаяние…

Все это началось с обвала юго-запада. Если бы даже трагедию на юго-западе не удалось предотвратить, как он мог предотвратить судьбу Великого Тана?

Ван Чуну было так больно, что он не мог дышать.

Боль, нежелание, беспомощность и ненависть, которые он испытывал в момент своей смерти в своей прошлой жизни, снова всплыли в его голове.

Нет, даже если я умру, я никогда не позволю этим сценам повториться!

Ван Чун схватил меч из Стали Вутц в правую руку и Маленький Меч Иньян в левую, вены на тыльной стороне его рук вздулись, и он испустил потрясающий рев гнева.

Крэк!

Как будто в ответ на рев Ван Чуна, над вершиной разразился ветер, и сквозь облака прорвалась синяя вспышка молнии. Лошади закричали, и этот внезапный раскат грома на мгновение ошеломил всю армию Мэнше Чжао и У-Цана.

У подножия горы, даже Далун Руозан был шокирован.

Что бы ни случилось, я никогда не уступлю!

Что бы ни случилось, я никогда не уступлю!

Что бы ни случилось, я никогда не уступлю!

......

В этом мире никогда не было спасителя или судьбы. Я хозяин своей судьбы!

Голос в голове Ван Чуна становился все громче и громче. Внезапно сила, которую он никогда не чувствовал прежде, вспыхнула в его теле, пламя становилось все более и более энергичным. Гнев, безграничный гнев! Антипатия, сильная антипатия!

Клан!

Гул меча прекратился, Ван Чун поднял меч и взмыл в небо.

— Бой! Бой! Бой!

— Убить! Убить! Убить!

— Смерть! Смерть! Смерть!

— Даже если весь мир отступит, я никогда не отступлю! Даже если все сдадутся, я никогда не сдамся!

— Юго-запад не будет потерян, Великий Тан не проиграет… Я никогда не проиграю!

......

Эти последние слова стали ревом, который сотряс небеса!

Свист! Меч взлетел в воздух, и ряд солдат Мэнше Чжао и У-Цана был быстро убит. Потрясающие потоки энергии крови вылетели из их тел и собрались в теле Ван Чуна.

Эта энергия крови была своего рода приманкой, стимулирующей эту вещь, спрятанную очень глубоко в теле Ван Чуна.

Каклак! Трещины в костях, как жареные бобы, покрывали тело Ван Чуна. Тело Ван Чуна стало увеличиваться в размерах, и изнутри него начала вырываться величественная и невероятно мощная энергия.

Румбл! Его даньтянь содрогнулся, и в течение одного вздоха совершенно новый Ореол Шипов начал распространяться под телом Ван Чуна. И почти в тот же момент Ван Чун, наконец, преодолел это упрямое узкое место, по-настоящему вступив в Царство Глубокого Бойца.

Бузз!

Воздух взвыл, и кровавая энергия начала распространяться по телу Ван Чуна. В одно мгновение черные волосы Ван Чуна приняли демонический кроваво-красный оттенок.

И не только его волосы. Даже глаза Ван Чуна стали кроваво-красными, полными желания убить, безумия и жестокости.

Но Ван Чун больше не мог видеть. Единственной целью перед его глазами была кровь.

— Что бы ни случилось, я никогда не проиграю!

Нежелание и гнев становились все сильнее в сознании Ван Чуна. Румбл! Ван Чун внезапно быстро побежал вперед, как молния. Крах! Кровавый след остался в воздухе, и все больше и больше солдат Мэнше Чжао и У-Цана были убиты.

— Я не проиграю, я не проиграю! Никогда!

Тело Ван Чуна снова выстрелило в воздух. В сопровождении криков была убита еще одна партия солдат Мэнше Чжао и У-Цана. Кровавая энергия продолжала безумно вливаться в тело Ван Чуна под воздействием невидимой силы притяжения.

Искусство Маленького Иньяна бурлило в теле Ван Чуна. Теперь, когда он ворвался в царство Глубокого Бойца и стряхнул с себя оковы, которые так долго сдерживали его, энергия крови, бушующая в его теле, теперь заставляла силы Ван Чуна расти почти с безумной скоростью.

Бум!

Дантянь встряхнулся, и Ван Чун в одно мгновение достиг уровня 1 Царства Глубокого Бойца. Позади него несколько десятков кавалеристов Мэнше Чжао и У-Цана отлетели вдаль вместе со своими лошадьми.

— Захватите Ван Чуна и станьте маркизом с наделом в десять тысяч семей!

Все больше и больше солдат Мэнше Чжао и У-Цана продолжали атаковать, и казалось, что их число безгранично.

Свист! Вспышка холодного света, крик, и еще ряды голов полетели в воздух.

Глубокий Боевой Уровень 2!

Сила Ван Чуна безумно поднималась…

— Убей его! Он один! Не бойся!

Раздался массивный рев, и гигантская фигура взобралась на гору: могучий Гигант Короля Неба! Рев! Прежде чем гигант даже встал должным образом, он ударил вниз своим посохом, желая размозжить Ван Чуна.

— Он мой!

Ревел Гигант Короля Неба, говоря на языке, который мог понять только он.

Клан! Толстый посох внезапно был разрезан пополам, срезом ровным, как зеркало. Гигант Короля Неба ошеломленно посмотрел на остатки своего посоха, но прежде чем он успел среагировать, чахчах! Меч вонзился глубоко в его сердце, покончив с его жизнью.

Царство Глубокого Бойца Уровень 3!

Глаза Гиганта Короля Неба широко распахнулись от неверия, когда он рухнул перед Ван Чуном, и его энергия крови хлынула в тело Ван Чуна.

— Убить! Убить! Убить! Убить всех передо мной! Сила — мне нужна огромная сила, бесконечная сила!

Кровь перед глазами Ван Чуна становилась все краснее и краснее.

Бум!

Прыгающее Драконье Копье!

Ван Чун еще раз поднялся в воздух. Однако на этот раз дракон был не лазурным, а малиново-красным. Бум! Ван Чун прыгнул с неба и врезался в вершину.

— Aaaааах! Сотни воинов Мэнше Чжао и У-Цана упали, закричав, кровавый туман вырвался из их тел и проник в тело Ван Чуна. Ван Чун еще раз перешел на новый уровень…

Царство Глубокого Бойца, Уровень 4!

— Черт возьми! Что это?

Когда Ван Чун использовал Копье Прыгающего Дракона, чтобы ударить, пылающее кровавое сияние было настолько очевидно, что он привлек внимание могущественного генерала Мэнше Чжао из Царства Глубокого Бойца!

Хотя он не мог разглядеть фигуру в кровавом сиянии, не было никаких сомнений, что это кровавое свечение мешало армии.

Клан! С мечом в ножнах, генерал Мэнше Чжао начал направлять своего коня Эрхая с холодным блеском в глазах.

Пятьдесят чжан, тридцать чжан, двадцать чжан… Когда ему оставалось всего десять чжан…

Бум!

Выхватив свое сверкающее оружие, генерал Мэнше Чжао спрыгнул с лошади, пролетел над бесчисленными солдатами Мэнше Чжао и У-Цана, и мощным ураганом обрушился на Ван Чуна.

Бум!

Меч генерала Мэнше Чжао врезался в Ван Чуна. Раздался гул, пыль поднялась в воздух, и Звездная Энергия полетела повсюду, а две столкнувшиеся красные и черные энергии остались в середине.

Безумная бойня Ван Чуна была наконец остановлена этим генералом.

— Хм, ублюдок, ты мертв!

Генерал Мэнше Чжао взвыл, его взгляд яростно смотрел в глубины этого кровавого света.

Но тогда пушпушпуш! Меч пронзил его сердце.

Его глаза расширились от шока, и он уставился на этот меч в своем сердце. Взрыв! Ван Чун отбросил его, оставив его тело лежать на земле.

Царство Глубокого Бойца, Уровень 5!

Сила Ван Чуна снова возросла, когда он впитал энергию этого генерала Мэнше Чжао.

— Убить! Убить! Убить! Сила — мне нужна бесконечная сила!

Каклак! Суставы Ван Чуна треснули, и его и без того большое тело снова начало опухать, становясь все больше и больше. Густой и постоянный туман собрался вокруг него.

Искусство Малого Иньян проявило свою величайшую силу на этом напряженном поле битвы. Чем больше убивал Ван Чун, тем больше энергии он поглощал и тем страшнее он был. Его сила, скорость и ловкость улучшались, полностью его меняя.

Впервые в этом мире Искусство Маленького Иньян проявило свою ужасающую силу на поле битвы.

— Поздравляем пользователя с убийством генерала Мэнше Чжао в лобовом противостоянии на поле битвы! Вы выполнили второе условие для Ореола Проклятия Генералов!

Голос эхом отозвался в голове Ван Чуна, но он был быстро заглушен многочисленными предупреждениями Камня Судьбы. Но Ван Чун ничего не слышал.

Бум!

Ван Чун опустился на землю и бросился вперед. Бум! Взорвалась мощная энергия, сопровождаемая другим набором криков. Бесчисленные солдаты и лошади Мэнше Чжао и У-Цана были брошены в воздух.

— Убей его!

Два генерала Мэнше Чжао и У-Цана объединили свои силы, нападая слева и справа.

Свишсвиш! Две головы отлетели в воздух. Они оба даже не смогли угнаться за его скоростью или заметить, где он находится.

Царство Глубокого Бойца, Уровень 6!

Энергия этих генералов позволила Ван Чуну подняться на следующий уровень.

Хаос, бойня, кровь… все это стало питанием Ван Чуна. И еще более пугающим было то, что другая, еще более мощная энергия продолжала увеличивать его силу.

— Убитьубитьубитьубить! Сражатьсясражатьсясражаться!

Мощное намерение убивать теперь доминировало в сознании Ван Чуна. Это намерение убийства было настолько сконцентрировано, что его вены начали выпячиваться и выкручиваться из кожи.

Это интенсивное убийственное намерение почти обрело физическую форму и постоянно усиливалось, почти разрывая ему грудь. И по мере того, как намерения Ван Чуна становились все более интенсивными, его тело становилось все более красным, кровавый туман вокруг него становился все более очевидным, и его присутствие становилось все более явным 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 626. Решающая битва! Всплеск силы!**

— Кто это? Великий генерал Мэнше Чжао уже открыл разрыв, так почему же мы еще не прорвались?

У подножия горы тибетский генерал 7-го уровня Царства Глубокого Бойца заметил сотню солдат Мэнше Чжао и У-Цана, собравшихся возле вершины, и его глаза замерзли, и в них вспыхнуло удивительное намерение убийства.

Клан! Выхватив изысканный ятаган, могущественный тибетский генерал сразу же взобрался на гору. Через несколько минут…

Бум!

Оружие столкнулось с оружием, появилась взрывная энергия. Генерал Царства Глубокого БойцаУровня 7 был покрыт такой мощной Звездной Энергией, что отбросил окружающих солдат.

Ореол собрался у его ног, энергия превратилась в желтый туман, а затем безумно ворвалась в его тело, мгновенно увеличивая его силу.

Ореол Земли!

По сравнению с людьми на Центральных Равнинах, тибетцы не так хорошо понимали принципы мира. Хотя этот полководец не обладал большой властью управлять законами мира, он понимал достаточно, чтобы поглощать энергию Земли и укреплять себя.

Но этот удар грома, который мог расколоть камень, натолкнулся на силу горы.

Румбл! Энергия взорвалась, почти выравнивая вершину горы. Все тело Ван Чуна было красным, а его кроваво-рыжие волосы струились за его спиной. Используя два своих меча, он сумел блокировать полновесный удар тибетского генерала.

Как это может быть?

Глаза генерала сузились, а его сердце стало холодным при виде безжалостных и безумных красных глаз противника. В этот удар он вложил всю свою силу, но его противник заблокировал его двумя мечами, и его ноги казались такими же устойчивыми, как если бы они пустили корни в земле.

Этот удар был способен разбить сталь, но тело Ван Чуна было похоже на гору. Он не только не сдвинулся, но и отразил много энергии.

Как его тело может быть таким сильным?

Глаза тибетского полководца были полны неверия.

Сила Ван Чуна определенно не превышала Царство Глубокого Бойца, Уровень 7. Для того, чтобы принять удар того же уровня и даже не сдвинуться, он должен был понести серьезные повреждения своих органов.

Даже он не мог сделать ничего подобного.

Нет, ни один мастер боевых искусств в Царства Глубокого Бойца Уровня 7 не был бы способен на такой подвиг, если только его плотское тело не достигло нечеловеческого уровня прочности.

И это было только начало удивления тибетского генерала…

Каклак! В воздухе зазвучали звуки шестеренок, которые начали поворачиваться. Огни начали сменять Ван Чуна, когда появился массивный шестирукий Страж Ваджра. В воздухе стали раздаваться Буддийские мантры.

— Шестирукий Хранитель Кшитигарбха Ваджра! Разве это не одна из наших высших техник Святого Храма Великой Снежной Горы?

Тибетский генерал был ошеломлен.

Уже было достаточно того, что плотское тело этого парня было настолько сильным, что он мог нанести самый мощный удар в лоб, но еще он узнал высшую технику священного храма Великой Снежной Горы У-Цана!

Бум!

При поддержке Шестирукого Стража Кшитигарбхи Ваджры руки Ван Чуна нанесли мощный удар. Бум! Этим единственным ударом тибетского генерала послали катиться по земле, оставляя след пыли на своем пути.

— Это невозможно!

Удивленный взгляд мелькнул на лице генерала. В то время как он все еще был потрясен тем фактом, что его послали в полет, кровавый свет внезапно обрушился на него. Бабах! Раздалась боль в шее, а затем его голова подлетела в воздух.

Как быстро!

Зрение тибетского генерала затуманилось, и он больше ничего не знал.

Десять, сто, одна тысяча… Военнослужащие Мэнше Чжао и У-Цана постоянно падали вокруг Ван Чуна. Трупы людей и лошадей, а также разбитое оружие накапливались вокруг него, создавая горы тел и море крови.

Вокруг Ван Чуна падало все больше трупов, но он был как машина, которая не знала усталости, продолжая свою безумную бойню на вершине. Намерение убийства, излучаемое его телом, становилось все гуще и гуще, вызывая искажение самого пространства.

И у этих покойных воинов Мэнше Чжао и У-Цана Звездная энергия была высосана Маленьким Медом Иньян. Бесчисленные потоки энергии образовали кровавый туман вокруг тела Ван Чуна в стремлении проникнуть в него и поднять его силу на еще более высокие уровни.

Искусство Маленького Иньян считалось самым злым искусством в мире. Его способность бесконечно наращивать силу воина проявлялась во всей своей ужасной славе.

Медленно, без ведома даже Ван Чуна, мощная и угнетающая аура начала появляться из его тела.

В начале все солдаты Мэнше Чжао и У-Цана неустанно атаковали его, но теперь любой, кто достиг определенного расстояния от Ван Чуна, испытывал сильное беспокойство и страх. Как будто человек, стоящий перед ними, был не человеком, а богом демонов.

— Что происходит? Как он стал таким сильным?

— После столь долгой борьбы, почему энергия в его теле не становится слабее, а на самом деле все сильнее и сильнее?

— Этот парень не может быть человеком! Никто не сможет продержаться так долго!

— Все, будьте осторожны! Не подходите слишком близко!

— Почему так происходит? Всякий раз, когда я подхожу, все мое тело начинает дрожать так сильно, что я даже не могу правильно держать свое оружие!

......

Вначале солдаты полагали, что они могут рассчитывать на то, что их число сокрушит Ван Чуна, но теперь, когда Ван Чун продвинулся до Царства Глубокого Бойца Уровня 7 или 8, все изменилось.

Каждый человек мог чувствовать сильную опасность, исходящую от Ван Чуна. Как будто какой-то острый нож мог вонзиться в их сердца в любой момент.

— Этот парень… является главнокомандующим Великого Тана?

В месте, которое Ван Чун не мог видеть, на него прищурилась высокая фигура, источавшая холодный свет. Ван Чун претерпел масштабную трансформацию, но Туми Сангжа все же смог определить, кем он был, с первого взгляда.

В этой битве, которая длилась более полумесяца, фигура этого юноши, стоявшего под знаменем высоко на горе, была запечатлена в голове каждого генерала армии Мэнше Чжао и У-Цана.

И особенно тибетцы теперь знали, что великий министр ненавидел этого парня до мозга костей. Он даже издал приказ, что, даже если бы им пришлось отпустить остальную армию протектората Аннана, они не могли позволить этому мальчику по имени Ван Чун сбежать.

— Хммм, если я убью его, я стану величайшим воином на плато!

Туми Сангжа вскочил на левое плечо массивного металлического гиганта рядом с собой. Румбл! Земля сотряслась, и черный металлический гигант поднял массивную подошву и начал шагать в гору вместе с Туми Сангжа.

Позади него другой металлический гигант следовал со многими другими металлическими людьми.

— Уступи дорогу!

Громоподобный голос на тибетском эхом раздался над вершиной. Все тибетцы услышали этот приказ и начали уступать дорогу. Только солдаты Мэнше Чжао не знали, что он говорит.

Но прежде чем они успели среагировать, небо потемнело, и две массивные металлические подошвы, вызывая сильный ветер, направились к этому кровавому свету на горе.

Бум!

Земля расступилась и вздрогнула, как палуба корабля, пораженного массивной волной. Все в шоке увидели, как кулаки двух металлических гигантов полетели к голове Ван Чуна.

Хисс Раздался взрыв ударов, Ван Чун поднял голову, а вслед за ней две светящиеся красные руки, и сжал кулаки металлических гигантов.

Два мощных удара ему не повредили.

В этот момент каждый солдат испытал глубокий страх!

— Хммм! Прими мою саблю!

Когда Ван Чун заблокировал удары двух металлических гигантов, Туми Сангжа спрыгнул с плеча своего гиганта.

Бум!

Свечение сабли пронеслось по небу, Туми Сангжа слился со своей саблей и обрушился на Ван Чуна, оставив в воздухе длинный след энергии сабли.

Бум! Кровавый саван света мгновенно вырвался из тела Ван Чуна. Окутанный плащом света, Ван Чун поднял два меча, чтобы заблокировать смертельный удар Туми Сангжи.

Но величественная энергия, содержащаяся в сабле Туми Сангжи, заставила Ван Чуна упасть на землю. Камни под ним начали раскалываться, его тело чуть не утонуло в земле.

— Черт! Ты все еще не умер!

Зрачки Туми Сангжи сжались, когда он посмотрел на землю. Он использовал двух металлических гигантов, чтобы удержать Ван Чуна, чтобы его последний удар был смертельным. Но неожиданно Ван Чун выжил.

Свист! Туми Сангжа поднял свою саблю наверх, готовый нанести поток атак, пока у него все еще был шанс. Но вспыхнул кровавый свет, и Ван Чун исчез со своего места.

Это застало Туми Сангжу врасплох. Прежде, чем он успел среагировать, он услышал слабый свист воздуха в ухе. Скорость была настолько быстрой, что даже Туми Сангжа испытал глубокий шок.

— Нехорошо!

В шоке Туми Сангжа немедленно встал и запрыгнул на одного из своих металлических гигантов. Крах! Почти в тот же момент окровавленный наконечник меча прошел мимо первоначального положения Туми Сангжи.

Хотя меч прошел мимо, металлические кулаки гигантов были разрублены, оставив после себя плавные порезы, летящие по воздуху.

Даже Туми Сангжа был ошеломлен этой сценой, и мурашки бегали по его телу. Если бы он был немного медленнее, были бы разрезаны не его гиганты, а он сам.

Но это был далеко не конец. Дуга кровавого света снова быстро приблизилась к Туми Сангже.

Бум! Туми Сангже едва удалось отразить этот удар, когда на него нахлынул еще один кровавый свет, но не спереди, а сзади.

Как он мог… Как он мог быть таким быстрым!

Туми Сангжа был даже сильнее, чем Цзяосилуо, не говоря уже о других обычных генералах. Чисто с точки зрения уровня самосовершенствования, даже Ван Чун не был ему под стать.

Но скорость и ловкость, которые демонстрировал Ван Чун, были на уровне, которого не мог достичь даже такой эксперт, как Туми Сангжа.

Быстро!

Слишком быстро!

Казалось, вся гора была покрыта пятнами, оставленными Ван Чуном. Кровавые огни замерцали вокруг него, окружая его металлических гигантов. На мгновение даже Туми Сангжа не мог угнаться за скоростью Ван Чуна. Он не мог различить истину и ложь, только чувствуя, что весь мир был покрыт размытыми фигурами 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 627. Решающая битва! Царство Императорского Бойца!**

Клан! Клан! Клан!

Туми Сангжа разогнал силу в своем теле до предела, ятаган в его руке создал водонепроницаемую защиту, а каждый из его ударов использовал всю мощь, которую он мог собрать. Но несмотря на это, под бурей атак Ван Чуна, он был просто боксерской грушей.

Скорость Ван Чуна полностью превзошла пределы его совершенствования: даже Туми Сангжа стал отставать. Когда Ван Чун продвинулся до Царства Глубокого Бойца Уровня 7, граничащего с Уровнем 8, его Призрачные Шаги также претерпели значительные изменения, поднявшись на совершенно новый уровень.

Туми Сангжа становился все более и более потрясенным, что в конце концов вылилось в крик.

— Все тибетские солдаты, слушайте мой приказ. Ван Чун, которого Великий Министр хочет убить, здесь. Все, быстро придите и убейте его!

Нервный и яростный рев Туми Сангжи был похож на раскат грома, разрывающийся над горой и отражающийся по всему полю битвы. Это привлекло внимание не только генералов Нгари на горе, но и Далуна Руозана у подножия горы.

— Ван Чун!!!

Взгляд Далуна Руозана застыл, и он сразу же посмотрел в сторону этого голоса. Слова «Ван Чун» были похожи на заклинание, мгновенно провоцирующее Далуна Руозана.

Если и была вещь, о которой Далун Руозан заботился больше, чем о результате этой битвы, это была смерть Ван Чуна.

— Передай мой приказ. Не обращайте внимания на армию протектората Аннана: сначала убейте для меня Ван Чуна! Неважно, как, ему нельзя позволить остаться в живых!

Далун Руозан поднял взгляд на это кровавое свечение возле вершины, и намерение убийства в его глазах вышло на всеобщее обозрение.

Бузз!

Приказ Далуна Руозана был передан на все поле битвы, и тибетская армия немедленно изменила курс.

— Великий министр приказал убить Ван Чуна!

— Все солдаты, слушайте мой приказ и атакуйте юго-восток!

......

Могучий рев внезапно взорвался с горы. Глядя вниз с неба, можно было увидеть ржущих боевых коней, и плотные ряды тибетской кавалерии начали бежать из разных районов в юго-восточную часть вершины.

— Он там! Убейте Ван Чуна! Станьте величайшим воином плато!

Боевые кони скакали на гору, тибетские генералы смотрели на них острыми взглядами, вокруг их тел бушевали энергетические бури.

По сравнению с обычными солдатами, генералы У-Цана были гораздо более жестокими и злобными.

Румбл! Сталь грохотала, и Ореолы Шипов начали расширяться, каждый из которых представлял одного Генерала У-Цана Царства Глубокого Бойца.

Игого!

Боевые кони издали потрясающие крики, и десять тибетских генералов бросились к Ван Чуну, их глаза светились порочным светом.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Лошади закричали, и упали на землю с массивными дырами в телах. Прежде чем они смогли приблизиться, тибетские генералы попали под громовой штурм.

Игого!

Тибетский полководец уже спрыгнул с лошади, когда мелькнул кровавый свет, оставив и его, и его лошадь разрубленными пополам.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Два, три, четыре… один генерал за другим были убиты Ван Чуном, прежде чем они смогли подобраться ближе. После того, как они умерли, энергия в их телах собралась в кровавый туман и погрузилась в тело Ван Чуна.

Каклак! Всего за несколько коротких мгновений сила Ван Чуна снова увеличилась. Из Уровня 7 Царства Глубокого Бойца он поднялся до Уровня 8, затем до Уровня 9, наконец остановившись на пике Уровня 9.

— Нехорошо!

Лицо Туми Сангжи побледнело. Каким бы медленным он ни был, он уже понял, что только что совершил огромную ошибку.

Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы вызвать больше элитных экспертов и заставить их окружить Ван Чуна, чтобы они могли наконец-то покончить с этой болезнью, угрожающей средствам существования У-Цана.

Но Туми Сангжа забыл, что при нынешнем уровне совершенствования Ван Чуна многие тибетские генералы не могли сравниться с ним.

Эти низменные тибетские генералы, атакующие вершину, могли стать только питательным веществом для Ван Чуна. Впитывая их совершенствование, Ван Чун становился все более и более ужасающим.

Когда Ван Чун находился на границе уровня 7 и уровня 8, он уже представлял для него серьезную угрозу, даже создавая впечатление, что он стоит на краю смерти. Теперь, когда Ван Чун впитал энергию этих тибетских генералов, это не значит…

Когда эта мысль промелькнула в его голове, тело Туми Сангжи напряглось. На его лбу внезапно появилась слабая рана, тонкая, как нить. Затем она распространилась на его нос, рот, грудь… В конце концов, она распространилась на металлического гиганта, разделив это огромное существо на две части.

Я не думал… что я действительно умру от его рук!

У Туми Сангжи расширились глаза, и все тело похолодело, как лед. Ван Чун был слишком быстр, слишком быстр. У него не было времени подумать о том, чтобы вытащить свой ятаган до того, как его убили.

Тумп!

Под бесчисленными взглядами Туми Сангжа, стоя на плече металлического гиганта, внезапно был разорван на куски.

И с его смертью, эти металлические люди и гиганты, вызванные Ореолом Черного Железа, мгновенно развалились на кусочки.

— Убьююююю!

Постоянный поток тибетских солдат набегал на гору, надеясь утопить Ван Чуна под своей массивной волной. Любой генерал в этих обстоятельствах, независимо от того, насколько он могущественен, в конечном итоге лишался энергии и умирал.

Но Ван Чун был другим.

Он был неутомимой машиной для убийств, постоянно накапливающей все больше и больше трупов на горе, и огромное количество солдат Мэнше Чжао и У-Цана умерли от его руки.

Во время этой бойни сила Ван Чуна только увеличивалась, бесконечно возрастая. В конце концов, под бесчисленными испуганными взглядами он продолжил путь к Царству Императорского Бойца, к которому стремятся бесчисленные воины.

Я не проиграю! Я не паду! Я никогда не проиграю!

Крик в сердце Ван Чуна становился все громче и громче. Он больше не чувствовал боли, и бесчисленные сабли и мечи, рубящие его, были либо заблокированы его крепкой броней, либо выбиты этим величественным барьером кровавой звездной энергии.

Пятнадцать минут, тридцать минут, сорок пять минут…

Время перестало иметь значение для Ван Чуна. Он уже забыл о внешнем мире, о себе, обо всем, кроме борьбы.

Груды трупов на горе становились все выше и выше. Через некоторое время из тела Ван Чуна вырвалась величественная энергия, такая же горячая, как лава.

Бум!

Ван Чун услышал массивный звук в своей голове.

В тот момент весь мир, казалось, затих. Впервые в этом бесконечном потоке солдат Мэнше Чжао и У-Цана, которые когда-то казались не обращающими внимания на смерть, теперь появились признаки паники и страха.

— Царство Императорского Бойца! Он достиг Царства Императорского Бойца!

— Как это могло произойти?!

— Мы всего лишь солдаты Царства Истинного Бойца! Мы не можем сравниться с экспертами Царства Императорского Бойца!

— Отступление! Спешите!

— Великий министр дал приказ! Те, кто отступят, будут казнены! Если мы не сможем достичь вершины, мы все будем убиты!

......

Солдаты, окружавшие Ван Чуна, все смотрели на него со страхом и шоком, некоторые из них даже начали дрожать.

К настоящему времени Ван Чун убил тысячи солдат Мэнше Чжао и У-Цана. Каждый из них думал, что в конце концов ему не хватит энергии и он умрет, но на самом деле Ван Чун не только не падал, но становился все более и более ужасающим, и даже прорвался в Царство Императорского Бойца.

Ван Чун стоял среди тысяч трупов, его волосы развевались по ветру. Но они не могли скрыть пару злобных, жестоких, безумных и кровожадных глаз, красных и чудовищных.

Ван Чуну нужно было только оглянуться вокруг, чтобы вызвать крики паники. Его безграничное намерение убивать заставило всех лошадей и солдат отступить назад.

— Прочь! Я убью его!

Сверху раздался холодный и ледяной голос, и массивная фигура упала с неба и рухнула перед Ван Чуном.

Клан! Появился массивный десятирукий бодхисаттва, его десять рук указывали на небо, как острые мечи. На мгновение он появился, как сверкающее золотое солнце.

Десятирукий бодхисаттва слегка наклонил свое тело, чтобы посмотреть на Ван Чуна, вокруг него потрескивала энергия.

Наконец появился Лунциньба, лидер пяти генералов-тигров.

Бум!

Прежде чем кто-то успел среагировать, внезапно с неба спустилась золотая сабельная энергия, высотой десять с небольшим чжан, и Лунциньба, казалось, даже не сдвинулся с места.

С точки зрения скорости и силы Лунциньба всегда был одним из лучших. Он мог быть только выше Ван Чуна, но не ниже.

Бузз! Лунциньба был быстр, но Ван Чун был не медленнее. Ван Чун внезапно поднял руки и быстро заблокировал клинок Лунциньбы.

Румбл! Гора вздрогнула, воздух наполнила пыль, и от удара бодхисаттвы появилась трещина длиной в несколько десятков чжан.

Но район несколько чжан вокруг Ван Чуна был спокоен, а земля не сломана. Не было никаких признаков того, что энергия сабли прошла мимо.

Мощный удар Лунциньбы был полностью заблокирован Чун Чуном.

Как это могло произойти? Он фактически заблокировал атаку моего бодхисаттвы?

В десятируком бодхисаттве зрачки Лунциньбы сжались, а на его лице появилось потрясение. Во всех трех сторонах этого конфликта, кроме таких элитных командиров, как Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, Хуошу Хуйцан, Дуань Гэцюань и Гелуофэн, только Сунь Люйюэ мог сражаться на равных с ним.

Но даже Сунь Люйюэ не мог отразить всю силу его сабли. Он не осмелился поверить, что Ван Чун, юноша, известный своим умом и замыслами, на самом деле был настолько опытным мастером боевых искусств, что мог обменяться с ним ударами.

Какое боевое искусство он культивирует? Никто не может бороться с искусством Святого Храма Великой Снежной Горы! Это невозможно!

Лунциньба испытал сильный шок.

Из-за того, что Ван Чун так сильно укрепился за такое короткое время, бросало вызов всем принципам и здравому смыслу боевых искусств, которые он понимал. Даже Великая Снежная Гора, со всеми ее секретными руководствами по боевым искусствам, не смогла бы достичь этого.

— Ублюдок, кто же ты такой?

Лунциньба внезапно осознал, что и он, и Великий Министр полностью недооценили этого юношу Великого Тана. Ничего в нем нельзя было оценить, используя здравый смысл.

Бум!

Независимо от того, что думал Лунциньба, такие вещи были совершенно бессмысленными для нынешнего Ван Чуна. Через мгновение после нападения Лунциньбы Ван Чун быстро начал контратаку.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 628. Решающая битва! Истощение!**

Бузз! В мгновение ока Ван Чун исчез перед десятируким бодхисаттвой. Прежде чем окружающие солдаты Мэнше Чжао и У-Цан увидели, где он находится, Ван Чун уже появился рядом с бодхисаттвой.

Сабля столкнулась с мечом, посылая искры. Ужасный удар Ван Чуна был полностью заблокирован одной из десяти рук бодхисаттвы. Десятирукий бодхисаттва Святого Храма Великой Снежной Горы был известен шквалом атак, которые он мог совершить, и лишь немногие могли сравниться с ним по скорости атаки. Кроме того, у него не было слепых пятен, десять рук защищали спереди и сзади, сверху и снизу, слева и справа.

Независимо от того, с какого угла атаковал Ван Чун, десятирукий бодхисаттва был способен полностью блокировать его атаки.

— Хотелось бы узнать, насколько у тебя есть навык!

Лунциньба был уже спровоцирован атакой Ван Чуна. Будучи лидером Пяти Генералов Тигров, Лунциньба не верил, что он проиграет юноше Великого Тана. КланКланКлан! Золотой бодхисаттва начал вращать четыре своих мечеподобных руки, издав резкий вопль.

Бум! Лунциньба и Ван Чун исчезли, оба они двигались с максимальной скоростью. Пятна, оставленные их движениями, были видны по всей вершине.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Волны энергии пронеслись над горой, повсюду разбрасывая трупы и камни и наполняя воздух пылью.

Это был первый раз, когда Лунциньба был вынужден поднять десятирукого бодхисаттву на этот уровень. Десять рук бодхисаттвы, в сочетании с врожденной силой Лунциньбы, были похожи на пять или шесть экспертов Царства Императорского Бойца, сражавшихся одновременно с Ван Чуном.

На Тибетском Плато уважали силу атаки Лунциньбы. Ни Цирень Сянсян, ни эксперты других племен не могли с ним сравниться.

Но его противником на этот раз был Ван Чун.

Хотя десятирукий бодхисаттва Лунциньбы был быстрым, Ван Чун тоже не был медленным. Техника с шестью руками работала до предела, как будто он сам вырастил эти шесть рук. Тем временем Маленький Меч Иньян и Меч из Стали Вутц в его левой и правой руках использовались в максимальной степени.

Хотя техника Ван Чуна с шестью руками намного уступала десятиконечному бодхисаттве Лунциньбы, ее было достаточно, чтобы бороться.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Десять рук были похожи на самые острые мечи, каждый — на высшего эксперта. Они постоянно наносили удары, их сабельная энергия не оставляла следов, и они наполняли Ван Чуна.

Битва приближалась к концу, Мэнше Чжао и У-Цан были на грани победы. Таким образом, Лунциньба не заботился о том, что десятирукий бодхисаттва потреблял огромное количество энергии в своем пиковом состоянии и наверняка оставит его очень слабым в течение некоторого времени после битвы.

Ван Чун был на вершине списка обязательных убийств великого министра.

По правде говоря, даже Лунциньба считал его шипом в боку, смертельным недугом для Тибетского Плато. Хотя немногие посторонние знали о чуме, которая сейчас быстро распространяется по Тибетскому плато, Лунциньба знал.

Этот противник с такими схемами, такими способностями и мудростью не был тем, кого Империя У-Цан могла бы отпустить.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Чем больше он сражался, тем больше Лунциньба был удивлен. Юноша с кровавыми глазами перед ним явно впал в безумие, но демонстрируемая им боевая сила указывала на обратное.

Несмотря на то, что он был в состоянии безумия, его способности охладили сердце даже такого элитного эксперта, как Лунциньба. Он был не только невероятно быстр, каждое его движение было утонченным, простым, быстрым, эффективным!

В каждом движении не было ничего постороннего, только то, что могло убить врага самым быстрым и эффективным способом.

— Атакуй! Помогите генералу Луну убить этого парня!

— Вперед! Убей этого паршивца и будешь богато вознагражден!

— Генерал уже сдерживает его. Давай пойдем вместе и поможем генералу!

......

Видя, что Лунциньба остановил Ван Чуна, окружающие тибетские солдаты, которые только что прибыли с тыла, увидели свой шанс и бросились вперед, чтобы предложить свою помощь.

Бузз!

Ситуация внезапно изменилась. Как будто чувствуя угрозу, Ван Чун исчез из поля зрения Лунциньбы во вспышке света. Прежде чем Лунциньба успел среагировать, вокруг него поднялись крики. Сотни солдат Мэнше Чжао — У-Цана были внезапно отброшены в воздух и разрезаны на части, прежде чем они смогли даже упасть на землю.

— Нехорошо!

Даже будучи лидером Пяти Генералов Тигров, Лунциньба все еще мгновенно скривился от этого вида. Но было уже слишком поздно. Небо было заполнено криками битвы, и солдаты, которые не знали правды о ситуации, бросались со всех сторон, провоцируя Ван Чуна.

Ван Чун, по-видимому, полностью покинул Лунциньбу, его цели переключились на других солдат Мэнше Чжао и У-Цана.

Мастер боевых искусств, обладающий мастерством применения искусства Маленького Иньяна и владеющий чрезвычайно острым мечом из Стали Вутц, был по существу непобедим на таком хаотичном поле битвы.

Еще более пагубным было то, что Маленькое искусство Иньян Ван Чуна позволяло ему постоянно поглощать энергию других, и казалось, что у него нет границ.

— Aaааах!

Крики поднимались и падали, вся юго-восточная линия битвы стала бойней Ван Чуна. Бум! К тому времени, когда десятьирукий бодхисаттва Лунциньба подошел и вновь и напал на Ван Чуна, склон горы был покрыт трупами солдат Мэнше Чжао и У-Цана, как Царства Глубокого Бойца, так и из царства Иситнного Бойца. Место было превращено в бойню.

— Презренный, я тебя убью!

Когда он увидел тысячи солдат, которых убил Ван Чун, глаза Лунциньбы покраснели, и ярость поднялась от его груди до макушки головы.

Ван Чун осмелился убивать людей перед ним, обращаясь с ним так, будто его не существует? Когда внушительный лидер Пяти Генералов Тигров Королевства Нгари когда-либо был так унижен?

Румбл! Его даньтянь вибрировал от металлического грохота. Лунциньба был мгновенно покрыт яростной Звездной Энергией, бодхисаттва поднял все десять своих рук, и он выпустил шторм ударов со скоростью, в несколько раз превышающей прежнюю.

Но прежде чем Лунциньба смог приблизиться к Ван Чуну, произошла новая неразбериха.

Бузз!

Без предупреждения невидимая сила внезапно спустилась с неба и обернулась вокруг Лунциньбы, как набор цепей. Прежде чем Лунциньба успел ответить, он почувствовал, что его сила упала на целый уровень.

Это внезапное изменение уровня совершенствования заставило Лунциньбу почти потерять контроль над десятируким бодхисаттвой, и он почти упал на пол.

— Поздравляем пользователя! За убийство гораздо более десяти иностранных генералов вы успешно активировали Ореол Проклятия Генералов!

Лунциньба понятия не имел, что холодный голос в настоящее время звучит в голове Ван Чуна. Однако он видел, что под ногами Ван Чуна появился новый ореол.

Это был массивный Ореол Шипов, а его цвета — смесь золота и черного. В ореоле можно было видеть различные виды вооружений: сабли, копья, мечи, алебарды, топоры и щиты.

Румбл! В одно мгновение этот таинственный ореол распространился от ног Ван Чуна, чтобы покрыть всю гору.

Если смотреть с неба вниз, можно было заметить, как бесчисленные ореолы начинают мерцать. На этот раз, однако, это были не ореолы обычных солдат, а ореолы генералов, которые выпали из ряда.

В этот момент силы всех генералов на горе были подавлены, в том числе Лунциньбы.

Что это за ореол?

Лунциньба побледнела. За всю свою долгую жизнь он никогда не видел такого ореола.

В этом мире эффект ореолов должен был носить эффекты усиления, но эффект Ван Чуна был другим. Он, очевидно, был сосредоточен на ослаблении врага. Возможно, он мог игнорировать это, когда они только ослабляли обычных солдат, но на этот раз пострадал даже Лунциньба!

С появлением Ореола Проклятия Генералов ход всей битвы мгновенно изменился.

Бум! Свет меча выстрелил в Лунциньбу, как удар молнии. В прошлом Лунциньба был бы полностью способен остановить его, но на этот раз он был слишком медленным.

Бабах!

Раздался звук острого оружия, проникающего в плоть!

Лунциньба думал о том, чтобы перехватить эту атаку, но острая кромка пронзила его звездную энергию и его броню, достав до самого сердца.

Бац!

Колени Лунциньбы стали мягкими, его руки схватились за меч, и он недоверчиво опустился на колени. Он чувствовал, как тот злой меч выпивает энергию из его тела.

Так не должно быть!

Даже когда умер, Лунциньба не мог поверить, что, хотя он пришел убить Ван Чуна, он погиб сам. Ореол Проклятия Генералов нарушил его скорость, что привело к смерти.

Борьба между экспертами была решена в считанные секунды.

На уровнях, которых достигли Ван Чун и Лунциньба, наименьшая разница в скорости могла привести к смерти, и это было устроено ослабляющим эффектом Ореола Проклятия Генералов!

— Генерал мертв!

Когда Лунциньба упал, схватившись за меч руками, вся армия мгновенно погрузилась в хаос.

Все были ошеломлены этим зрелищем.

Когда они посмотрели на стоящий на коленях труп Лунциньбы и чудовищную красную фигуру перед ним, в их глазах появился глубокий страх. Перед ними был не человек, а какой-то бесчеловечный бог демонов.

Никто не предполагал, что Лунциньба умрет! И умрет таким образом!

Бабах!

Длинный меч отделил голову Лунциньбы от его шеи и отправил ее в воздух, вызвав мощную панику в толпе. Солдаты Мэнше Чжао и У-Цана, которые храбро сражалисьй, теперь чувствовали ужасающий страх.

Ван Чун казался неубиваемым монстром. Независимо от того, сколько людей пришло или как они сражались, он никогда не проиграет и никогда не устанет.

— Бой! Бой! Бой!

— Убить! Убить! Убить!

......

Ван Чун продолжал сражаться на вершине, идя туда, где он мог найти людей. Кровавый свет оставлял землю покрытой испуганными трупами, где бы он ни проходил. Десять, сто, одна тысяча, десять тысяч…

Эти крики только подстегнули намерение Ван Чуна убивать, и он сеял хаос на горе, как бог смерти.

Очень, очень долго, после того, что казалось прошли бесчисленные эпохи, всё смолкло. Казалось, весь мир погрузился в мертвую тишину. Кровь в глазах Ван Чуна начала угасать, и он постепенно начал приходить в себя. В этот момент он не мог чувствовать ни одного человека вокруг себя.

В этот момент бешеное пламя, которое подталкивало его и давало ему силу, наконец начало угасать.

Наконец, Ван Чун начал чувствовать глубокое истощение.

— Маленький брат, маленький брат…

Взволнованный голос окликнул его. Он был очень мягким, и звучал как будто очень издалека.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 629. Решающая битва! С ясной головой, после безумия берсерка!**

Это кто? Кто меня зовет?

Что-то, казалось, замерцало перед глазами Ван Чуна, и он неосторожно ударил своим мечом. Клан! Звон металла о металл в его ухе встряхнуло Ван Чуна, рассеивая мир крови, который наполнил его глаза.

Звуки столкновения металла, ржание боевых лошадей и призывы к битве снова вошли в его ухо.

Ван Чун открыл глаза и сразу увидел перед собой взволнованное, молодое и красивое лицо.

— Старший брат?!

Ван Чун с недоверчивым выражением лица посмотрел на взволнованного молодого человека перед ним. Взволнованным и обеспокоенным молодым человеком, который предстал перед ним, был старший брат Ван Чуна Ван Фу.

Его лицо было несколько бледным, и он казался довольно слабым.

Также в этот момент Ван Чун заметил, что меч в его руке находится в ожесточенном столкновении с мечом из Стали Вутц в руках его старшего брата. Эти двое оказались в тупике.

И его старший брат был залит кровью. По-видимому, он был ранен, причем некоторые раны, по-видимому, были нанесены мечом из Стали Вутц.

— Что тут происходит?

Ван Чун был ошеломлен. Он вспомнил, что он атаковал юго-восточные линии, но ничего после этого.

— Маленький брат, как ты сейчас поживаешь?

Голос Ван Фу вернул Ван Чуна обратно в реальность. Хотя он выглядел спокойным на поверхности, глаза Ван Фу были полны сильного беспокойства.

— Я в порядке…-

Ван Чун вздохнул.

— Ты помните, что сейчас было? — Осторожно прощупал Ван Фу.

Ван Чун покачал головой. Он только помнил, что он ворвался в разрыв, созданный Дуань Гэцюанем, но не более того, тем более он не помнил, почему он сражался со своим собственным братом.

— Уф!

Ван Фу выдохнул, выражение его лица явно расслабилось.

— Старший молодой мастер, все в порядке, он в порядке!

Позади Орел тоже глубоко вздохнул.

Ван Чун увидел осторожные фигуры и смутно начал что-то осознавать. Но Ван Чун быстро вспомнил кое-что еще. Юго-восточная линия обороны…

Он ясно помнил, что перед тем, как передать командование Старому Орлу, юго-восточная линия обороны полностью провалилась.

— Маленький брат, подожди минутку. Только не поворачивай голову!

Ван Фу кое-что заметил, выражение его лица мгновенно изменилось, когда он кричал на Ван Чуна, но он опоздал.

Хууум! Когда Ван Чун повернул голову, чтобы посмотреть на ветреное поле битвы, он увидел зрелище, которое запомнит на всю оставшуюся жизнь. Начиная с его ног, земля была покрыта тысячами трупов, покрывающих гору. Тела лошадей и людей, сабли и мечи, военные знамена… зрелище простиралось настолько далеко, насколько мог видеть глаз, малиновая кровь водопадом текла по склону из этих тусклых трупов.

В радиусе от семи до восьмисот чжан не было видно ни одного стоящего солдата Мэнше Чжао или У-Цана. Все солдаты Мэнше Чжао и тибета осторожно наблюдали издали, их лица были бледны, они испуганно смотрели на него, как будто он был каким-то демоническим богом, восставшим из ада.

Ван Чуну нужно было только повернуться и взглянуть на них, чтобы эти храбрые солдаты отступили в страхе.

Когда его взгляд скользнул по юго-восточным линиям, Ван Чун увидел трупы Туми Сангжи, Лунциньбы и многих других генералов Мэнше Чжао и У-Цана.

— Я действительно все это сделал? — Пробормотал про себя Ван Чун. Его сердце было ошеломлено этим зрелищем.

Это был живой ад!

Несмотря на то, что он не хотел в это верить, тот факт, что солдаты Мэнше Чжао и У-Цана смотрели на него так, словно он был каким-то демоническим богом, густой запах крови на его теле и истощение, которое он чувствовал, несмотря на обильную энергию крови внутри его тела, заставила Ван Чуна постепенно начать понимать.

— Маленький брат, не думай об этом слишком много. Это война.

Ван Фу подошел сзади и добавил:

— И эта война еще далека от завершения!

Ван Фу был прав. Хотя Ван Чун сумел положиться на свои собственные силы, чтобы переломить ход битвы и спасти юго-восточную линию обороны, отбросив поток солдат Мэнше Чжао и У-Цана, война была еще далека от завершения.

Из восьми оборонительных рубежей Мириадного Звездного Образования Ван Чун спас только юго-восточную оборонительную линию, изменив только местную ситуацию. Хотя он убил более десяти тысяч солдат в своем безумии, по сравнению с более чем двумя сотнями тысяч солдат Мэнше Чжао и У-Цана, этого было недостаточно.

Юго-запад, северо-запад, северо-восток, север, запад, юг… эти районы все еще вели ожесточенные бои.

А на горе Могущественный Чудотворный Бог его отца Ван Яна все еще сражался с Буддой Вайрокана Хуошу Хуйцана, а Бог Ваджра Сяньюй Чжунтуна сражался с двуглавым, четырехруким богом-демоном Дуань Гэцюаня.

Отогнав солдат Мэнше Чжао — У-Цана от юго-восточной линии, Ван Чун заставил их атаковать другие линии обороны.

— Маленький брат, мы все еще нуждаемся в тебе. Великий Тан все еще нуждается в тебе!

Ван Фу посмотрел на Ван Чуна с чувством глубокого ожидания в глазах.

Он совсем недавно очнулся от комы. Честно говоря, Ван Чун сумел вывести армию на эту ступень и заставить ее так долго продержаться, что оставило его глубоко удивиться!

Хотя они произошли от одного и того же отца и матери, Ван Фу никогда не предполагал, что этот его непослушный и озорной третий брат действительно будет прятать такой превосходный талант к бою.

Чисто с точки зрения стратегического ума, его младший брат Ван Чун намного превзошел его.

В этот момент только его младший брат мог вывести армию из этой ситуации.

— Маленький брат, будь то сражаться или отступать, ты полностью поддерживаешь меня. Поражение в бою — это не преступление солдата. То, что мы могли продержаться до этого момента, уже неплохо. Просто слишком много солдат Мэнше Чжао и тибета. — Сказал Ван Фу.

Битва еще не закончилась, и худшая ситуация еще не наступила, поэтому у армии Протектората Аннана оставалось достаточно времени, чтобы решить, хочет ли она отступить и сохранить свою боевую силу, или продолжит сражение.

Ван Фу решил передать все полномочия по принятию решений своему младшему брату.

— Не отступать! В этой войне я никогда не отступлю!

Ван Чун прервал своего брата, прежде чем он успел закончить говорить. Если юго-восточные линии не были нарушены и были временно стабилизированы, у него все еще был шанс. Клан! Ван Чун убрал меч и побежал обратно на вершину.

— Старый Орел, иди со мной!

В его уме, Камень Судьбы продолжал наводнять его предупреждениями. Численность армии протектората Аннана упала до очень опасного уровня. Если она продолжит падать, Ван Чун будет уничтожен.

Но Ван Чун никогда не позволит себе отступить.

Армия протектората Аннана не могла отступить!

Великий Тан тоже не мог отступить!

Если армия протектората Аннана отступит на один шаг, домино рухнет, и Центральные Равнины падут. Отступление на один шаг приведет к отступлению шаг за шагом. Это больше не было просто продолжением Протектората Аннана или безопасностью юго-запада.

Даже его старший брат Ван Фу не знал, что никому на горе, включая Ван Фу, некуда было отступать.

И, по мнению Ван Чуна, эта битва была еще далеко не проиграна.

Еще было время все перевернуть.

Свист!

Черное знамя развевалось на ветру. Оно было давно срублено, очевидно, дело рук тибетского ятагана, но оставшийся лоскуток, изображавший Великий Тан, Протекторатом Аннана был возвращен на вершину.

Под мрачным небом Ван Чун стоял на вершине и оглядывался. Земля была покрыта трупами, и солдаты Мэнше Чжао и У-Цана сражались с солдатами Великого Тана, куда бы он ни посмотрел. В какой-то момент сломанная линия обороны на востоке была снова заполнена.

— Старший брат!

Хотя он и понятия не имел, что произошло несколько минут назад, и тем более как восточные линии были отремонтированы, знакомое расположение солдат сразу же позволило Ван Чуну понять, кто был архитектором.

Не было никаких сомнений в том, что в решающий момент появился его старший брат и возглавил армию в ремонте восточного разлома.

— Солдаты топора, отступайте! Солдаты щита, вперед!

— Передайте мое сообщение западным линиям. Генерал Чжан должен повести солдат-копейщиков и нанести удар на юго-запад!

Пройдите к северным линиям. Второе и третье подразделения должны продвинуться на тридцать шагов вперед и влево и отделить тибетскую конницу от солдат Мэнше Чжао.

— Прикажите всей кавалерии немедленно отступить и собраться на вершине для приказов.

— Прикажите лучникам собрать стрелы для одного последнего залпа.

— Прикажите мастерам собраться на вершине и попросите их сделать все возможное, чтобы произвести последнюю волну стрел. Надписи не нужны!

— Прикажите Сунь Люйюэ, Ло Цзи, Чжао Уцзяну и Лин Ушоу передать свои команды своим заместителям и завершить сражения со своими противниками. Они должны сделать все возможное, чтобы справиться со слонами на южной линии!

— Пятый и шестой отряды должны двигаться на юго-восток. Четырнадцатый и семнадцатый отряды должны двигаться на северо-запад. Двадцать третий и двадцать шестой отряды должны двигаться на северо-восток… Множество звездных формирований должно убраться. Все линии должны быть перемещены обратно!

......

Стоя под знаменем, Ван Чун издал череду приказов. После ремонта юго-восточной и восточной линий опасность, с которой столкнулась армия протектората Аннана и Мириадное Звездное Образование, значительно уменьшилась.

Хотя смертельный удар Дуань Гэцюаня привел к разрушению еще не созревшего Мириадного Зездного Образования и к гибели многих танских солдат, он также освободил много места на вершине. У Ван Чуна теперь был еще один шанс использовать формирование.

Бузз!

Когда приказы стали приходить один за другим, армия протектората Аннана, казалось, нашла свое ядро, стабилизировавшееся и устойчивое.

Выбрав отступление и сокращение линии обороны, собрав свои силы на вершине, остановившееся Мириадное Звездное Образование, теперь в несколько раз сморщенное, снова начало медленно возвращаться к жизни.

И оно двигалось все быстрее и быстрее!

— Черт возьми! Как это могло быть!

У подножия горы Далун Руозан побледнел от этого вида. Дуань Гэцюань, великий генерал Эрхая, не служил при Хуошу Хуйцане, поэтому Хуошу Хуйцан не мог его контролировать. Естественно, он не мог прогнозировать или ограничивать его действия.

Честно говоря, даже Далун Руозан был удивлен терпением великого генерала Эрхая, а также его грозным ударом. И он должен был признать, что этот удар был довольно эффективным.

После того, как Далун Руозан сумел с большим трудом сломать Мириадное Звездное Образование Ван Чуна, он не мог допустить ее возобновления.

Испытав убивающую силу Мириадногоа Звездного Образования, Далун Руозан прекрасно понимал, что будет означать для армии Мэнше Чжао и У-Цана его восстановление.

Бешеная мясорубка!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 630. Решающая битва! Сжигание зернохранилищ!**

— Передайте мой приказ! Мы должны заплатить любую цену!

— Поручите отряду казни и супервайзерам! Неважно, насколько велика цена, мы не можем позволить этому ублюдку восстановить формирование!

......

В самом конце Далун Руозан чуть не заистерил.

Далун Руозан всегда был известен как элегантный, хорошо образованный и собранный. Он даже не мог вспомнить, когда в последний раз его заставляли делать такие вещи. Но в такой критический момент, против такого противника, как Ван Чун, он не мог не волноваться.

Против противника на уровне Ван Чуна, маленькая ошибка может привести к изменению всей ситуации.

И Далун Руозан не хотел терять этот путь.

Чуфчуф!

Лошади помчались прочь, оставляя за собой густые следы пыли. По приказу Далуна Руозана вся армия Мэнше Чжао и У-Цана начала стремиться к вершине. К настоящему времени было демонтировано более семидесяти процентов стальных стен на горе.

Армия протектората Аннана теперь представляла гораздо меньшую угрозу для армии Мэнше Чжао — У-Цана.

— Лучники, огонь!

Хотят Далун Руозан или Гэлуофэн или не хотят, эти стрелки, что Ван Чун так упорно держал в центре армии, с помощью стрел, которые были собраны с горы или изготовлены мастерами Чжана Шоужи, в настоящее время играли наиболее важную роль в битве.

Твишьтвишьтвишь!

Толстый залп стрел упал с неба, спускаясь на юго-восточную сторону в критическом узле армии Мэнше Чжао — У-Цана. Подобно линии домино, эта точка хаоса быстро расширялась, приводя в состояние беспорядка всю армию. В конце концов, ему удалось расстроить наступление Мэнше Чжао и У-Цана.

Это был лучший шанс для армии протектората Аннана.

Бум!

Вся гора вздрогнула, и Мириадное Звездное Формирование армии Протектората Аннана снова пришло к жизни. Хотя это было в гораздо меньших масштабах, этого было как раз достаточно для ограниченных границ вершины, позволяя этому атакующему формированию, столь известному в прошлой жизни Ван Чуна, еще раз показать свою ужасающую силу.

Палдаи бесчисленные солдаты Мэнше Чжао и У-Цана, и потери Мэнше Чжао и У-Цана были в несколько раз больше, чем жертвы Великого Тана. Постоянные предупреждения от Камня Судьбы в сознании Ван Чуна постепенно начали замедляться. Но армия протектората Аннана все еще находилась в ужасном положении.

— Молодой Мастер, мы правда не отступим?

На лице Старого Орла было беспокойное выражение. Армия Протектората Аннана снова продемонстрировала огромную боевую мощь, и каждая смерть Тана требовала выплаты семи или восьми солдат Мэнше Чжао — У-Цана.

Но если эта ситуация сохранится, лучшим результатом будет то, что обе стороны потерпят поражение. Армия Мэнше Чжао — У-Цана может в конечном итоге получить тяжелые ранения, но армия протектората Аннана в конечном итоге будет сражаться до последнего человека.

Старый Орел не боялся смерти, и он не сожалел, если умрет здесь с десятками тысяч солдат армии Протектората Аннана. Но Ван Чуну нельзя было здесь умереть.

Ван Чун обладал талантом командира, который превосходил всех других генералов, и война на юго-западе служила лучшим тому примером.

Ван Чун уже достаточно хорошо проявил себя перед такими известными генералами юго-запада, как Хуошу Хуйцан и Далун Руозан. Он использовал сто тысяч солдат, чтобы бороться против их пятисот тысяч солдат, причем значительная часть вражеской армии состояла из мощной кавалерии. Даже Далун Руозан не мог осуществить такой подвиг.

Чисто с точки зрения его понимания военного искусства, даже Далун Руозан не мог с ним сравниться.

В будущем талант Ван Чуна позволит ему стать надеждой Великого Тана, генералом, который вселит страх в остальной мир. Несмотря ни на что, он не мог здесь умереть.

Старый Орел слегка опустил голову с блеском в глазах. Он спрятал руку в рукав, накапливая энергию. Ван Чун не был сосредоточен на нем вообще, поэтому Старый Орел планировал ударить Ван Чуна, чтобы тот потерял сознание и утащить его, если ситуация испортится, а Ван Чун все еще откажется уходить.

— Мы еще не проиграли, пока нет… Тибетцы и Мэнше Чжао не выиграли. У нас еще есть шанс победить!

Старый Орел посмотрел на скрестившиеся ноги Ван Чуна, сидящего под знаменем, с ошеломленным выражением лица.

— Молодой Мастер, что ты говоришь?

На этом этапе битвы Старый Орел не знал, как армия Протектората Аннана все еще может победить. Все трюки были использованы, все карты показаны. Все было положено на стол, и Старый Орел действительно не мог понять, при помощи чего армия Протектората Аннана сможет одержать победу.

Но Ван Чун никогда не лгал, особенно в такие моменты.

— У нас еще есть шанс: у нас должен быть шанс…- сказал Ван Чун, его голова медленно смотрела на юг, его глаза ярко сияли. Великий Тан еще не проиграл, как и армия Протектората Аннана. Только Ван Чун знал, что на юго-западе все еще был один кусочек надежды, последний кусочек надежды.

— Я уже все устроил. Теперь все зависит от тебя…

Ван Чун посмотрел на юг и сказал так тихо, что только он сам мог слышать свои слова.

Ван Чун написал все свои планы в шелковом пакете, но он понятия не имел, сможет ли этот человек прибыть на поле битвы вовремя.

— Жизнь каждого в твоих руках. Прямо сейчас я могу только надеяться, что ты сможешь сюда добраться …

Ван Чун внезапно встал и издал самый важный приказ, который он дал после своего пробуждения.

— Старый Орел, дай сигнал!

— А?

Старый Орел посмотрел на него в оцепенении, медленно реагируя.

— Ты забыли о сигнале, который я сказал тебе дать три дня назад?

Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть на Старого Орла, выражение его лица было очень серьезным.

Старый Орел вспомнил в одно мгновение. Три дня назад Ван Чун рассказал ему об очень важном сигнале, но он ничего не сказал о том, для чего тот был нужен.

Старый Орел никогда не думал, что этот сигнал будет использоваться в такое время, и даже сейчас Старый Орел не понимал, что означает этот сигнал.

Кряяяя!

Громкий крик орла взорвался над полем битвы. Из темных облаков вылетел огромный орел, издавая крики, которые, казалось, обладали неким ритмом.

Крик орла можно было услышать на расстоянии ста ли, и он эхом разнесся по небу.

— Что он делает?

Внезапные действия Ван Чуна привлекли внимание многих людей. У подножия горы Гелуофэн и Далун Руозан повернули головы к большому орлу в небе.

На напряженном поле битвы крики этого орла казались очень резкими. Хотя ни один из них не знал, что это значит, учитывая их понимание Ван Чуна, командиры Мэнше Чжао и У-Цана сохраняли глубокую бдительность.

Но после того, как орел вскрикнул, ничего не произошло. вдалеке все было тихо и спокойно, а на поле битвы все еще происходил напряженный бой. Они не могли обнаружить никаких изменений.

— Что этот парень задумал?

Далун Руозан покосился на этого большого орла в небе. Внезапное появление этого орла и последовавшее за ним ничто полностью смутило его.

С другой стороны, Гелуофэн был не менее озадачен.

Хотя он очень редко вовлекал себя в стратегические решения, он рассматривал младшего сына клана Ван с такой же настороженностью, как Далун Руозан.

— Независимо от того, какие у него планы, теперь это бесполезно. Мы не верим, что у тебя все еще есть какие-то хитрости в такой момент!

Гелуофэн поднял голову, его глаза сияли ярким светом.

Война на юго-западе уже была улажена. Он, Гелуофэн, уже доказал всем, что Великий Тан не был непобедимым. Хотя цена была высокой, пока он поддерживал альянс между Мэнше Чжао и У-Цаном, Мэнше Чжао мог справиться с контратакой Великого Тана.

Что еще более важно, получив юго-запад Великого Тана, Мэнше Чжао действительно сможет избежать границ Эрхая. А потом, чтобы справиться с общим врагом, Гелуофэн придумает, как получить помощь других империй.

В конце концов, Мэнше Чжао сможет восстановить все свои потери и получить много преимуществ.

Это была позиция Гелуофэна в войне на юго-западе.

Но эти мысли не смогли долго продержаться в сознании Гелуофэна. В следующий момент все его надежды и амбиции на юго-запад были разрушены.

— Ваше Величество, быстро, посмотрите туда! — Вдруг воскликнул человек рядом с ним. Гелуофэн подсознательно повернул голову в направлении голоса, после чего он увидел густые клубы дыма, поднимающиеся над горизонтом.

Раз, два, три… в конце концов весь горизонт был покрыт густыми клубами дыма, и там слышались звуки борьбы и криков.

Через мгновение Гелуофэну, казалось, был нанесен страшный удар, от его лица отступила кровь и оно стало таким же белым, как лист бумаги. Этот государь юго-запада, который очень редко проявлял свои эмоции, наконец, проявил признаки паники и беспокойства.

— Зернохранилища!

Все тело Гелуофэна дрожало. В его голове была только одна мысль. В этом направлении Мэнше Чжао хранил зерно. Чтобы предотвратить ночной набег Тана на амбары, чтобы сжечь их, Гелуофэн разместил их в тылу и послал солдат охранять их.

Тибетцы и Мэнше Чжао потребляли много еды каждый день, особенно на более поздних этапах, так как Гелуофэн стал также ответственным за кормление тибетцев. В результате Гелуофэн направил большое количество крестьян и рабочих, чтобы построить большое количество огромных зернохранилищ.

Гелуофэн никогда не ожидал, что его амбары, которые могут накормить более двухсот тысяч солдат, будут атакованы в такое время. Из-за густого дыма и огня этот пожар казался немалым.

Мало амбаров, вероятно, выжили, если таковые вообще имелись.

— Как это могло случиться? Что произошло с солдатами, охраняющими зернохранилища?

Глаза Гелуофэна покраснели, и он стиснул зубы, не смея поверить своим глазам. Он ясно помнил, что там находилось пять тысяч солдат. Почему он ничего не услышал от них?

Но ничего из этого не было важно. Все солдаты уже были отправлены на поле битвы, поскольку битва достигла своего апогея. У Гэлуофэна не было солдат, чтобы отправить туда в качестве подкрепления.

— Ван Чун!

Гелуофэн повернул голову и посмотрел на вершину. Каким бы медленным он ни был, даже он осознал, что орлиные крики, которые только что появились, были сигналом для поджога зернохранилищ.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 631. Решающая битва! Обманутый Гелуофэн!**

— В тылу армии Мэнше Чжао начался пожар!

На вершине Старый Орел недоверчиво смотрел на огненный свет, поднимающийся издали. Для него это было практически чудом. Старый Орел никогда не предполагал, что сигнал, о котором говорил ему Ван Чун три дня назад, будет издан этого.

— Хахаха, Ли Сие, я знал, что ты меня не подведешь!

Ван Чун зарычал от смеха, смотря яркими глазами вдаль, и темные тучи, окутывающие его лоб, теперь исчезли.

Самый критический момент в битве наконец наступил. Как и ожидалось, Ли Сие, выполнив свою миссию по распространению чумы на плато, выполнил последний приказ в шелковой сумке и поспешил на юго-западное поле битвы.

С того момента, как он покинул столицу, Ван Чун уже знал, что Великому Тану будет очень трудно выиграть войну. Чтобы победить армию Мэнше Чжао и У-Цана, это будет его последний и единственный шанс.

На Тибетском Плато чума распространялась, оставляя трупы коров и овец покрывать всю землю. И теперь ему удалось сжечь зернохранилища армии Мэнше Чжао.

После уничтожения зернохранилищь армии Мэнше Чжао и У-Цана, у них сразу не осталось выбора. Даже если Далун Руозан и Хуошу Хуйцан были готовы к тому, чтобы тибетцы ели продукты Мэнше Чжао, их планы теперь были бесполезны.

Потому что не было! Больше! Провизии!

— Гэлуофэн, теперь твоя очередь выбирать!

Ван Чун посмотрел вниз с горы на королевскую фигуру на колеснице, а его глаза ярко сияли.

......

— Ублюдок!

Лицо Гелуофэна было искажено яростью, повелитель Эрхая был намного злее, чем представлял себе Ван Чун. Эти зернохранилища в тылу содержали не только продукты, чтобы кормить армию из сотен тысяч человек, но и мечты и надежды Гелуофэна всей его жизни.

Без этих продуктов, независимо от победы или поражения, после этой битвы Гелуофэну пришлось бы отступить. А тибетцы должны были уйти даже быстрее, чем армия Мэнше Чжао.

Без поддержки тибетцев у Мэнше Чжао не было бы шансов противостоять следующей атаке Великого Тана.

А на юго-западе Великого Тана все гражданские лица могли бы спрятаться в горах и лесах, чтобы избежать войны, либо забрав с собой еду, либо схоронив ее в земле.

Даже если бы Гелуофэн стал грабить землю ради еды, он потратил бы много времени. Что еще более важно, если бы он разделил свои войска, Мэнше Чжао даже не смог бы продержаться один раунд против предстоящего штурма Великого Тана.

Мечта, над которой Гелуофэн работал десятилетиями, была полностью уничтожена.

— Если ты разрушишь мою мечту, я сначала уничтожу твою армию Протектората Аннана, а затем убью тебя! Сегодня вы все умрете!

Все тело Гелуофэна дрожало, его разум был почти безумен от ярости.

Даже после того, как Мэнше Чжао потерял так много солдат, он не столь разозлился, но когда он увидел, как дым поднимается из горящих зернохранилищ, Гелуофэн пришел в ярость.

Крэк!

Прилив энергии прошел от ног Гелуофэна к колеснице внизу, заставив эту роскошную бронзовую колесницу, позолоченную золотом, мгновенно разбиться.

Тело Гелуофэна упало с колесницы на землю, и мир содрогнулся.

Бззт!

Лицо Гелуофэна было искажено, и его убийственное намерение почти обрело физическую форму, и вырвалось из его тела. Даже пространство вокруг Гэлуофэна начало крутиться.

Гелуофэн начал шагать к горе, земля дрожала с каждым его шагом. Как будто даже земля не выдерживала его веса.

Король Эрхая больше не имел поведения суверена. Все, что осталось, — это намерение убивать.

— Умри ради меня!

Гелуофэн шагнул вперед и внезапно с грохотом прыгнул в небо. Когда он спустился, он был в нескольких десятках чжан.

Бззт!

Когда Гелуофэн взошел на гору, золотое пламя начало подниматься из его тела, удлиняясь и расширяясь, когда он двигался вперед.

К тому времени, когда Гелуофэн был на полпути к вершине горы, золотое пламя превратилось в огромного Будду, ростом в десять с небольшим чжан. Половина его тела была золотой и яркой, как ослепительное пламя, в то время как другая половина была абсолютно черной, как сталь или железо. Шесть золотых и черных рук растянулись над его телом, когда он поднялся на гору.

КрашКрэк! По мере того как массивный Будда продолжал двигаться, камни разбивались на его пути.

— Те, кто остановит меня, умрут! Ван Чун, ты уничтожил Наши зернохранилища, поэтому Мы возьмем твою жизнь в обмен!

Громовой рев ярости Гелуофэна отразился на поле битвы.

Из трех Великих Генералов на юго-западном поле битвы Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань были первыми двумя, а Гелуофэн был третьим, всегда скрываясь на заднем плане.

С самого начала, Гэлуофэн, как государь Эрхая, никогда не участвовал в битве, но теперь он пришел.

Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань уже представляли огромную угрозу для армии протектората Аннана, и теперь, когда появился третий такой персонаж, вызвавший бурю энергии, все почувствовали удушающее давление.

— Молодой мастер, не хорошо! Мы должны уходить!

Старый Орел побледнел, увидев — Будду Пратьюка 1 , в которого Гелуофэн превратился, чтобы подняться на гору. Даже на расстоянии он все еще чувствовал огромную и разрушительную энергию в теле Гелуофэна, а также его намерение убивать.

Ван Чун основательно уничтожил зернохранилища Мэнше Чжао, но он также вызвал ярость короля Эрхая.

Ван Чун был мальчиком семнадцати лет. Было бы действительно трудно поверить, если бы кто-то утверждал, что ему удалось стать целью безумного убийственного намерения короля Эрхая, а сам король лично придет совершить это.

Но в такое время это не было хорошими новостями.

— Старый Орел, отойди в сторону!

Ван Чун оттолкнул Старого Орла, его глаза замерцали странным светом.

— Я могу уйти в любое другое время, но определенно не сейчас.

Глаза Ван Чуна сияли глубокой мыслью, но даже Старый Орел не знал, на что он намекал.

— Гелуофэн, Далун Руозан, хахаха… вы все проиграли. После всего этого времени никто из вас все еще не понимает? Вы уже полностью проиграли эту войну. Мэнше Чжао и У-Цан должны будут заплатить цену за это!

Ван Чун от души рассмеялся. Без их продовольствия, У-Цану и Мэнше Чжао было некуда отступать. Даже победа будет пирровой.

Хотя Ван Чун не думал, что им удастся добиться даже этого!

Далун Руозан только побледнел от голоса Ван Чуна. Он уже потерял дар речи из-за состояния, в которое его толкнул Ван Чун. Гелуофэн, с другой стороны, был еще больше взбешен, его пламя становилось все сильнее и сильнее.

— Глупец, я хочу твоей жизни!

Гелуофэн прыгнул вперед, ускоряя темп. Он уже мог видеть фигуру Ван Чуна, стоящую на краю вершины, бесстрашно глядя на него, просто стоя там.

— Давай, Гелуофэн! Я позволю тебе убить меня!

Ван Чун стоял в бешеном ветре, его рукава колебались в воздухе, его глаза сияли.

Такое отношение только еще больше разозлило Гелуофэна.

Если и был один человек, которого Гелуофэн должен был убить в войне на юго-западе, то это был Ван Чун. Гелуофэн хотел убить его даже больше, чем Далун Руозан.

— Если ты хочешь умереть, Мы выполним твоё желание!

Гелуофэн посмотрел на гору, в его глазах остался только преступник Ван Чун. Он понятия не имел, что, в то время как его внимание было сосредоточено на Ван Чуне, две пары глаз наблюдали за ним.

Взрыв!

Гелуофэн шагнул вперед, шесть рук его Будды Пратьека расправились. Он прыгнул в воздух и направился к горе.

— Нехорошо!

— Ваше Величество, будьте осторожны!

Два взволнованных крика раздались слева и справа. Это было так внезапно, что даже Гелуофэн был застигнут врасплох. Что еще более важно, Гэлуофэн мог сказать, что эти голоса принадлежали Хуошу Хуйцану и Дуань Гэцюаню.

Что тут происходит?

На мгновение разум Гелуофэна был в полном хаосе.

— Ваше Величество, уворачивайтесь!

Гелуофэн никогда не слышал, чтобы Дуань Гэцюань так паниковал и волновался. И кроме того, разве он не сражался с Сяньюй Чжунтуном?

И разве Хуошу Хуйцан не сражался с Ван Яном?

Что происходит?

Бум! Бум!

Прежде чем Гелуофэн успел среагировать, два удара взорвались над его ухом. В то же время две ужасающие энергии начали быстро приближаться к нему.

— Нехорошо!

Каким бы медленным он ни был, Гелуофэн знал, что случилось что-то плохое, но для него уже было слишком поздно. Ван Ян и Сяньюй Чжунтун слишком долго ждали этого момента.

— Гэлуофэн, я ждал тебя в течение долгого времени!

— Отдай свою жизнь! Наконец-то ты пришел!

Земля сотряслась, и гора покачнулась. Под бесчисленными потрясенными глазами произошла сцена, которой никто не ожидал.

В своем яростном нападении Гелуофэн совершенно не заметил, что, когда Ван Чун появился на вершине, он сам попал в область между Сяньюй Чжунтуном и Ван Яном.

В этом последнем и решающем сражении Ван Ян и Сяньюй Чжунтун вступили в ожесточенную схватку с Хуошу Хуйцаном и Дуань Гэцюанем, и ни один из них не обнаружил ни одного недостатка. Даже Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань не заметили ничего странного.

Но когда Гелуофэн прибыл между ними, Сяньюй Чжунтун и Ван Ян внезапно сбросили своих противников. Как будто это было преднамеренно, они вдвоем бросились к Гелуофэну, не обращая внимания ни на что другое.

— Могучий Удар Чудотворного Бога!

— Небесная Ярость Бога!

Поле битвы было немедленно брошено в хаос, когда массивные фигуры Могущественного Чудотворного Бога и Бога Ваджры вложили всю свою силу в эти атаки. Эти мощные движения пришли слева и справа, чтобы убить ничего не подозревающего Гэлуофэна в середине.

Если бы он сражался с ними поодиночке, Гелуофэну было бы нечего бояться, но, когда Ван Ян и Сяньюй Чжунтун работали вместе, даже Гелуофэн не был им ровней.

— Aaааах!

Гелуофэн издал крик, который встревожил небеса. Когда Дуань Гэцюань, Хуошу Хуйцан и все солдаты Мэнше Чжао смогли разглядеть происходящее, аватар Будды Гелуофэна был разрезан на части.

Когда свет и пламя рассеялись, тело Гелуофэна появилось в воздухе, и полетело вниз с горы с мощной волной энергии. Сплуш! Тело Гелуофэна даже еще не упало на землю, но его глаза уже были плотно закрыты, лицо бледное, изо рта текла кровь.

— Ваше Величество!

— Не хорошо! Его Величество пострадал!

— Спасите Его Величество!

......

Все солдаты Мэнше Чжао, которые видели это зрелище, были ошеломлены и запаниковали. Гелуофэн был королем Мэнше Чжао, человеком, который объединил Шесть Чжао Эрхая. В Мэнше Чжао он обладал высшим статусом и был мощным символом.

По его слову бесчисленные люди были готовы умереть.

Никто не ожидал, что что-то случится с Гелуофэном в такой момент.

— Король Отеееец!

Фенцзиайи побледнел, все его тело дрожало. Он сразу же побежал к месту, где упал Гелуофэн, игнорируя все остальное.

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

1. Будда Пратьека — это Будды, которые достигли просветления самостоятельно, без учителя или гида.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 632. Решающая битва! Побежденная армия Мэнше Чжао и У-Цана!**

Фенцзиайи всегда испытывал глубокое уважение и восхищение своим отцом, считая его своей целью и образцом в жизни. Он не мог допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось!

— Ваше Величество!

В этот момент Дуань Гэцюань был еще более испуган, чем Фенцзиайи. Будучи единственным Великим Генералом Мэнше Чжао, Дуань Гэцюань всегда был чрезвычайно спокоен и тонок, редко раскрывая свои эмоции. Но тяжелые травмы Гелуофэна заставили Великого Генерала Эрхая открыть в себе совершенно другую сторону: паника, беспокойство и несравненный страх!

Дуань Гэцюань в этот момент не обладал своим прежним самообладанием.

— Ваше Величество, наши великие амбиции еще не достигнуты! Вы должны поправиться!

Дуань Гэцюань был на грани сумасшествия.

Гелуофэн и Дуань Гэцюань были лордом и вассалом, но только Дуань Гэцюань знал, что они были также друзьями, братьями, соотечественниками, товарищами, которые поддерживали друг друга, когда работали, чтобы достичь общей мечты!

Вырастить Мэнше Чжао из маленького королевства до гегемона мира было мечтой, для реализации которой Гелуофэн и Дуань Гэцюань неустанно трудились десятилетиями.

— Ваше Величество, несмотря ни на что, вы должны быть в порядке!

Сердце Дуань Гэцюаня пылало беспокойством и гневом.

— Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, я хочу вашей жизни!

Бум!

В одно мгновение Сяньюй Чжунтун столкнулся с Дуань Гэцюанем и отправился в полет. С другой стороны, Ван Ян был потрясен Хуошу Хуйцаном. Но все это было слишком поздно. Планы, которые Ван Чун построил раньше, теперь начали проявляться.

Солдаты Мэнше Чжао на вершине были в полном хаосе, и их паника заставила рушиться строй и тибетских солдат.

— Чтобы застрелить человека, сначала стреляйте в лошадь, а чтобы захватить подчиненных, сначала поймайте их короля. Падение Гелуофэна стало сокрушительным ударом по армии Мэнше Чжао и У-Цана.

— Убьююююююю!

Почти в то же время, когда упал Гелуофэн, из-под горы поднялся потрясающий рев. Группа из почти тысячи кавалеристов, выстроенных в длинную очередь, с мечами, сверкающими холодным светом, выскочила из пыли.

Хотя они были немногочисленны, эта тысяча кавалеристов атаковала с мощным импульсом, источая ужасную ауру гораздо большей армии.

И руководителем атаки была фигура массивного телосложения, сидящая на ферганском коне. Он был более двух метров в высоту, его гигантская фигура источала дикую ауру, а массивный меч на его спине особенно поражал своим размером. Даже на расстоянии он источал мощное психологическое давление.

— Ли Сие! Молодой мастер, это Ли Сие!

Старый Орел стоял на цыпочках, глядя на отдаленную, но приближающуюся силу кавалерии, с ликующим выражением на лице. Он знал Ли Сие, поэтому он был очень хорошо знаком с ним и с его большим мечом за спиной.

— Мм, ему действительно удалось это сделать!

Ван Чун стоял на краю вершины и смотрел вдаль, его глаза мерцали, когда он внутренне радовался. Он знал, что Ли Сие прибыл на поле битвы намного раньше, чем узнал об этом Старый Орел.

Хотя он был далек от достижения уровня своего будущего «я», в этой битве будущий Непобедимый Великий Генерал Великого Тана действительно не разочаровал его!

Румбл!

Кавалерия во главе с Ли Сие была чрезвычайно быстрой. К тому времени, когда они вошли в область зрения Ван Чуна, они уже ехали в чрезвычайно быстром темпе.

А под ногами Ли Сие специальный бурный ореол доводил скорость его сил до предела.

Румбл!

Земля содрогнулась от стука лошадиных копыт. Когда кавалерия скакала со скоростью силы Ли Сие, такое расстояние можно было преодолеть в считанные минуты. Трудно было представить скорость этой кавалерийской атаки на максимуме.

Именно поэтому кавалерия была названа самым могущественным из войск!

Мгновенно было пересечено расстояние в несколько ли, и кавалерия Ли Сие врезалась в разрушающиеся линии армии Мэнше Чжао и У-Цана. — Aaааах! Крики всколыхнули воздух, и кавалерия вонзилась в ряды, как массивный зверь, впивающийся в стадо овец. Никто не мог противостоять атаке этой почти тысячи кавалеристов, скачущих на максимальной скорости.

Солдатам Мэнше Чжао и У-Цана нужно было только подойти, чтобы их сразу подбросили в воздух, как будто они ничего не весили. И прежде чем они успели приземлиться, быстрые потоки сабельной энергии разрубили их на части.

Впервые в войне на юго-западе эта группа солдат, оснащенная оружием из Стали Вутц, продемонстрировала свою мощь!

— Ах!

Кавалерия Ли Сие была неудержима, она шла туда, куда ей было угодно, и оставляла лишь крики на своем пути.

— Любой, кто остановит меня, умрет! Убейте их всех!

Глаза Ли Сие сияли кровавым светом. Он держал в руках массивный меч из Стали Вутц, выкованный для него Ван Чуном, когда он энергично атаковал ряды Мэнше Чжао и У-Цана. Невозможно было сказать, как долго он ждал этой битвы.

Какое-то время он хотел закончить свою миссию и вернуться на поле битвы, чтобы помочь вооруженному Ван Чуну. В конце концов, однако, Ли Сие удалось подавить это желание.

У Ван Чуна был полный план для юго-запада, и его потребность в Ли Сие для выполнения плана на плато намного превосходила его потребности в навыке Ли Сие на поле боя.

Но теперь Ли Сие, наконец, смог выпустить убийственную ярость в своем сердце.

— Преступники против Великого Тана будут наказаны!

Глаза Ли Сие покраснели, он взревел, и его сила распространялась так быстро, что оставляла только след пыли, атакуя гору. Куда бы он ни шел, сотни солдат Мэнше Чжао и У-Цана кричали, когда их подбрасывали в воздух и рассекали на части невероятно острыми потоками сабельной энергии.

Когда это подразделение из почти тысячи кавалеристов перешло от основания горы к вершине, оно разделило армию Мэнше Чжао и У-Цана на две части.

Когда внезапно появилась армия Ли Сие и повела свои силы в гору, Ван Чун сделал свои собственные шаги.

— Скажи коннице приготовиться!

Ван Чун поднял свою армию, его глаза сияли, и он смотрел вниз с горы.

Тяжелые ранения Гелуофэна вызвали эффект домино, бросив всю армию Мэнше Чжао и У-Цана в хаос. Даже Дуань Гэцюань больше не был готов сражаться, тем более никто другой.

Но Ван Чуну этого было еще далеко недостаточно.

— Готовься! Выходи!

В глубине горы водопад воронок несколько десятков чжан в ширину, оставленный Ван Чуном, был частично очищен армией Мэнше Чжао и У-Цана. По приказу Ван Чуна произошел мощный взрыв, когда появилось несколько десятков мастеров в сопровождении пехоты.

В этот момент никто не кидал больше кальмаров, чтобы пополнить эту реку. Вместо этого большие стальные доски были пущены вниз по склону.

Один, два, три…!

Ремесленники и пехота быстро спустились по стальным доскам и начали соединять их вместе. Они работали тихо, легко и проворно, без посторонних движений.

Буквально через несколько мгновений путь из стальных досок появился на реке стальных Ежей.

Игого!

Ван Чун взобрался на Белокопытную Тень и первый стал спускаться с горы по новому пути.

— Вся кавалерия, следуй за мной!

Ван Чун поднял меч, его громкий голос звучал, как раскат грома.

Румбл! Через несколько секунд кавалерия атаковала. КланКланКлан! Усиленная Ореолом Сумеречного Жеребца и занявшая крутой склон горы, кавалерия быстро достигла удивительной скорости, которая даже превзошла скорость Ли Сие.

— Убииииить!

Несколько тысяч кавалеристов Великого Тана под предводительством Ван Чуна вонзились, как меч, в беспорядочные ряды Мэнше Чжао и У-Цана, разделив армию на две части.

— Убииииииить!

На вершине Старый Орел уже получил сигнал и издал приказ о наступлении общего характера.

Бум!

С вершины раздался могучий рев. Тысячи солдат армии Протектората Аннана взревели, и ворвались на вершину, как наводнение.

То Мириадное Звездное Формирование, благодаря которому армия Мэнше Чжао и У-Цана дрожала от страха, наконец-то сломалось, но не так, как они себе представляли.

Армия протектората Аннана сохранила свои ряды, и когда она спустилась с горы, ее импульс был черствым и решительным. Армия Мэнше Чжао и У-Цана была немедленно пробита дырами, и вся армия рухнула.

— Ах! Моя рука!

— Беги! Танцы идут!

— Его Величество, мы даже не знаем, жив ли он… Мы проиграли!

— Мы проиграли! Армия проиграла! Все, бегите!

......

Армия Мэнше Чжао и У-Цана была в полном беспорядке, и все звуки слились в один жалкий грохот. Многие солдаты, находившиеся в бегах, были избиты, сброшены с коней или сбиты с ног, тем самым встретив свою смерть.

Более двухсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана понесли ужасные потери.

Ни одно подразделение на горе не могло сражаться. Любой солдат, который попытался дать отпор, утонул бы в потопе, даже сокрушенный под ногами своих товарищей.

Когда было решено поражение армии, никто не мог изменить курс.

У подножия горы Далун Руозан увидел поток побежденных солдат. Его тело было ледяным, его разум был в полном замешательстве.

— Нет, этого не может быть!

Руки Далуна Руозана были сжаты в кулаки, все его тело дрожало, а глаза покраснели. Он счел невозможным поверить в то, что объединенная армия Мэнше Чжао и У-Цана с более чем пятьсот тысячами солдат все еще потерпела поражение от 180 000 солдат армии Протектората Аннана и этой скудной армии подкреплений.

Мгновение назад армия протектората Аннана казалась на грани краха, а Мэнше Чжао и У-Цан на грани победы. Но теперь армия Мэнше Чжао и У-Цана была полностью разгромлена.

Когда армия протектората Аннана отказалась от обороны и начала атаковать, извергаясь с горы как наводнение, в результате произошла односторонняя бойня.

Более двухсот тысяч кавалеристов, тридцать лет работы и месяц тяжелой битвы… в конце концов, все это сошло на нет. Для Далуна Руозана это была не просто война. Он представлял великую стратегию империи У-Цан. Взяв юго-запад, они могли бы потрясти Большой Тан и пробудить амбиции всего мира в отношении Центральных Равнин.

Но эта битва закончилась поражением.

В этот момент Далун Руозан почувствовал сильное смятение.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 633. Кода!**

За десятилетия, когда он руководил юго-западом, Далун Руозан никогда не проигрывал Чжанчжоу Цзяньцюну и Мэнше Чжао. Но в конце концов он проиграл подростку из Великого Тана.

Достижения, которые он накопил за десятилетия, лишь способствовали росту этого юноши.

Для Далуна Руозана этот проигрыш был совершенно неприемлемым.

— Нет, еще есть шанс. Должен быть шанс…

Далун Руозан отчаянно сжал кулаки.

Мэнше Чжао и У-Цан все еще не проиграли. Хотя Гелуофэн уже пал, у них все еще были солдаты. Их общее число намного превышало число солдат Великого Тана.

Пока он мог собрать армию Мэнше Чжао и У-Цана… Нет, собрать армию Мэнше Чжао было невозможно. Без Гэлуофэн армия сверху донизу потеряла желание сражаться.

Но у У-Цана все еще был шанс!

До тех пор, пока тибетская кавалерия могла собраться вместе и стабилизироваться, в то же время выманив армию протектората Аннана с вершины, у армии Мэнше Чжао и У-Цана все еще был шанс. Была еще надежда победить армию протектората Аннана.

Кавалерии ниже десяти тысяч было недостаточно, но выше десяти тысяч она была непобедима.

Тибетцы определенно имели более десяти тысяч кавалерии! Собравшись вместе, пока они не сражались на горе, в них все еще была сила.

— Все солдаты У-Цана, прислушайтесь к сигналу и соберитесь.

— Дуйте в рога!

Далун Руозан яростно поехал на лошади вперед, пытаясь сдержать рушащуюся армию. Жители плато, тибетцы были жестокими и дерзкими людьми и гораздо более дисциплинированными, чем люди Мэнше Чжао.

В несколько коротких мгновений Далун Руозан собрал большое количество бегущей кавалерии тибетцев на своей стороне.

Но как раз, когда Далун Руозан хотел возглавить свои войска в контратаке, его мечты были полностью разбиты.

— Убииииить!

Рев донесся сзади, и земля задрожала. Далун Руозан повернул голову и увидел зрелище, которое он никогда не забудет, от которого у него застыла кровь.

Вдалеке к этому месту неслась огромная и плотная армия. И он мог ясно разглядеть драконье знамя Великого Тана, летящего внутри этой армии.

Подкрепление Тана!

Когда эта мысль промелькнула в его голове, Далун Руозан почувствовал, что его кровь почти замерзла. После всего этого времени подкрепление Великого Тана наконец прибыло.

— Все кончено!

Все его надежды мгновенно превратились в прах. На вершине армия Мэнше Чжао и У-Цана распадалась, а армия протектората Аннана преследовала их. У подножия горы он мог видеть подкрепление, приближающееся на расстоянии.

Когда враги приближались как изнутри, так и снаружи, хотя он чувствовал крайнее нежелание, Далун Руозан все еще знал, что дело решено. Даже если он хотел сплотить войска и продолжить битву, было уже слишком поздно.

— Уходим! Уходим!

Далун Руозан мысленно вздохнул, когда, наконец, отдал приказ уходить.

В этой битве он действительно проиграл!

У-Цан тоже проиграл!

Впервые он потерпел сокрушительное поражение на юго-западе Великого Тана, понеся величайшую потерю, которую он когда-либо знал.

Румбл! Когда армия потерпела крах, приказ Далуна Руозана убрал последний кусочек надежды у Мэнше Чжао и У-Цана. В войне на юго-западе сторона Мэнше Чжао и У-Цана больше не имела шансов переломить ситуацию.

Тыгыдыктыгыдыктыгыдык!

Вся тибетская кавалерия последовала за Далун Руозаном, воспользовавшись хаосом, чтобы удрать подальше. Армия протектората Аннана и почти тысяча кавалеристов Стали Вутц Ли Сие следовали за ними.

Тибетцы не осмеливались поворачивать голову или пытаться победить подкрепление Великого Тана, приближающееся издалека.

После многих дней еды риса Мэнше Чжао эти воины плато стали чрезвычайно слабыми. Они больше не были жестокими и смелыми воинами!

— Выполняйте приказы великого министра! Отступление!

Армия продолжала рушиться, и бесчисленные тибетские солдаты бежали в панике, вопя и крича от страха. С окончанием битвы все потеряли свою первоначальную храбрость.

— Поздравляем пользователя с убийством 89622 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 98415 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 109477 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

— Поздравляем пользователя с убийством 121449 солдат армии Мэнше Чжао — У-Цана!

......

В голове Ван Чуна звучала цепочка сообщений. На этой стадии битвы Ван Чуну больше не нужно было давать никаких команд. Ни один из врагов на поле битвы, включая тибетцев, не имел желания сражаться.

Все, что Тан должен был сделать, это преследовать их.

Бесчисленные солдаты Мэнше Чжао и У-Цана падали. Тактика Ван Чуна по использованию своей кавалерии для разделения армии была невероятно эффективной. Хотя противник пытался бежать, по крайней мере половина армии не смогла эффективно бежать из-за хаоса в их рядах.

В конце концов, они стали словно пшеничными стеблями!

Все поле битвы было покрыто трупами, реками крови, оплодотворяющими землю. Можно было видеть тела дрожащих небесных великанов, слонов эрхая, боевых лошадей, солдат и всевозможные разбитые орудия и доспехи.

Но в этот момент Ван Чун остановил свою лошадь на середине горы, сосредоточив внимание на отдаленных подкреплениях.

— Старейшина Е, старейшина Чжао, старейшина Ху, Су Ханьшань, Хуан Цянь-эр…-

Ван Чун был ошеломлен.

Хотя армия была невероятно величественной по своим просторам, Ван Чун сразу понял, что это не настоящая армия. Помимо флагов драконов, представляющих Большой Тан, Ван Чун мог также видеть плакаты, представляющие различные кланы. Он даже заметил знамя усадьбы Отклоняющих Клинков Учебного лагеря Куньву.

Су Ханьшань, Хуан Цянь-эр, Сунь Чжимин, Чэнь Буран, Сюй Гань, Фан Сюаньлин, Чжао Ятун, Бай Силин, Юнстер Вэй… все эти знакомые лица можно было заметить во главе армии. Ван Чун даже заметил дополнительное знакомое лицо…

— Младшая сестра?!!!

Глаза Ван Чуна расширились от недоверия, когда он увидел маленькую и худую фигуру с двумя большими металлическими молотами в воздухе. Эти молоты были даже больше, чем ее собственное миниатюрное тело.

— Что здесь происходит? Как она здесь оказалась?!

Ван Чун счел невозможным поверить, что его младшая сестра появится здесь. Разве она не находилась на горе духовной вены, сдержанной и проверенной его мастером, Старейшиной Демоническим Императором?

Как ей удалось попасть на такое опасное поле битвы, как это?!

— Она вышла слишком за борт!

Глаза Ван Чуна начали дергаться, когда он стал ругаться. Хотя его младшая сестра родилась с божественной и несравненной силой, она была еще очень молода, и место, подобное полю битвы, было не шуткой.

— Ли Сие, возьми несколько человек и следуй за мной!

Ван Чун нажал на бока своего коня и погнал Белокопытную Тень вдаль.

Война на юго-западе была теперь решена, и никто не мог изменить ход этой битвы. Даже у Далуна Руозана не было сил пойти против небес. Что касается нанесения удара, когда железо было горячим и преследовалась армия Мэнше Чжао и У-Цана, отсутствие его индивидуальной боевой мощи имело мало значения.

— Слушайте мой приказ! Защитим Молодого Мастера!

Взревев над горой. Ли Сие воссоединился со своими войсками с помощью Ван Чуна. Услышав этот приказ, он развернул свою лошадь и привел группу кавалерии Стали Вутц, чтобы следовать за Ван Чуном.

......

Отложив на время дела Ван Чуна, с другой стороны, старейшина Е, старейшина Чжао и другие вели личных солдат бесчисленных кланов столицы.

— Я действительно не могу поверить, что молодому мастеру Чуну удалось победить Далуна Руозана и Гелуофэна!

— Мы победили на юго-западе — мы действительно выиграли!

— Торопитесь! Не упустите этот шанс! Работайте с силами молодого мастера и преследуйте тибетцев и Мэнше Чжао. Неважно, как, мы не можем дать им еще одну возможность для вторжения в Великий Тан!

— Убить! Давайте поможем молодому мастеру Чуну!

......

На расстоянии все подкрепления были под напряжением, когда увидели, что армия Мэнше Чжао и У-Цана была разгромлена. Армия Мэнше Чжао и У-Цана не была слабой, особенно армия У-Цана. Одной атаки от десятков тысяч кавалерии было достаточно, чтобы разбить их в пыль.

В прошлом они сначала обсуждали и размышляли о том, как двигаться в этой битве, в какой момент они должны были появиться, и как они могли бы помочь Ван Чуну и армии протектората Аннана.

Но никто из них не ожидал увидеть то, с чем их встретили по прибытии.

Ван Чун и его армия протектората Аннана, численность которой составляла всего лишь десятки тысяч человек, действительно сумела нанести сокрушительное поражение силам, в несколько раз превышающим их число, и теперь находилась в бешеном преследовании.

К тому времени, когда они прибыли, война на юго-западе уже закончилась.

В протвостоянии с мощным давлением армии Мэнше Чжао и У-Цана, а также таких фигур, как Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дуань Гэцюань и Гелуофэн, Великому Тану удалось добиться победы.

Если бы они лично не видели это зрелище, они бы не посмели в это поверить.

— Молодой мастер Чун действительно является потомком герцога Цзю! Все, поторопитесь и помогите молодому мастеру Чуну!

Старейшина Е был так взволнован, что его борода дрожала.

Ни для кого не было секретом, что Ван Чун и армия протектората Аннана были осаждены армией Мэнше Чжао и У-Цана. Старейшина Е никогда не предполагал, что, когда он прибудет, армия Мэнше Чжао и У-Цана падет.

Все их предыдущие обсуждения стали бессмысленными.

В это время все, что им нужно было сделать, это помочь в преследовании!

Румбл!

Армия преследовала побежденных. Армия Мэнше Чжао и У-Цана, уже побежденная, мгновенно распалась.

......

— Старейшина Е, старейшина Чжао, зачем вы приехали?!

На краю поля битвы светлые глаза Ван Чуна привели Ли Сие и несколько сотен кавалеристов из Стали Вутц встретиться со старейшиной Е и старейшиной Чжао.

Старейшины были старыми подчиненными деда. Ван Чун никогда не думал, что увидит их здесь.

— Ха-ха, это был приказ герцога Цзю. Война на юго-западе касается жизни почти миллиона мирных жителей юго-запада. Как мог герцог Цзю не обратить на это внимания?

— Молодой мастер Чун вырос. Если бы герцог Цзю узнал о том, что здесь произошло, он бы определенно испытал облегчение.

......

Посреди армии старейшины Е и Чжао смотрели на Ван Чуна, становясь все более и более восторженными со временем, лелея его существование все больше и больше. Помимо герцога Цзю, прошло много времени с тех пор, как линия Ван давала такой талант.

Старший сын герцога Цзю Ван Гэн не достиг этого уровня, и его второй сын Ван Ян также был не на высоте. Даже его внуки Ван Ли, Ван Фу и Ван Бэй не соответствовали ему. Но теперь, при совершенно неожиданных обстоятельствах, изначально непослушный и некомпетентный Ван Чун, от которого никто ничего не ожидал, исполнил все мечты и ожидания клана.

Чтобы быть более точным, его деятельность намного превзошла все ожидания.

Даже герцог Цзю в этом возрасте не проявлял такие удивительные таланты.

— О да. Старейшина Е, старейшина Чжао, а как же моя младшая сестра? — Вдруг спросил Ван Чун. Его младшая сестра была слишком молода, это ужасное поле битвы не подходило для нее. Ее нужно было забрать.

Кроме того, если с ней что-то случится, Ван Чун понятия не имел, как он объяснит это своей матери в столице.

— Разве молодая леди Яо-эр не здесь?..

Старейшина Е был готов сказать, что Ван Сяояо была прямо здесь, когда он повернул голову и мгновенно замер. Где именно она была?

Лицо Ван Чуна мгновенно опустилось.

Увидев цвет лица двух старших, Ван Чун сразу понял, что его младшая сестра заметила его и попыталась скрыться. Равнины отличались от гор, и зрение было сильно ограничено.

Даже Ван Чун не мог легко найти одного конкретного человека среди большой армии.

Особенно, когда его младшая сестра намеренно пыталась спрятаться от него!

— Она действительно вышла за борт!

Ван Чун кипел от гнева.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 634. После битвы!**

Тибетцы были побеждены, полностью побеждены!

Мэнше Чжао тоже проиграли!

Не было больше неизвестности в войне на юго-западе. Когда Великий Тан преследовал и сократил армию Мэнше Чжао и У-Цана примерно со 190 000 до 90 000, солдаты Мэнше Чжао наконец поняли что-то и начали бежать во все стороны.

Хотя война не была завершена окончательно, не было никакой загадки по поводу ее завершения.

Далун Руозан и Хуошу Хуйцан уже бежали с тибетской армией в направлении плато, в то время как Дуань Гэцюань вытащил бессознательного Гелуофэна и бежал в направлении Эрхая. Великий генерал Эрхая из Мэнше Чжао совершенно забыл о битве за собой. Он заботился только о безопасности Гелуофэна.

Дуань Гэцюань не смел остановиться. Он не хотел давать Великому Тану какой-либо шанс создать результат, который нельзя было бы изменить.

Без Великих Генералов Мэнше Чжао и У-Цана оставшиеся были просто сорняками, бегущими во всех направлениях, их мужество разбилось.

Через час битва закончилась. Ван Чун, Ли Сие, Старейшина Е, Старейшина Ху, Старый Орел, Ван Ян и Сяньюй Чжунтун снова собрались на горе.

— Бухухуу…-

Еще до достижения горы Ван Чун уже слышал звуки плача. Это был очень молодой и знакомый голос.

— Просто маленькая девочка, которая сказала тебе, чтобы прийти!

— Сколько тебе лет? И ты хочешь научиться сражаться на поле битвы? О чем ты думала!

— Кто дал тебе эти металлические молотки! В будущем тебе запрещено их использовать.

......

Издали Ван Чун слышал суровое наказание своего отца Ван Яна. Подняв голову, Ван Чун увидел девушку лет двенадцати или тринадцати, одетую в доспехи, ее волосы были собраны в две косы. В настоящее время она вытирала слезы с глаз, когда плакала перед Ван Яном и его старшим братом Ван Фу.

Ван Фу с большой торжественностью посоветовал:

— Маленькая сестра, послушай своего старшего брата. Тебе не следовало приходить в это место.

Только его младшая сестра Ван Сяояо могла совершить подвиг, который ругали одновременно и Ван Ян, и Ван Фу.

— Папа, Большой Брат, я просто хотела помочь… и я тоже очень сильнаяяяяя. Даже Учитель похвалил меня за этаааааааа.

Ван Сяояо сжала губы, и все продолжала скулить.

— Ты все еще осмеливаешься?!

Лицо Ван Яна побелело от ярости.

Видя, что ее отец был действительно в ярости, Ван Сяояо наконец закрыла рот.

— … Ты все еще продолжаешь убегать. На этот раз я позволю тебе испытать небольшие трудности.

Ван Чун мысленно посмеялся над покорным состоянием своей младшей сестры, пока он медленно ехал на Белокопытной Тени в гору. Эта упрямая девушка сразу же подбежит к нему, как только увидит его. Даже без присутствия отца и старшего брата Ван Чун все равно преподал бы ей суровый урок.

Теперь было еще лучшее время. Такая своевольная девушка должна была испытать некоторые трудности.

— Молодая Мисс!

Хотя Ван Чуну удалось подавить себя, Старый Орел не мог не выкрикнуть, увидев отруганную Ван Сяояо. Все тело Ван Сяояо дрогнуло от этого голоса, и она немедленно обернулась.

Вся в слезах, Ван Сяояо, казалось, нашла свой позвоночник, увидев Ван Чуна. Она подбежала и обняла Белокопытную Тень, со слезами на глазах умоляя:

— Третий Брат, Папа и Большой Брат ругают меня! Помоги мне…

— Обращаться за помощью к своему третьему брату бесполезно! Сегодня никому не разрешено говорить от твоего имени!

Ярость Ван Яна была билась через край. Ван Сяояо явно разжег пламя гнева в своем сердце до впечатляющего уровня.

Клан Ван был кланом министров и генералов. Ван Сяояо была двенадцатилетней девушкой. И она хотела учиться у мальчиков и сражаться и убивать на поле боя? Каким человеком она хотела стать?

Ван Ян всегда был приверженцем семейных традиций, поэтому подобные вещи были абсолютно неприемлемы.

— Мастер сказал мне прийти. Он сказал, что я могу вам помочь.

Ван Сяояо подняла голову к своему третьему брату, выражение ее лица выражало ее невиновность и оскорбление.

— Все еще спорит!

Ван Ян снова возмущался, но Ван Чун был тронут этим объяснением с задумчивым выражением лица. В то время как другие, возможно, не знали, Ван Чун знал, что Мастером, о котором говорила его младшая сестра, был его собственный Мастер, Старик-Демонический Император.

Ван Чун поднял брови, и спросил свою младшую сестру:

— Ты сказала, что Учитель сказал тебе прийти?

— Да! Как ты думаешь, он бы позволил иначе мне уйти?

Ван Сяояо продолжала смотреть на него с обиженным взглядом.

Ван Чун посмотрел на нее, продолжая думать. Его маленькая сестра, казалось, не лгала, и, учитывая способности своего Мастера, если бы он не хотел, чтобы она ушла, она не смогла бы уйти, даже если бы она перевернула небеса.

Ван Чун повернул голову и сказал отцу:

— Отец, давай оставим это дело в покое. Маленькая сестра еще молода. В будущем я буду наблюдать за ней.

Странно, но в тот момент, когда Ван Чун заговорил, взрывная ярость Ван Яна внезапно утихла. Его цвет лица слегка дернулся, прежде чем принять предложение.

Прошло всего несколько секунд, чтобы от семидесяти до восьмидесяти процентов его гнева были потушены.

— Ради твоего третьего брата я отложу этот вопрос, но если в следующий раз я тебя увижу — сломаю тебе ноги!

Лицо Ван Яна было холодным, как мороз.

При этих словах Ван Сяояо подняла голову, ее ошеломленный взгляд переместился между ее отцом и ее третьим братом.

Она не помнила, чтобы ее отец когда-либо был таким податливым, а слова ее третьего брата — такими эффективными.

— Маленькая сестра, не делай этого больше. А теперь уходи.

Ван Фу также махнул рукой, выражение его лица также стало намного лучше.

Шок Ван Сяояо усилился. Но сейчас не время думать о таких вещах. Ее так долго ругали, что известие о том, что она может уйти, заставило ее почувствовать себя преступником после прощения. С мягким ворчанием она улетела.

После того, как его младшая сестра ушла, Ван Чун спешился и подошел к Ван Яну.

— Отец, как твои травмы?

— Чтобы застрелить человека, сначала стреляйте в лошадь, а чтобы поймать подчиненных, сначала поймайте их короля. Эта засада на Гэлуофэн была в соответствии с планом Ван Чуна и была успешной, но и Ван Ян, и Сяньюй Чжунтун заплатили свою цену.

Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань нанесли своему противнику последний удар.

— Нормально. Самое главное, что мы выиграли войну на юго-западе. — Сказал Ван Ян. Его лицо было немного бледным, но его общий цвет лица все еще был в порядке.

Формирование Могущественного Чудотворного Бога собрало силы многих людей, поэтому, когда он был ранен, значительная часть травмы была передана другим членам формирования. Таким образом, травмы Ван Яна оказались не такими серьезными, как предполагалось.

Но период восстановления был неизбежен.

Получив этот ответ, Ван Чун облегченно вздохнул.

— Старый Орел!

Взгляд Ван Яна переместился с Ван Чуна на Старого Орла.

Эти слова были настолько внезапными, что и Ван Чун, и Старый Орел были застигнуты врасплох. Старый Орел так долго был рядом с Ван Чуном, но это был первый раз, когда Ван Ян обратился к нему.

— Да, Мастер.

После первоначального ошеломления Старый Орел быстро шагнул вперед и почтительно поклонился отцу Ван Чуна.

— Вы умеете обучать орлов и других птиц отправлять сообщения, верно? Мрачно спросил Ван Ян.

— Да, Мастер. У Мастера есть какой-то приказ? — Почтительно сказал Старый Орел.

— Война на юго-западе уже окончена. Мэнше Чжао и У-Цан проиграли. Без достаточных условий им будет очень сложно контратаковать. Императорский двор все еще ждет новостей от нас. Отправьте одну из ваших птиц доставить эту новость в столицу. Эти министры, вероятно, вне себя от беспокойства, — строго сказал Ван Ян.

Вокруг него другие люди начали отвечать. Правильно! Война на юго-западе была началом всего, и за ней следили бесчисленные люди.

В особый момент, подобный этому, новости для успокоения людей были важны.

Весть о победе на юго-западе была бы особенно полезна против тех иностранных держав на границах Великой династии Тан, которые теперь похотливо смотрели на это. Эта новость поколебала бы их амбиции.

— Правильно! Мы должны распространить эту новость как можно быстрее. Кроме того, армия во главе с королем Суном уже должна была покинуть столицу. Если бы он получил эту новость, это его определенно ободрило бы!

— Чтобы укрепить юго-запад, король Сун приложил большие усилия, чтобы получить поддержку, рискуя многим. Эта новость будет для него большим благом.

......

Старейшины Е и старейшина Ху согласились, добавив свои собственные мнения.

— Король Сун?

Эти слова сразу привлекли к себе внимание всех, даже Ван Чун выглядел удивленным. Он не слышал ничего об этом от двух старших раньше.

— Молодой мастер Чун, война на юго-западе длится так долго, вы не думали, что мы можем быть подкреплением от императорского двора, верно?

Старейшина Е гордо улыбнулся Ван Чуну.

— Мы в столице узнали, что юго-запад империи находится в опасности, и решили выступить в роли авангарда. Поскольку мы не настоящие солдаты, нас не связывает столько ограничений.

— Перед отъездом мы уже узнали, что королю Суну удалось достичь соглашения, поэтому мы ушли первыми, чтобы укрепить юго-запад, в то время как король Сун возглавит основную армию позади нас, — объяснили старейшины Е и Ху.

В войне на юго-западе участвовали три страны и почти миллион мирных жителей. Люди как внутри, так и вне двора обращали внимание на эту войну, поэтому не могло быть никакого лишнего движения.

— Но мы не думали, что Молодой Мастер будет настолько грозным, что победит армию Мэнше Чжао — У-Цана еще до того, как мы прибыли.

Старейшины горько улыбнулись.

Что касается этого момента, они все еще не могли в это поверить. Все это казалось сном. Разница в количестве была настолько велика, и его противниками были такие люди, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан, но Ван Чуну удалось полностью их победить.

Если бы они не видели этого сами, они бы не поверили, даже если бы их избили до смерти.

— Старейшина Е, старейшина Ху, вы мне льстите!

Сказав это, Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть на Старого Орла.

— Старый Орел, ты слышал?

— Да, молодой мастер. — Кивнул Старый Орел.

Флапфлап!

Несколько мгновений спустя звук взмахов крыльев донесся с вершины. Голуби, орлы и другие птицы вылетели в столицу, быстро исчезая в небе.

Этот день наверняка ошеломил весь мир!

......

Война закончилась, но вопрос о юго-западе был далеко не исчерпан. Многие солдаты были направлены, чтобы окончательно расправиться с побежденной армией Мэнше Чжао — У-Цана, и еще было много вопросов относительно юго-запада империи, которые Ван Чун и другие должны были обсудить.

— Король Сун до сих пор не прибыл, поэтому, прежде чем он придет, нам нужно остаться на юго-западе, чтобы защититься от любых отчаянных нападений У-Цана и Мэнше Чжао. В армии Протектората Аннана солдат намного меньше, чем раньше.

— Невозможно! Тибетское плато заполнено чумой, и молодой мастер уже сжег зернохранилища Мэнше Чжао. Без достаточных условий, как они смогут контратаковать?

— У У-Цана все еще есть сила, чтобы сражаться. Не забывайте, что у Далуна Руозана как минимум более десяти тысяч кавалеристов. Кавалерия ниже десяти тысяч недостаточна, но непобедима над десятью тысячами. Если мы столкнемся с ними на равнинной местности, с чем мы будем сражаться с ними? Не забывайте, что Далун Руозан — человек наравне с Чжанчжоу Цзяньцюном, Тигром Империи.

— Вы забыли, что у нас есть молодой мастер? Далун Руозан не мог победить молодого мастера с пятистами тысячами солдат, так как он сможет теперь?

......

На горе собрались все высокопоставленные генералы армии протектората Аннана. Сунь Люйюэ, Ло Цзи, Лин Ушоу, Чжао Хун и другие.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 635. Черная стрела!**

Хотя война на юго-западе закончилась, сохранение бдительности после войны имело первостепенное значение. Но когда Ван Чун был воспитан, все на вершине молча смотрели на него.

Юго-запад был все еще в хаосе, и угроза Дуань Гэцюаня и Далуна Руозана все еще существовала.

Если бы был один человек, который мог бы стабилизировать юго-запад и успокоить сердца его людей, в то же время запугивая Мэнше Чжао и У-Цан, то этот человек был не Ван Яном или Сяньюй Чжунтуном, а семнадцатилетний Ван Чун.

Ни Ван Ян, ни Сяньюй Чжунтун не могли этого отрицать.

— Генералы, вы слишком добры.

Глаза Ван Чуна расширились. Он слушал, находясь на краю толпы, не думая, что пламя битвы попадет на его одежду.

— Но все вы можете быть спокойны. Пока не прибудет Его Величество Король Сун, я не покину это место.

Увидев эти выжидательные взгляды, Ван Чун внезапно понял, что теперь он занимает чрезвычайно высокое положение во всех их умах. Все относились к нему как к колонне, которая поддерживала юго-запад.

— Замечательно, с молодым мастером здесь…

Генералы радовались словам Ван Чуна, один генерал даже кричал от волнения.

Бузз!

Рот Ван Чуна открылся, он собрался было говорить, когда его глаза внезапно расширились. Он почувствовал опасность, которой никогда не чувствовал раньше.

Эта опасность была настолько сильной, что Ван Чуну казалось, что его череп взорвется, и мурашки побежали по всему его телу. Это чувство было похоже на ходьбу в жаркий летний день, а затем внезапное погружение в ледник.

Что это?

Ван Чун был ошеломлен. В этот момент он мог почувствовать густой запах смерти на своем носу.

Ни разу за всю юго-западную войну он никогда не испытывал такого ужасного давления.

Бузз!

Голову Ван Чуна едва коснулась эта мысль, и на юго-западных генералах перед ним все еще были выражения лиц, появившиеся лишь мгновение назад, когда Ван Чун сразу почувствовал, как его окружает темная тень. Вонь смерти мгновенно усилилась.

— Нехорошо!

Ван Чун побледнел, и сразу же отскочил в сторону. Секунду спустя странная черная смоляная стрела, которую Ван Чун никогда раньше не видел, прошла мимо его уха.

Ван Чун никогда не чувствовал себя так близко к смерти.

Бум!

Массивная ударная волна разразилась у него возле уха. Время, казалось, остановилось. Ван Чун повернул голову и увидел зрелище, которое ему было бы трудно забыть. Эта черная стрела приземлилась в нескольких чжан в груди Ло Цзи.

Рот Ло Цзи был открыт, его глаза были полны неверия. Вокруг него генералы были бледны, они в шоке уставились на стрелу.

Внезапно!

Слишком внезапно!

Никто не ожидал, что подобное произойдет после окончания войны.

— Кто это? Кто там?!

Линь Ушоу первым бросился к Ло Цзи, обнимая его, оглядываясь с диким выражением лица.

Бззт! Зрачки Ван Чуна сжались, и он повернул голову в направлении, откуда пришла стрела. Но территория на несколько десятков ли была пуста.

Невозможно!

Ван Чун внезапно посмотрел в сторону горизонта. Там он мог едва различить черный силуэт, но это было там только на короткое мгновение, прежде чем исчезнуть без следа.

— Ло Цзиииии!

Слезы поднялись из-за его спины. Сердце Ван Чуна стало холодным, он повернул голову, чтобы встретить его чрезвычайно странным зрелищем. За последние несколько секунд тело Ло Цзи стало черным, как чернила, и жестким, как доска.

Крэк! За один вздох Ло Цзи, который так храбро сражался на поле битвы и был так жив всего несколько минут назад, превратился в скульптуру из черного стекла, которая затем разлетелась на куски на земле.

И эти осколки начали распадаться под воздействием какой-то таинственной энергии, превращаясь в уголь, пока они не превратились в просто пыль на ветру.

Все юго-западные генералы были ошарашены.

Ван Чун чувствовал, что его сердце было глыбой льда.

Потому что эта стрела была предназначена для него.

Если бы он не отреагировал так быстро, заранее заметив опасность и увернувшись, он был бы тем, чье тело превратилось в пыль.

— Ублюдок! Кто это сделал?

Разъяренный рев начал подниматься с горы. Генералы начали спускаться с горы к месту, откуда была выпущена стрела.

Рядом выздоравливающие Ван Ян и Сяньюй Чжунтун были встревожены и вышли с вершины, и им понадобилось всего несколько секунд, чтобы преодолеть расстояние.

— Ло Цзи, Ло Цзиииии!

Наиболее взволнованным и мстительным из генералов в этот момент был Лин Ушоу. Они были закадычными друзьями в армии Протектората Аннана, и им удалось вместе пережить войну на юго-западе.

Никто не думал, что Ло Цзи умрет здесь!

— Кто это?! Кто это сделал?

— Слишком бесстыдно! Это Мэнше Чжао или У-Цан!

— Они не могут выиграть настоящую битву, поэтому они прибегают к такой тактике!

......

Генералы с юго-запада вернулись из бесплодных поисков, и когда они увидели, что случилось с Ло Цзи, они оба были потрясены и взбешены. Все они были глубоко затронуты концом Ло Цзи.

— Это слишком бесстыдно! Мэнше Чжао и У-Цан должны заплатить за это!

Хотя никто не видел убийцу, не было никаких сомнений в том, что, если они не были из Мэнше Чжао, они были из У-Цана. В этот момент только у них была возможность совершить подобный поступок!

— Это не они! — Неожиданно заявил Ван Чун. Его глаза сузились, сияя холодным светом.

— Они уже проиграли войну на юго-западе, и убийство Ло Цзи или любого другого случайного человека не изменило бы это. Далун Руозан — это тот человек, который с презрением относится к такой тактике. Что касается Мэнше Чжао… До тех пор, пока безопасность Гелуофэна не будет точно известна, уверен, Дуань Гэцюань больше ни на что не обратит внимания, а, кроме него, никто другой не сможет сделать ничего подобного.

— И кроме того, оглянитесь вокруг. Наши солдаты окружают всю гору. Как вы думаете, армия Мэнше Чжао и У-Цана могла бы спрятать здесь убийц?

Голос Ван Чуна был очень холодным!

Чрезвычайно холодным!

Ло Цзи умер за него. Не было никаких споров об этом факте. Ван Чун никогда не ожидал, что такое случится в последние моменты войны.

— Но, молодой мастер, если бы не Мэнше Чжао или У-Цан, кто бы мог это сделать?

— Кроме того, что с этой стрелой? Все ее видели! Может ли она появиться из воздуха? Спросило несколько разъяренных генералов. Хотя они были взволнованы, они все еще сохраняли большое уважение к Ван Чуну. Но любой другой, кто сказал бы такие слова, не получил бы такой же прием.

— Именно из-за этой стрелы я и говорю, что это не могли быть Мэнше Чжао или У-Цан!

Ван Чун неожиданно сделал два шага вперед, наклонился и поднял эту черную как смоль стрелу. Пронзив Ло Цзи, она ударилась о землю.

Голова стрелы перестала существовать, оставив после себя только черную стрелу, которая казалась очень странной.

Когда они подумали о жалкой смерти Ло Цзи, все генералы вздрогнули.

— У-Цан не умеет выковывать такую стрелу, а искусство изготовления стрел Мэнше Чжао было унаследовано от Центральных Равнин. Их объединенных способностей просто недостаточно для создания этого уровня стрелы!.. Если бы они обладали такими способностями, сегодняшняя битва бы не закончилась бы так. — Сказал Ван Чун.

Он тщательно осмотрел стрелу в своих руках. Никогда за всю свою жизнь он не видел стрелу такого уровня. Хотя остался только стержень стрелы, он все еще содержал ужасную энергию, чисто разрушительную по своей природе. Просто схватившись за нее, Ван Чун почувствовал глубокий шок.

И это еще не все. Древко стрелы, хвост стрелы и ее чрезвычайно простая дуга, которая, казалось, была единой с принципами мира… Даже самые великие кузнечные кланы столицы не могли создать такую стрелу.

Мастерство, отраженное в этой стреле, было практически божественным, превосходя любую другую стрелу, которую когда-либо видел Ван Чун.

Ни один нормальный человек не сможет создать такую вещь.

Кроме того, когда его взгляд скользнул по символу на ней, сердце Ван Чуна задрожало, и он перестал говорить.

Другие генералы тоже замолчали.

Вывод Ван Чуна был верным. С точки зрения мастерства, Великий Тан Центральных Равнин действительно был выше всех. Если бы Мэнше Чжао и У-Цан могли создать страшные черные стрелы, подобные этой, Тан сегодня столкнулся бы с ужасным отрядом главных лучников.

Генерал, наконец, не мог не спросить:

— Но, молодой мастер, если это не Мэнше Чжао или У-Цан, кто бы это мог быть?

Хотя аргумент Ван Чуна был очень разумным, это был очевидный факт, что Ло Цзи был убит. Если это был не Мэнше Чжао или У-Цан, кто тогда убил его? Какова была причина его убивать?

Это было слишком абсурдно и неразумно.

Ван Чун ничего не сказал, но его разум вспомнил изображение этого размытого силуэта на горизонте. Он мог гарантировать, что эта таинственная черная стрела не была выпущена нигде в радиусе десяти ли от этой области.

Потому что ни для кого не было возможно выпустить такую стрелу в радиусе десяти ли и остаться неизвестным армии Тана.

Но если это было так, как он думал, если это было на таком расстоянии… тогда сила его противника была слишком ужасающей!

Хисс!

Ван Чун глубоко вздохнул и перестал размышлять над этим вопросом.

Если это был не Далун Руозан или Дуань Гэцюань, значит, это была третья сторона. Почему они это сделали, и почему они выбрали этот момент?

И что более важно, почему они преследовали его?

......

Ван Чун быстро почувствовал, что вся война на юго-западе была покрыта густым туманом. Похоже, был кто-то еще, кроме Мэнше Чжао и У-Цана, о котором он не знал.

— Оставьте это мне. Несмотря ни на что, я определенно выясню, кто выстрелил эту стрелу!

Правая рука Ван Чуна внезапно сжалась над стрелой.

......

В развязке юго-западной войны Ло Цзи умер от загадочной черной стрелы. Никто не мог вообразить это, но об этом знали лишь немногие. Подавляющее большинство солдат армии протектората Аннана ничего не знало об этом, не говоря уже о других людях.

И для людей за пределами юго-запада сегодня должен был быть незабываемый день празднования.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 636. Столичный Астир!**

Флапфлап!

Бесчисленные почтовые голуби взмахнули крыльями и разлетелись в разных направлениях, распространяя известие о победе на юго-западе во все места.

В месте, расположенном в семи или восьми ли от столицы, организованная армия, вооруженная яркой броней, мрачно шла по официальной дороге к юго-западу. Во главе этой армии был мужчина средних лет, источавший благородную ауру, сидящий на белом коне. Когда он смотрел на юго-запад, в его глазах виднелось легкое беспокойство.

Война на юго-западе длилась более месяца, почти два.

Но весь императорский двор не смог собрать ни одного солдата. Два месяца казались вечностью для юго-запада, но для этой огромной империи, которая должна была собирать ресурсы из самых разных мест, этого было совершенно недостаточно.

Хотя Бюро Военного Персонала, Бюро персонала и Бюро работ делали все возможное, этого было все еще недостаточно.

Король Сун также сделал все, что мог, настойчиво противостоя всей оппозиции, чтобы извлечь тридцать тысяч солдат из Имперской Армии, доведя его общее количество до семидесяти тысяч хорошо обученных солдат, которых он мог вести на юго-запад.

Но, по правде говоря, даже король Сун не был уверен, что эти семьдесят тысяч солдат будут полезны.

В конце концов, в армии Мэнше Чжао и У-Цана было более пятисот тысяч солдат!

Тем не менее, вопрос о юго-западе был слишком велик, чтобы Король Сун не мог выйти. И в этом деле также участвовал Ван Чун!

Король Сун посмотрел на мрачное небо тихо сказал себе: Ван Чун, этот король уже сделал все, что мог. Я надеюсь, что вы можете подождать. Я надеюсь, что я не опоздаю!

Столице давно сообщили, что Ван Чун и армия протектората Аннана были осаждены на горе армией Мэнше Чжао — У-Цана и находятся в крайне опасной ситуации. Был даже слух, что к тому времени, когда Имперский Двор получил эту новость, Ван Чун и 180 000 элит армии Протектората Аннана уже были мертвы.

Хотя король Сун всегда отвергал этот слух глубоко в своем сердце, даже он знал, что Ван Чун уже проделал впечатляющий подвиг, чтобы продержаться так долго с такими противниками, как Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Гелуофэн и Дуан Гэцюань.

Конечный результат имел тенденцию стремиться скорее к катастрофе, чем к удаче.

Плюхплюх!

Вдруг пришел с неба звук взмаха крыльев. Король Сун подсознательно поднял голову и заметил, что большой орел взмахнул крыльями, спускаясь к нему.

— Защитим Короля Суна!

Из-за него донесся крик, за которым последовало натяжение тетив.

— Стой!

Брови короля Суна скривились, и он приказал лучникам остановиться. В то же время он протянул руку, чтобы позволить орлу приземлиться.

Он смутно вспомнил, что этот орел, казалось, был воспитан человеком по имени Старый Орел, который часто был рядом с Ван Чуном. Старый Орел был бывшим членом Бюро Военного Персонала и добился определенных успехов в операции по захвату убийц Когурё и короля Сосурима, поэтому король Сун встречал его однажды.

Что еще более важно, было сообщение, привязанное к ноге орла!

— Это новости от Ван Чуна!

На мгновение у Короля Сона появилось плохое предчувствие. Старый Орел был одним из последователей Ван Чуна. Может ли это означать…

Король Сун протянул руку и быстро взял в руки сообщение.

В следующий момент брови короля Суна расслабились, и он взорвался от потрясающего смеха.

— Хахаха, замечательно! Прекрасно! — Все были ошеломлены, особенно жители Резиденции Короля Суна. Они были с Королем Суном очень долгое время, и знали, что в последнее время Королю Суну часто было трудно принимать пищу или спать спокойно, и его лицо было переполнено беспокойством.

Впервые Король Сун был таким счастливым и довольным. Темные тучи, которые беспокоили его в течение многих дней, казалось, были сметены.

— Ван Чун, ты действительно преподнес этому королю слишком много сюрпризов!

Захватив письмо, Король Сун смеялся так сильно, что его лицо было красным, а глаза расплылись от радости.

— Быстро, передайте сообщение этого короля. Скажите Императорскому Двору, что мы одержали великую победу на юго-западе!

Бум!

Его последние слова вызвали гул всей армии из семидесяти тысяч человек. У всех были широкие глаза и разинутые рты, лица были полны неверия. В этом походе на юго-запад все они приготовились к верной смерти.

Но что они сейчас услышали? Великая победа на юго-западе?!

— Это не может быть неправильно! К сообщению прикреплены печати Ван Яна и армии протектората Аннана! Нет сомнений в победе на юго-западе… Должностные лица двора должны быть обеспокоены не только самими собой. Быстро доставьте эту новость. Это лучшая новость, которую Великий Тан получил за последние два месяца!

Сказав это, король Сун снова засмеялся.

Ван Чун! Это был он снова!

Король Сун никогда не ожидал, что его ждет такой большой сюрприз.

Для ста тысяч солдат, чтобы победить пятьсот тысяч солдат армии во главе с Далуном Руозаном, Хуошу Хуйцаном, Дуан Гэцюанем и Гелуофэном, было не менее чем чудом. Даже он не мог представить, как Ван Чун сделал это.

Но эта новость не была ложью, а печати были доказательством ее правдивости. Кроме того, Ван Ян также разместил свою собственноручную подпись!

Кто-то еще может лгать, но Ван Гэнчжи и печать армии Протектората Аннана не лгут!

— Передайте мой приказ! Все солдаты должны идти, пока мы не достигнем юго-запада! Мы немедленно выходим!

Гремящий голос короля Суна разнесся по небу.

Армия сразу же ожила, идя в несколько раз быстрее, чем раньше. Когда армия вышла, бесчисленные почтовые голуби взмахнули крыльями и отправились в столицу!

......

В столице Великого Тана…

В северо-восточном углу Императорского Дворца охранники, одетые в золотую парчу, стояли среди высоких залов, выглядя как статуи.

Это были Небесные Посланники дворца.

Их единственной задачей было получать и рассылать новости изнутри и снаружи дворца. Для чего-то еще, они требовали явного разрешения.

Флапфлап!

Размах крыльев заставил нескольких охранников поднять головы. Они увидели белого голубя, который летел дугой по небу, прежде чем приземлиться на соседней крыше.

— Это?

В глазах охранника мелькнуло сомнительное выражение. Он подошел и отвязал письмо от ноги голубя.

— Это письмо от Короля Суна.

Охранник пришел в себя, и шагнул, открывая сообщение. Но после одного взгляда на сообщение охранник чуть не упал.

— Ми-Милорд… юг, юго-запад завоеван!!!

Охранник взмахнул письмом в руках, и взволнованно побежал вперед.

Бум!

По мере распространения новостей весь дворец ожил. Через много дней, почти два месяца, даже дворцовые горничные и евнухи узнали о войне на юго-западе. Самой большой заботой всей империи была война на юго-западе.

Никто не мог предположить, что это будет выиграно в такой момент, как этот.

Весь Императорский Дворец был мгновенно заполнен праздником.

......

В то время как голубь короля Суна влетел во дворец, другой голубь влетел в резиденцию линии Ван.

— Что? Великая победа на юго-западе!

— Чун-эр на самом деле победил!

Большой дядя Ван Чуна, Ван Гэн, схватился за подлокотники своего кресла и яростно встал, его борода дрожала от волнения.

— Мастер, эта новость подтверждена. Письмо было отправлено Королем Суном и имеет его печать. Нет никаких сомнений! — Охранник клана Ван подтвердил еще раз.

— Замечательно! Замечательно!

Глаза Ван Гэна увлажнились от волнения.

У клана Ван было три потомка на юго-западном поле битвы: Ван Ян, Ван Фу и Ван Чун. Внутри и за пределами столицы, внутри и за пределами императорского двора, Ван Гэн, вероятно, был человеком, который в настоящее время уделял наибольшее внимание войне на юго-западе.

Много раз Ван Гэн просыпался в тревоге посреди ночи или просто не мог заснуть. Это было все потому, что он думал о войне на юго-западе, о том, как Ван Ян, Ван Фу и Ван Чун могут там погибнуть. Увы, он ничего не мог сделать.

В настоящее время императорский двор не имел солдат для мобилизации, поэтому даже будучи важным придворным министром, он ничего не мог поделать. Семьдесят тысяч солдат во главе с Королем Суном уже были пределом того, что мог послать Императорский Двор.

Но Ван Гэн никогда не предполагал, что вскоре после того, как Король Сун отправится в путь, прежде чем он достигнет юго-западного поля битвы, появятся новости о великой победе на юго-западе.

Сто тысяч солдат Великого Тана фактически победили пятьсот тысяч солдат во главе с Далуном Руозаном и Гелуофэном!

Эта новость была слишком шокирующей!

Если бы он не услышал это своими ушами, Ван Гэн никогда бы не поверил. Но Ван Гэн знал, что Король Сун никогда не станет лгать по этому поводу.

— Чун-эр, я знал, что ты меня не подведешь!

Ван Гэн был так взволнован, что почти потерял самообладание.

— Слуги! Помогите мне надеть официальную форму! Мне нужно немедленно отправиться во двор!

— Хахаха, сегодня день, когда наш Великий Тан держит голову высоко, день, когда наш Клан Ван держит голову высоко. Спешите!

Смех Ван Гэна можно было услышать по всему имению. Даже старые слуги, которые десятилетиями работали в резиденции, никогда не видели, чтобы он так счастливо смеялся.

Вскоре из ворот выкатилась карета и отправилась в Императорский Дворец.

......

— Это невозможно!

В другой части столицы мужчина средних лет со свирепым выражением лица, одетый в имперскую мантию, хлопнул ладонью вниз, в результате чего прочный стол из сандалового дерева раскололся на куски.

— Ваше Высочество, мы получили известие от Небесных Посланников. Весть о великой победе на юго-западе уже распространилась по всему Императорскому Дворцу. Нет сомнений в его правдивости.

Рядом мускулистый мужчина, похожий на генерала, говорил тихим голосом.

— Как это могло быть? Что делал Далун Руозан? А что с Гелуофэном? Дуань Гэцюанем? Разве эти люди не должны были быть известными генералами юго-запада? И у них даже было более пятисот тысяч солдат? Как они проиграли? Какому-то незрелому ребёнку?

Глаза короля Ци были широко раскрыты, выражение его лица было диким и пугающим.

Он совсем не беспокоился о юго-западе. Обширность Императорского Двора и необъятность Великого Тана — это не то, что могли поколебать Гелуофэн и Далун Руозан.

Но он действительно беспокоился о том факте, что отец и сын клана Ван возглавляли армию протектората Аннана в разгроме армии Мэнше Чжао — У-Цана.

Клан Ван был кланом министров и генералов, которые работали с Королем Суном, чтобы противостоять ему. С таким большим достижением, разве это не было похоже на то, чтобы подарить крылья тигру? Не будет ли еще сложнее иметь с ними дело в будущем?

В будущем ему будет еще сложнее иметь дело с Королем Суном.

— Ваше Высочество, мы до сих пор не знаем специфики, но все говорят, что паршивец из клана Ван является чрезвычайно пугающим военным стратегом. Даже Далун Руозан не подходит ему. Этот паренек может оказаться очень опасным для нас!

В зале говорил худой человек, который казался стратегом.

Взрыв!

Король Ци ударил ногой, разбив небольшой стул из сандалового дерева, стоящий рядом с ним и перебил стратега.

— Какая опасность? Какая военная стратегия? Может ли семнадцатилетний мальчишка опрокинуть небеса?

Яростные крики короля Ци звучали по всей его резиденции.

За мгновение вся резиденция короля Ци была окутана смертельной тишиной, все слишком боялись говорить. Даже этот генерал или стратег не осмелился сказать ни слова.

— Передайте мой приказ. Немедленно отправьте кого-нибудь на юго-запад и выясните, что случилось!

Король Ци практически выкрикнул этот приказ.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 637. Столичный Астир! (II)**

— У Ван Бау был такой внук!

В четырёх четвертях посольства старый мастер клана Яо, Яо Чун, приставил палку к земле и встал со стула. Атмосфера в комнате, казалось, изменилась.

В этот момент, даже если Яо Гуанъи закроет глаза, он все равно сможет ощутить шок и волнение своего отца.

Будучи бывшим премьер-министром Великой Династии Тан, его отец на протяжении всей своей жизни переживал бесчисленные штормы и невзгоды, многочисленные попытки покушения. Но даже в последней Войне Принцев, когда все драконы боролись за трон, его отец всегда оставался хладнокровным и собранным.

И все же известие о победе на юго-западе настолько потрясло его отца, что он потерял самообладание.

— Отец, это по-прежнему просто сплетни. Твердых доказательств нет, так что это может быть просто слухом. Юго-запад может быть не тем, что мы себе представляем, — утешил Яо Гуанъи.

— Да, ты был министром двора и генералом на границе в течение многих лет, но все еще не можешь сказать, правда ли эта новость или нет?

Опираясь на трость, старый мастер Яо взглянул на сына, и его разочарование было трудно скрыть.

— Тогда Отец говорит…- С тревогой сказал Яо Гуанъи.

— Юго-запад является воротами к Великому Тану, и эта война касается Великого Тана, Мэнше Чжао и У-Цана. Ход этой войны повлияет на судьбу и будущие перспективы Великого Тана. Если мы проиграем на юго-западе, ты знаешь, что будет с Великим Таном?

— Восточные и западно-тюркские каганаты, империя Когурё, кхиты, Си, королевства западных регионов, а также Аббасидский Халифат и Харакс Спасину — как ты думаешь, как они отреагируют?

Яо Гуаньи ошеломленно посмотрел на своего отца, не в силах принять то, что он услышал. Почему он чувствовал, что его отец вступается за клан Ван?

— Да, хотя мы стоим по разные стороны от клана Ван, этот вопрос не имеет ничего общего с кланом Ван, а скорее касается Великой Династии Тан. Знаешь ли ты, почему наш клан Яо всегда пользовался императорской поддержкой и всегда процветал, никогда не ослабевая? Это не потому, что мы сражаемся с кланом Ван, и не потому, что мы сражаемся с королем Суном, и это определенно не потому, что мы работаем с королем Ци. Это все потому, что наш клан Яо всегда относился к Выгода Великого Тана как к приоритету номер один.

— Да, несмотря на весь твой опыт, тебе все еще немного не хватает!

Яо Чун разочарованно посмотрел на сына.

Он боролся с Ван Цзюлином больше половины своей жизни, и ни разу не проиграл ему, но с точки зрения потомков он действительно проиграл. Клан Ван не только процветал, но даже имел такого человека, как Ван Чун.

Но когда Яо Чун исследовал свою родословную Яо, он не смог найти ни одного человека, который мог бы сравниться с Ван Чуном. Даже Яо Гуанъи не мог сравниться, а тем более другие.

Я не думал, что в клане Ван появятся такие люди. Я подавлял клан Ван в течение половины своей жизни, но сто лет спустя, я боюсь, что потомкам клана Яо придется подчиниться клану Ван!

Старый Мастер Яо глубоко вздохнул и долго ничего не говорил.

— Старый Мастер, Императорский Двор пригласил Мастера Яо прийти и принять участие в заседании Двора. — Снаружи донесся голос, заставив Яо Гуанъи вздрогнуть и немедленно обернуться.

......

— Хахаха, победа! Молодой мастер Ван на самом деле победил: наш Великий Тан победил!

В этот самый момент четыре великих клана мечей столицы радовались, а резиденции великих кланов были украшены красными фонарями. Даже кузнецы мечей и магазины мечей столицы были ярко украшены и праздновали.

Новости от императорского двора редко распространялись на рынке, но в этот раз все было иначе. В тот момент, когда новости с юго-запада прибыли в столицу, Императорский Двор намеренно начал распространять новости.

В последние два месяца столица паниковала, тревожные новости падали с неба, как метель.

Весть о великой победе была слишком необходима.

— Вооружение, которое молодой мастер использовал на юго-западе, луки, стрелы и баллисты, все были сделаны нами. После этой победы на юго-западе Императорский Двор наверняка вознаградит нас.

Четыре великих клана кузнецов меча, а также различные кузнецы мечей и магазины столицы гудели от волнения.

Когда они ковали эти орудия для Ван Чуна, никто из них не предполагал, что Ван Чун использует эти вещи на юго-западе, чтобы победить армию Мэнше Чжао и У-Цана.

Теперь, когда Ван Чун победил, они все разделили с ним славу.

......

— Что?! Юго-запад был освобожден? Мы действительно победили на юго-западе?!

В поместье великого клана достойный патриарх клана встал с удивлением, его лицо было покрыто недоверием.

— Неужели молодому мастеру Чуну из клана Ван действительно удалось победить Далуна Руозана и Гелуофэна?

— Невозможно, немыслимо.

Новости с юго-запада ошеломили все кланы, особенно те кланы, которые одолжили экспертов Ван Чуну.

— Это огромное достижение. Я не думал, что наследник будет таким грозным!

В этот момент все патриархи клана почувствовали глубокое уважение к тому наследнику клана Ван, который обменял мечи из Стали Вутц на экспертов.

Использовать сто тысяч солдат, чтобы победить пятьсот тысяч солдат, значительную часть которых составляет кавалерия, было поистине внушающим страх подвигом.

— Похоже, мы должны пересмотреть наши отношения с кланом Ван! Присоединение к этому наследнику гораздо важнее, чем обмен на несколько мечей из Стали Вутц.

В этот день любому главному клану столицы было бы очень трудно избежать этого чувства.

......

— Хахаха, победа — Военный Брат Ван действительно победил!

— На этот раз наша Усадьба Отражающего Клинка сделала себе имя.

— Боевой брат Ван не меньше, чем бог. С ним наш тренировочный лагерь Кунву может определенно подавить два других тренировочных лагеря.

— Хахаха, давайте все подадим заявку на вступление в Поместье Отражающего Клинка. Молодой Мастер Чун основал его! Я готов стать его привратником!

......

Когда известие о победе на юго-западе достигло тренировочного лагеря Кунву, оно немедленно вызвало потрясающую трансформацию. Чжао Цяньцю, который играл в шахматы в Усадьбе Отражающего Клинка, чуть не разбил шахматную доску, пытаясь встать.

— Это правда?

Чжао Цяньцю запинался, едва способный составить фразу.

Хотя он почувствовал талант в Ван Чуне в первый день, когда тот вошел в тренировочный лагерь Куньву, и даже признал его необычным, Чжао Цяньцю никогда не предполагал, что Ван Чун сможет совершить такой подвиг.

Далун Руозан и Дуань Гэцюань были людьми, о которых Чжао Цяньцю даже не смел думать. Тем не менее, Ван Чун сумел победить их в правильном сражении, даже когда его численно превосходили.

— Невозможно! Это просто невероятно…

Грудь Чжао Цяньцю вздымалась, и ему потребовалось немало времени, чтобы успокоиться.

Вся столица, от высшего дворянства до низшего простолюдина, ликовала. Приветствия можно было услышать из любой части столицы, а некоторые люди даже зажигали петарды для праздника.

Но в этот момент самые восторженные люди были не на улицах, а в императорском дворе.

В глубине Императорского дворца все чиновники, гражданские и военные, собрались во дворце Тайцзи. Атмосфера была самой теплой и восторженной.

— Хахаха, это лучшая новость, которую когда-либо получал этот двор! Ван Гэн, у герцога Цзю прекрасный внук. Ваш клан Ван снова создал столпа империи!

При дворе старый императорский цензор с седыми волосами, семидесяти или восьмидесятилетнего возраста, но румяного цвета лица, сразу же двинулся, чтобы пожать руку Ван Гэна по прибытии.

Старый цензор был очень стар, и прошло много лет с тех пор, как он участвовал в дворцовом собрании. С точки зрения статуса он имел даже более высокий ранг, чем императорский цензор Дуань Цао. Но, услышав о Ван Чуне и великой победе на юго-западе, он надел официальную одежду и шляпу и приехал участвовать в собрании.

Ван Чуну было всего семнадцать лет, но этот старый имперский цензор уже описывал его как опору империи. Ни один нормальный человек не мог пользоваться этой честью, но никто из присутствующих чиновников не мог найти никаких возражений.

Победа на юго-западе была слишком значимой. По предварительным сведениям, в ходе кампании Великий Тан потерял около 160 000 солдат. Если кто-то добавит армию подкрепления под предводительством Ли Чжэньи, которая попала в засаду, их потери составили от 180 000 до 190 000 человек.

Но потери Мэнше Чжао и У-Цана вместе взятых превысили 400 000, более чем вдвое превысив потери Великого Тана. Кроме того, значительную часть этого количества составляла знаменитая бронированная конница У-Цана.

Этой победы было достаточно, чтобы потрясти мир!

Легко представить радость в сердце старого цензора.

— Похвала Императорского Цензора — это слишком много. — Поспешно сказал Ван Гэн.

— Слишком много? Как это слишком много?! Ван Гэн, ваш клан Ван совершил великое дело для Великого Тана! У-Цан и Мэнше Чжао теперь не смогут вторгнуться на юго-запад в течение десятилетий.

Ван Гэн почти не разговаривал, но вдруг подошел министр кадров со стаей чиновников и окружили его.

— Правильно! Сегодня клан Ван является самым выдающимся слугой Великого Тана! И с достижениями приходит награда. Нет необходимости, чтобы лорд Ван был таким смиренным.

— Именно. Как только молодой мастер Ван вернется с юго-запада, Его Величество непременно вознаградит его. Клан Ван, имеющий такого сына Цилиня, является благословением для моей Великой Династии Тан.

— У молодого мастера Чуна уже поведение герцога!

......

Должностные лица из Бюро Доходов, Бюро кадров, Бюро Военного Персонала и Бюро работ, а также придворные прихожане подошли, чтобы поздравить Ван Гэна.

Дворяне были особенно восторженными. Обычно это было бы подвигом даже для половины дворянства, но сегодня, услышав известие о победе на юго-западе, собрались все первоклассные дворяне империи.

— Лорд Ван, когда у вас будет время, я прошу вас посетить мою резиденцию для банкета. Особенно молодой мастер Ван. Лорд Ван должен сделать все возможное, чтобы взять с собой молодого мастера Ван.

— Правильно, верно, когда бы ни приехал молодой мастер Ван, наша резиденция герцога Чжао готова его принять.

— Я слышал, что молодому мастеру Вану уже семнадцать, он уже не совершеннолетний. Пора обсудить брак. У меня есть одинокая дочь, которая великолепна как по внешнему виду, так и по нравственному характеру. Возможно, Лорд Ван хочет заслать сваху? Наш клан Ван и клан Чжан могут ладить как Цинь и Цзинь 1!

(TN: в весенний и осенний период состояния Цинь и Цзинь вступили в союз друг с другом через брачный союз.)

— Герцог Чжан, это неправильно. У меня есть маленькая дочь, которая великолепно подходит…

......

Ван Гэн был окружен чиновниками, его лицо было красным от счастья, и он так часто смеялся, что его рот редко закрывался. За десятилетия его пребывания при дворе, этот день можно назвать самым счастливым.

Во всем дворе Ван Гэн и представленный им клан Ван стали бесспорными главными героями. Они даже превзошли премьер-министра Великого Тана.

Сегодня был день, который принадлежал всему клану Ван!

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

1. В весенний и осенний период состояния Цинь и Цзинь объединялись друг с другом через брачный союз.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 638. Потрясенная граница! (I)**

— Ублюдок! Этот король в ярости!

Стоя у колонны, украшенной спиральным драконом, Король Ци стиснул зубы, его кулаки сжались. Его лицо было бледным и искаженным в противную гримасу.

Он был не в настроении видеть самодовольное лицо Ван Гэна, но сегодня собрание было посвящено празднованию победы на юго-западе. Как Императорский Принц Великого Тана, он должен был присутствовать.

С другой стороны, у великого генерала Тунло Абусы также было довольно кислое выражение. Он не забыл обвинения, выдвинутые против него Ван Чуном в инциденте с региональными командирами. Кроме того, Ван Чун привязал его единственного сына Абутуна к знамени тренировочного лагеря Куньву, полностью унизив его.

Но даже Король Ци, Императорский Князь Великого Тана, не мог ничего сказать, так как мог он?

— Черт возьми! Я позволю тебе гордиться, но я бы хотел посмотреть, как долго ты сможешь оставаться гордым.

В зале те министры, которые обычно присоединялись к королю Ци и противостояли клану Ван и королю Суну, имели ужасное выражение лица.

Но какими бы нежелательными они ни были, им приходилось закрывать рты и не произносить ни слова.

Бонг!

Звон колокола сразу привлек внимание собравшихся служителей во дворце Тайцзи.

— Все, слушайте указ!

За завесой из бисера, высоко на платформе, раздался величественный и громкий голос Императора Мудреца.

— Когда король Сун прибудет на юго-запад, Ван Чун должен немедленно вернуться в столицу без малейшей задержки!

— Пусть Император проживет десять тысяч лет!

Чиновники и дворяне опустились на колени, весь зал замолчал.

Бум!

Весть об указе Императора Мудреца быстро распространилась по всей империи. Даже самый медленный человек теперь знал о победе юго-запада. Учитывая огромное достижение Ван Чуна, Император Мудрец определенно планировал щедро вознаградить его, приказав ему вернуться в столицу.

С этого момента линия Ван была благородной вне слов!

После Старого Мастера Вана, клан Ван снова создал опору империи, которая могла благоговеть перед миром.

— Старший брат, мы сделали правильный выбор!

После собрания во дворце Юйчжэнь супруга Тайчжэнь села на кровать и медленно положила кусок шелка, на котором была написана Песня о Чистоте и Мире. Когда она глубоко вздохнула, выражение ее лица стало чрезвычайно расслабленным.

Собрание было только что завершено, но она уже узнала о планах Императора Мудреца на Ван Чуна.

— Действительно, хахаха. Кто бы мог подумать, что у меня, Ян Чжао, мог быть такой необыкновенный побратим? Даже известные генералы, такие как Далун Руозан и Гелуофэн, потерпели поражение от его рук. Маленькая сестра, с таким побратимом, наш статус во дворце будет таким же устойчивым, как гора Тай!

Ян Чжао держал руки за спиной и гордо смотрел на супругу Тайчжэнь.

Но влияние победы на юго-западе было далеко не ограничено столицей. В то время как вся столица была более спокойной, бесчисленные почтовые голуби также направлялись к границам Великого Тана.

На западной границе Великого Тана, Лунси…

— Что? Юго-западная граница была выиграна? Далун Руозан и Гелуофэн потерпели поражение в битве?

В самом западном городе Большой Медведицы в Лунси грозная и красивая фигура Великого генерала Великого Тана стояла прямо, как копье на городской стене. Напротив него было бесконечное море тибетской кавалерии.

Даже кто-то столь же собранный, как Гешу Хан, который оставался бы непоколебимым, даже если гора Тай обрушится перед ним, казался потрясенным, услышав новости с юго-запада.

Если он правильно помнил, Далун Руозан и Гелуофэн были верховными экспертами юго-запада, которые когда-то находились наравне с бывшим генеральным защитником Аннана Чжанчжоу Цзяньцюном, нынешним военным министром. Гешу Хан никогда не обменивался ударами с Гелуофэном или Далуном Руозаном, даже никогда не встречал их.

Но Далун Руозан столкнулся с Чжанчжоу Цзяньцоном, и даже Тигр Империи оказался в некоторых отношениях превзойденным.

Для такого человека, как Чжанчжоу Цзяньцюн, оказаться в тупике на юго-западе и вынужденным искать другие средства, чтобы войти в Императорский Двор и стать военным министром, можно легко представить способности Далуна Руозана и Гелуофэна.

Но юго-запад на самом деле был завоеван!

Без Чжанчжоу Цзяньцюна и других великих императорских генералов, а только с генералами первого ранга, такими как Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, Тан на самом деле сумел победить пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Даже Гешу Хан не посмел бы подумать о том, чтобы осуществить такой подвиг.

— Есть ли у этого парня такие впечатляющие способности? Подтверждена ли эта новость? У него не было других подкреплений?

Гешу Хан схватил письмо, его глаза дернулись.

Он какое-то время держал это сообщение, но ему все еще было трудно поверить в эту новость. Этот паренек, который доставил столько неприятностей во время инцидента с региональными командирами и так резко осудил его и других генералов-защитников, действительно имел такую способность?

Это было просто слишком абсурдно!

— Великий генерал, этот вопрос был подтвержден много раз. Это не только мы. Те же новости были отправлены и другим генералам-защитникам границы, а также великим генералам. Младший сын клана Ван, Ван Чун, на горе на юго-западе, с сотней тысяч солдат сражался против пятисот тысяч солдат во главе с Далуном Руозаном, Хуошу Хуйцаном, Гелуофэном и Дуан Гецюанем. В конце концов ему неожиданно удалось полностью разгромить их, убив более четырехсот тысяч солдат. Этот факт не вызывает сомнений.

— Далун Руозан уже покинул земли и приехал во владения королевской линии Нгари на Тибетском плато. Похоже, Гелуофэн получил тяжелые ранения и был доставлен в Эрхай. Не известно, жив он или нет.

Рядом генерал-разведчик армии Большой Медведицы поклонился, низко склонив голову.

Бузз!

Гешу Хан ничего не сказал, но не мог удержать свои глаза от подергивания еще несколько раз.

Даже он не мог не быть тронут таким впечатляющим боевым рекордом.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дуань Гэцюань — все они были известными генералами современности. Если бы его не удерживали Ви Тадра Кхонгло и ДуСун Мангпоче, и он мог бы повести свою армию Большой Медведицы вниз на юг, у него не было бы проблем с обороной, но победить их… даже Гешу Хан не был уверен, что он смог бы сделать это.

Все те, кто мог выйти на уровень Великого Генерала, имели одинаковые уровни силы. У большинства из них было несколько уникальных навыков, и их было не так легко победить!

— Мир постоянно рождает новые таланты. Я не думал, что у нашего Великого Тана будет такой же бесподобный командир. Гешу, это благословение для Великого Тана!

За его спиной послышались легкие шаги, и медленно приблизилась знакомая фигура, источавшая достойную и властную ауру.

— Милорд!

Увидев полностью бронированную фигуру младшего хранителя наследного принца, бога Великой Танской войны Ван Чжунси, Гешу Хан поспешно опустил голову. Несмотря на то, что он был уважаемым главнокомандующим армии Большой Медведицы в Лунси, Великим Генералом Большого Тана и Великого Тана, Гешу Хан всегда считал себя подчиненным перед Ван Чжунси, тем, кто воспитал его.

— Милорд!

Другие люди вокруг Гешу Хана тоже торопливо поклонились.

— М-м!

Ван Чжунси махнул рукой. Дни постоянной и напряженной битвы вызвали намеки на усталость, но его глаза все еще были яркими и острыми. Любой, кто видел эти глаза, испытывал бы чувство уважения и подневольного состояния.

По правде говоря, во всем мире было мало людей, которые осмелились встать перед Ван Чжунси и сразиться с ним.

Если бы У-Цан не отправил своего короля генералов, Ви Тадру Кхонгло, человека, который ранее имел опыт борьбы с Ван Чжунси, он не смог бы его остановить.

— Гешу, возможно, ты не знаешь. В округе Призрачного Дерева в западной части столицы этому ребёнку удалось победить старого Бога Войны Су Чжэнчэня в игре в шахматы! — Сказал Ван Чжунси.

— Чего?!

Услышав имя — Су Чжэнчэнь, Гешу Хан почувствовал, как его тело дрожит от шока, и он яростно поднял голову.

Легендарный бог войны Су Чжэнчэнь из эпохи императора Тайцзуна? Человек, чей статус в Великом Тане намного превосходил его старшего, Ван Чжунси?

Тот, кто по слухам уже умер?

Этот ребёнок из клана Ван действительно смог победить его в игре в шахматы?

Как это может быть?

Шок Гешу Хана не был незначительным!

Во всем Великом Тане самым публичным признанным сильнейшим был не младший хранитель наследного принца Ван Чжунси, а тот легендарный бог войны Су Чжэнчэнь. Все в этом человеке было окутано тайнами и легендами.

Даже Великий Генерал Большой Медведицы Гешу Хан чувствовал бы глубокое уважение к этому старому Богу Войны.

Ни один из многих генералов Великой Династии не имел права стоять перед этим старым старшим, даже Ван Чжунси!

Просто этого было достаточно, чтобы понять его статус.

Но Ван Чжунси сказал, что Ван Чун победил эту почтенную фигуру в игре в шахматы?

Не то чтобы Гешу Хан не верил ему, но этот вопрос был слишком неразумным.

Искусство войны было сродни искусству шахмат. Любой генерал с некоторым пониманием военного искусства знал это. Разве этот факт не означал, что этот ребёнок был ещё более грозным, чем Су Чжэнчэнь?

Как это может быть?

Гешу Хан не верил этому.

— Я не совсем разбираюсь в деталях, и этот вопрос известен только среди небольшого круга, но старший Су все еще жив. Кроме того, этот парень из клана Ван победил его в округе Призрачного Дерева. Это проверенный факт,

— Я получил подобную информацию во дворце, — сказал Ван Чжунси.

Гешу Хан затих. Он не поверил бы этим словам из уст другого, но ему пришлось поверить им из уст Ван Чжунси.

Румбл!

Земля внезапно содрогнулась, сильный шум привлек внимание всех.

— Они отступают! Тибетцы отступают! — Кто-то крикнул с башни.

Гешу Хан и Ван Чжунси повернули головы и увидели, что надвигающийся силуэт Тибетского Нагорья теперь окутан облаками пыли, и знамя белого льва заметно развевалось внутрь него.

Бесчисленные тибетские кавалеристы под этими знаменами внезапно направлялись на запад, отступая вплоть до плато.

— Йееееееа!

Приветствия гремели из башни: все солдаты Большой Медведицы праздновали! Они боролись так долго, терпя жестокие наступления каждый день, но в конце концов тибетская кавалерия под командованием Ви Тадра Кхонгло и ДуСуна Мангпоче, наконец отступила.

Гешу Хан и Ван Чжунси посмотрели друг на друга.

Когда отступили Ви Тадра Кхонгло и ДуСун Мангпоче, Гешу Хану и Ван Чжунси не понадобилось письмо от Императорского Двора, чтобы узнать, что Великий Тан действительно победил на юго-западе.

Стратегическая цель проиграна, битва в Лунси стала бессмысленной.

Великий Тан победил!

......

— Ублюдок!

В штабе протектората Цыси яростный рев потряс все здание.

— Как семнадцатилетний ребёнок может быть таким грозным? Проверьте это снова! Снова! И снова!

В отличие от других генералов, когда генерал-защитник Цыси Фумэн Линча узнал, что Ван Чун победил Далуна Руозана и Гелуофэна, добившись победы на юго-западе, он чуть не взорвался от гнева. У Цыси был особый статус. Охватывая Ганьсу и Цинхай, он стоял между турками и У-Цаном и служил критическим проходом между центром Великого Тана и фортами Анси.

Таким образом, независимо от того, какая война происходила, Фумэн Линча редко оставлял свою позицию.

Но то, что он не уходил, не означало, что он не обращал 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 639. Потрясенная граница! (II)**

В инциденте с региональными командирами Ван Чун представил мемориал, в котором отмечалось различие между Ху и Хань, его жесткая критика привела к разрушению предложения, очень выгодного для Ху Великого Тана. Фумэн Линча, будучи генеральным защитником Ху, по-прежнему глубоко был обижен этим инцидентом.

Именно в своей первоначальной ярости он представил мемориал с просьбой казнить Ван Чуна.

Фумэн Линча не ожидал услышать такого рода новости. По мнению Фумэна Линча, этот мальчик был не чем иным, как некомпетентным мальчишкой, однако ему каким-то образом удалось победить объединенную армию Далуна Руозана и Гелуофэна, убив более четырехсот тысяч солдат и добившись больших заслуг.

Если бы это было правдой, разве с этим парнем было бы возможно справиться?

Человек, подобный ему, появившийся в Императорском Дворе, был чрезвычайно плохой новостью для генералов Ху на границе!

Фумэн Линча не мог радоваться этой новости.

— Отправьте разведчиков! На юго-запад! Я должен знать, что там произошло. Я не верю, что какой-то мальчишка, еще мокрый за ушами, мог иметь такую способность!

Голос Фумэна Линча эхом разнесся по всей штаб-квартире протектората.

......

В далеких Четырех Гарнизонах Анси и Протекторате Бейтина на крайнем севере Гао Сяньчжи, Ань Сишунь… Для этих командиров Великого Тана, удерживавших границу Великого Тана, этот день было очень трудно забыть.

Когда великие державы, такие как Восточный и Западный Тюркский Каганаты, королевства западных регионов, Харакс Спасину, Аббасидский Халифат, Когурё, Кхитанцы и Си жадно следили за великим таном и увеличивали своих солдат, дислоцированных на границе великого Тана, величайший поворотный момент наступил в месте, которое Великий Тан считал наиболее опасным, в месте наибольшей опасности и, таким образом, наиболее вероятном попадании в руки врага: на юго-западе.

— Чанцин, похоже, мы недооценили того козла Клана Ван, который вышел из имперской тюрьмы!

В штаб-квартире протектората Анси красивый, бородатый и достойный мужчина, испускающий внушительную ауру, сел на кресло из сандалового дерева. Одна рука держала изысканно сделанную чашку, а другая медленно положила лист бумаги.

— 180 000 против 560 000, и они убили более 400 000! Чтобы так тщательно победить Гелуофэна и Далуна Руозана, я действительно не могу себе это представить. Как семнадцатилетний юноша может быть таким грозным?

Напротив Гао Сяньчжи, невысокого, некрасивого и темнокожего мужчины, грациозно согнувшегося на земле, его спина слегка сгорбилась, поджав подбородок, пока он молча думал.

Хотя у этого человека было отвратительное лицо и пугающая внешность, глаза этого горбатого и темнокожего мужчины были необычайно яркими и ясными, наполненными мудростью.

Гао Сяньчжи был великим имперским генералом, который командовал четырьмя гарнизонами Анси, отбиваясь от Аббасидского Халифата и Харакса Спасину. Во всей Анси был только один человек, который мог так беззаботно вести себя перед ним: Фэн Чанцин.

Мемориал в центре инцидента региональных командиров, который утверждал, что Хань будет пропагандировать Хань, а Ху будет содействовать Ху, привел в бешенство Гао Сяньчжи. Однако он никогда бы не подумал, что этот сенсационный и некомпетентный ублюдок на самом деле решит проблемы юго-запада.

Кроме того, победить Далуна Руозана и Гелуофэна и убить более четырехсот тысяч солдат было таким невероятным достижением, что даже Гао Сяньчжи, командующий генерал Анси, не мог даже мечтать об этом!

В глазах Гао Сяньчжи инцидент с региональными командирами теперь носил совершенно иной характер.

— Независимо от того, как он это сделал, этот вопрос абсолютно верен! Кажется, Великий Тан получил еще одного Великого Имперского Генерала! — заявил Гао Сянжи.

Эти последние слова заставили трепетать все тело Фэн Чанцина и его рот, когда он в шоке уставился на своего начальника.

Он знал, что главная победа на юго-западе не была пустяком и что Императорский Двор наверняка щедро вознаградит Ван Чуна, но он никогда не думал, что Гао Сяньчжи поднимет Ван Чуна до уровня Великого Имперского Генерала!

Сколько лет было этому ребенку?!

С момента основания Великой Династии Тан до эпохи Императора Мудреца семнадцатилетний мальчик никогда не был Великим Генералом! Даже Гао Сяньчжи стал Великим Генералом только после тридцати!

Оценка Гао Сяньчжи была шокирующе высокой. В конце концов, в инциденте с региональными командирами эти люди были в ссоре!

Фэн Чанцин в оцепенении сидел на полу, не в силах говорить.

......

В Протекторате Бейтина номинальный заместитель Генерального Защитника и де-факто Генеральный защитник Ань Сишун немедленно отправили бесчисленных шпионов на юго-запад, услышав эту новость.

Из различных пограничных протекторатов победа на юго-западе отразилась на Бейтине больше всего.

Ситуация на границе была такова, что протекторат Бейтина находился в центре Восточного и Западного Тюркских Каганатов, и их общая мощь составляла от пятисот до шести сотен тысяч солдат. Можно легко представить давление на протекторат Бейтина.

Каждый день солдаты Протектората Бейтина должны были быть готовы к битве, броситься в напряженную борьбу.

Но когда пришло известие о победе на юго-западе, тюркская кавалерия отступила, как прилив, за одну ночь. Ни шкуры, ни волос их не было видно, даже если ехать тысячу ли.

— Невозможно! Как кто-то мог победить Далуна Руозана и Гелуофэна одновременно? Даже Чжанчжоу Цзяньцюн за десять с лишним лет не смог этого сделать!

В огромном зале за плотно закрытыми дверями Ань Сишун долго держал в руках новость, не в силах говорить.

В течение очень долгого времени он не смел верить, что эта новость была правдой.

Это было слишком удивительно, слишком внезапно.

......

— Этот мальчишка сумел победить Гелуофэна и Далуна Руозана!!!

На северо-востоке Великого Тана, в стране Ючжоу, в штаб-квартире протектората Андун, Чжан Шоугуи в шоке уставился на новости, которые доставил почтовый голубь.

Как Великий Генерал и генерал-ветеран империи, как Генеральный Защитник Протектората Андуна, Чжан Шоугуи имел довольно длинный список достижений на поле битвы.

Если в Великом Тане был один человек, который мог превзойти его, то это был Бог Великого Танской войны, младший Хранитель наследного принца, Ван Чжунси.

Но даже перед Ван Чжунси Чжан Шоугуи мог действовать как равный, и ему не нужно было вести себя слишком вежливо.

В конце концов, его жизненных достижений было совсем чуть-чуть меньше по сравнению с Ван Чжунси.

Земля Юйчжоу граничит со многими державами: си, китянами, турками, а также уединенным Когурё и его огромными запасами сил. Кроме него, у Великого Тана действительно не было никого, кто мог бы наблюдать за этой областью.

Будь то Гешу Хан, Гао Сяньчжи или Ань Сишунь, они прекрасно справлялись со своими собственными территориями, но, если они будут переведены в Андун, им действительно будет трудно удержать ситуацию под контролем.

Чжан Шоугуи был абсолютно уверен в этом.

По этой же причине он считал себя человеком номер два Великого Тана.

Но главная победа на юго-западе действительно застала его врасплох.

Тот, кто спас войну на юго-западе, не был Ван Яном или Сяньюй Чжунтуном, не был Армией Большой Медведицы Гешу Хана, и, конечно же, не был подкреплением Имперского Двора. Скорее, это был тот ничем не примечательный семнадцатилетний ребёнок из клана Ван…

Честно говоря, Чжан Шоугуи все еще чувствовал, что это невозможно, что это был сон.

Как могло случиться что-то подобное в его жизни на землях Великого Тана?

Неужели более пятисот тысяч солдат У-Цана и Мэнше Чжао были сделаны из бумаги?

А там были Гелуофэн и Далун Руозан… Как эти двое проиграли одному мальчику?

Даже при всей своей мудрости и опыте Чжан Шоугуи не мог представить, как армия в пятьсот тысяч человек под предводительством Гелуофэна и Далуна Руозана может проиграть одному мальчику.

Они были слишком некомпетентны или ребенок слишком невероятен?

Что здесь было, о чем он не знал?

— Эй! Расследуйте для меня все, что касается войны на юго-западе!

Чжан Шоугуи внезапно встал. Мгновение спустя сотни элитных кавалеристов Юйчжоу покинули штаб-квартиру протектората Андун и поскакали к югу.

......

У-Цан, Когурё, Восточно-Западно-Тюркские каганаты, Халифат Аббасидов, Харакс Спасину… Известие о победе на юго-западе вызвало землетрясение границ Великого Тана.

Все иностранные державы отступили от границы, как прилив.

Для всего мира это был день, когда сотрясались небеса и раскачивалась земля.

......

Независимо от того, что происходило в императорском дворе или на границах, юго-западная граница после войны была аномально спокойной.

В лагере люди проводили каждый день, обсуждая, должны ли они контратаковать и вторгнвться в Мэнше Чжао или У-Цан. Что касается Ван Чуна, он отложил все эти вопросы в сторону.

Война на юго-западе была завершена, и его миссия на данный момент завершилась тоже.

По мнению Ван Чуна, после окончания войны его власть над армией также подошла к концу. В настоящее время настоящими командирами на юго-западе были Сяньюй Чжунтун и Ван Ян — если быть точнее, это был только Сяньюй Чжунтун.

Для генералов было хорошо принять командование в опасные моменты, но, когда битва была закончена, использование этой власти выходило за рамки и не было мудрым курсом действий.

В конце концов, не похоже, чтобы он ушел без каких-либо достижений.

А юго-запад все равно в конечном итоге будет управляться Сянью Чжунтуном, генеральным защитником Аннана.

«Поздравляем пользователя с завершением „Испытания судьбы: прорыв империи“. Убив 420 000 солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, пользователь сумел изменить судьбу юго-запада империи!»

В настоящее время Ван Чун сидел, скрестив ноги, на вершине горы, и в его ухе звенел голос Камня Судьбы. Бззт! В мгновение ока бесчисленные изображения начали плыть перед глазами Ван Чуна.

Бабах! Перед ним разыгрался весь ход юго-западной войны, с того момента, как Ван Чун покинул столицу до своей победы над армией Мэнше Чжао и У-Цана.

«Поздравляем пользователя с приобретением нового звания „Контролер Судьбы“. Способность пользователя выжить, противостоять Мировому Ограничению и править судьбой отныне улучшена.»

Hwoom! Когда Камень Судьбы заговорил, над вершиной горы зашевелилась буря, и бесчисленные силуэты, которые мог видеть только Ван Чун, вспыхнули перед его глазами.

Бум!

В этот же момент из глубин пространства-времени вырвался яростный поток невидимой энергии, гремевший в теле Ван Чуна.

Эта энергия была и холодной, и горячей, с разрушительным характером.

— Ах! — Ван Чун издал тихий стон боли, когда сильная боль пронзила его тело. За эти несколько секунд тело Ван Чуна стало во много раз крепче.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 640. Начало всего, Чжан Цяньтуо (I)**

Корневая кость Ван Чуна уже достигла уровня Кости Дракона, но это была только самая базовая Кость Водяного Дракона. Однако в этот момент корневая кость Ван Чуна мгновенно достигла пика уровня Кости Водяного Дракона.

Что еще более важно, Ван Чун мог чувствовать, что его тело подверглось укрепляющему воздействию, кроме улучшения его корневой кости.

Способность противостоять мировым ограничениям и управлять судьбой? Что это? — Удивился в шоке Ван Чун. Хотя он давно знал о содержании наград, он все еще не знал, что они улучшают.

— Поздравляем пользователя с достижением «Контролера Судьбы». Новый набор наград был разблокирован.

Прежде чем Ван Чун смог прийти в себя, в его сознании произошли другие изменения. Во вспышке золотого света две новые категории наград появились перед Ван Чуном. Один представлял — искусства, а другой представлял — власть.

Успех! Помимо движений и искусств, есть даже награды, связанные с силой судьбы!

Когда список наград, доступных для обмена, предстал перед ним, Ван Чун внутренне обрадовался.

— Война на юго-западе закончилась. Пользователь убил 420 000 солдат Мэнше Чжао и У-Цана за награду в 2100 пунктов Энергии Судьбы. 60 000 солдат армии Протектората Аннана погибли, в результате чего было вычтено 290 пунктов Энергии Судьбы. Поздравляем пользователя с получением 1810 баллов Энергии судьбы.

— Кроме того, за прохождение «Испытания судьбы» пользователь получает дополнительно 600 очков энергии судьбы. В общей сложности пользователь получил 2410 очков энергии судьбы.

......

Бузз! Голос в голове Ван Чуна мгновенно заставил его тело содрогнуться, его разум был ошеломлен.

— 2410?!

Рот Ван Чуна был широко открыт в неверии.

В войне на юго-западе все его внимание было сосредоточено на победе над Мэнше Чжао и У-Цаном, поэтому он никогда не думал о награде Камня Судьбы.

Ван Чун никогда не ожидал, что получит такую большую награду после окончания войны.

— Как это возможно?

Ван Чун сидел в оцепенении, не в силах собраться с мыслями довольно долго.

Но теперь, когда он подумал об этом, в войне на юго-западе за каждые 10 000 солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, которых он убил, он должен был быть вознагражден 50 очками Энергии Судьбы.

И в ходе войны он убил 420 000 солдат Мэнше Чжао и У-Цана. Вероятно, даже Камень Судьбы не ожидал этого, что привело к этой удивительной награде.

Это была самая поразительная награда, которую он получил со времени своего перевоплощения. Но когда он размышлял о значении юго-запада для Великого Тана и Центральных Равнин и о риске, который он принял, Ван Чун почувствовал себя не в своей тарелке.

— Я не могу в это поверить! — Пробормотал про себя Ван Чун. В этот момент он внезапно понял значение Испытания Судьбы. Массивные риски шли рука об руку с огромными наградами.

2410 очков Энергии Судьбы ему было достаточно, чтобы сделать много вещей.

Топ! Топ!

Пока Ван Чун размышлял, он вдруг услышал шаги. Открыв глаза, он увидел, что это идет Старый Орел, с голубем-носителем на плече и свернутым листом бумаги в руке.

— Молодой Мастер, письмо. Это от него…

Голос Старого Орла стал очень мягким.

Выражение лица Ван Чуна мелькнуло, когда он взял письмо от Старого Орла. Взглянув на него, он быстро его убрал.

— Никто не может знать об этом, кроме нас двоих. Даже генеральный защитник или мой отец не могут знать. — Серьезно приказал Ван Чун.

— Ваш подчиненный понимает.

Старый Орел кивнул и быстро удалился.

Когда Старый Орел ушел, а вокруг никого не было, Ван Чун наконец открыл сообщение. Это письмо было отправлено давно отсутствующим Одиноким Волком, и в нем было всего несколько слов.

— Одинокий Волк приносит свое почтение. Этот подчиненный в целости и сохранности и надеется, что Молодой Мастер не обеспокоен. Миссия завершена, готов к вызову молодого мастера.

Внизу был ряд маленьких символов и уникальная печать Одинокого Волка.

Прочитав письмо, Ван Чун сжал пальцы и послал сквозь них толчок, превратив бумагу в порошок.

Поднявшись, Ван Чун начал спускаться с горы.

— Ли Сие, следуй за мной! — Крикнул вдаль Ван Чун.

— Да, молодой мастер!

Ли Сие, сидящий на ферганском коне, прибыл, как молния.

В войне на юго-западе тысяча кавалеристов во главе с Ли Сие внесли огромный вклад. Более того, как будущий Непобедимый Великий Генерал, Ли Сие горячо поддерживал Великий Тан.

Прямо сейчас Ван Чун относился к нему как к своему доверенному подчиненному.

— Старый Орел, скажи отцу и генеральному защитнику, что я вывожу солдат на патрулирование, чтобы успокоить людей, по пути позабочусь о некоторых личных делах. Если что-нибудь случится, сообщите мне с помощью почтового голубя, и я вернусь. — Сказал Ван Чун.

— Твой подчиненный понимает. — Ответил издалека Старый Орел, в его глазах вспыхнул резкий свет.

Не сказав ни слова, Ван Чун и Ли Сие поскакали с несколькими элитными кавалеристами.

Юго-запад был сильно охраняем, все население было мобилизовано. Районы, граничащие с Мэнше Чжао и У-Цаном, находились под постоянным наблюдением голубей и орлов-носителей, и даже гражданские лица принимали в этом участие.

Наименьшая активность на границе немедленно вызвала бы ответ от армии Протектората Аннана.

Все было организовано, и армия протектората Аннана имела свою собственную систему, поэтому Ван Чуну было не о чем беспокоиться.

......

Когда Ван Чун ехал на юго-восток от горы, он проезжал мимо многих разрушенных городов и деревень. В прошлом эти места были полны активности, но теперь они были пустынны.

Война на юго-западе длилась всего два месяца, но она имела беспрецедентные последствия для почти миллиона мирных жителей, живущих здесь. Паника распространилась повсюду, мигрировали целые семьи.

К счастью, война закончилась, и повсюду были размещены объявления о том, что все в порядке. Многие люди постепенно начинали возвращаться из своих убежищ в глубине гор.

— Скоро все это восстановится.

Ван Чун остановил Белокопытную Тень на городской улице и огляделся.

— Хияя!

Два дня спустя Ван Чун остановился у стен маленького и отдаленного города.

— Остальные остаются здесь. Ли Сие, следуй за мной.

Ван Чун оставил своих охранников снаружи, когда он вошел в заброшенный город с Ли Сие.

На стенах были видны черные следы ожогов, и многие части стен упали. Хотя Ван Чун и армия протектората Аннана удерживали воинов Мэнше Чжао и У-Цана и ограничивали ущерб, который они могли нанести, это не означало, что гражданское население юго-запада не пострадало.

Будь то бегущие солдаты Мэнше Чжао и У-Цана в последствии или спорадические сражения на ранней стадии, эти вещи оказали значительное влияние на города и деревни юго-запада.

— Вероятно, здесь прошел небольшой отряд тибетской кавалерии — заметил Ли Сие из-за Ван Чуна, его взгляд скользнул по руинам.

Ван Чун сказал, что это патруль, но Ли Сие так не чувствовал. Цель Ван Чуна была предельно точной, но, по правде говоря, Ли Сие до сих пор не знал, какова была эта цель.

— Когда гнездо расстроено, яйцо не остается целым. К счастью, нам удалось победить. — Сказал Ван Чун с глубокими эмоциями.

Только он знал, что случилось бы, если бы он не вмешался в эту войну. В этом сценарии он не увидел бы только один или два разрушенных города.

— Это здесь.

Во время разговора Ван Чун внезапно остановился и повернул к полуразрушенной комнате. Стены комнаты были абсолютно черного цвета, а все стулья, столы и табуретки лежали разбитыми на полу среди черепков керамики и сковородок.

Единственная печь в комнате у стены также была разбита на куски.

— Подожди снаружи. Когда ты мне понадобишься, я позову. — Сказал Ван Чун.

— Да, молодой мастер.

Ли Сие кивнул.

После войны на юго-западе отношение Ли Сие к Ван Чуну перешло от упрямого непослушания к искренней преданности.

Неважно, что скажет Ван Чун, он не выразит никаких возражений.

Ван Чун кивнул и вошел в комнату. Комната была пустынна, но Ван Чун посмотрел на нее, прежде чем трижды топнуть ногой.

— Это молодой мастер? — Послышался едва различимый голос.

— Это я. Одинокий Волк, открой дверь, — прошептал Ван Чун.

Калала! — Можно было услышать Звуки механизма. Несколько мгновений спустя доска перед Ван Чуном сместилась в сторону, открывая темную дыру.

В темноте виднелась лестница.

Ван Чун слегка приподнял одежду, прежде чем спуститься по лестнице.

Крэкле!

Звук мерцающего пламени можно было услышать во мраке, и точка огненного света медленно начала расширяться перед Ван Чуном.

— Молодой мастер…

Хриплый голос Одинокого Волка, растрепанные волосы и бледная внешность его, испугали Ван Чуна. Даже на таком расстоянии он чувствовал запах густой крови.

— Одинокий Волк, что-то не так?

В шоке Ван Чун поспешил поддержать Одинокого Волка.

Кашель… кашель. — Молодой Мастер, будь спокоен. Эти люди хотели нас убить, но мне повезло. Я еще не умру.

Одинокий Волк поднял голову и омерзительно улыбнулся. Его белые зубы поражали в темноте.

— Не заставляй себя.

Ван Чун посмотрел на него и внезапно вонзил палец в акупунктурную точку одинокого волка Шаньчжун. Затем он помог слабому Одинокому Волку сесть в кресло и сунул в рот таблетку, запечатанную белым воском.

— Это лекарство сможет вылечить твои раны и поможет тебе восстановиться.

В свете огня Ван Чун был ошеломлен ранам от меча и сабли, покрывавших тело Одинокого Волка.

Кашель. — Спасибо, молодой мастер.

После того, как Одинокий Волк проглотил божественное лекарство, которое Ван Чун получил из дворца, его цвет лица явно начал улучшаться. Он больше не кашлял так сильно, и его кожа постепенно начала приобретать красноватый оттенок.

— Как тебе удалось сбежать? И ты знаешь, кем были твои преследователи? — Спросил Ван Чун.

Одинокий Волк горько улыбнулся, а затем подробно рассказал о побеге.

Одинокий Волк долго прятался в городе Цзянь, прежде чем, наконец, нашел шанс и сбежал. Тем не менее, эти загадочные одетые в черное люди искали их все время.

Одинокий Волк несколько раз почти умер от их мечей. К счастью, Чжан Цяньтуо наконец очнулся, и оба сумели плавно сбежать.

— Вы не могли поймать ни одного из этих одетых в черное людей живьем?

Ван Чун нахмурился.

— Нет, все они были солдатами-самоубийцами. Если они терпели поражение и были взяты в плен, они сразу же раскусывали таблетку с ядом во рту, чтобы покончить жизнь самоубийством. Я попытался удалить зуб, в котором они скрывали яд, но потом они откусили свои языки, перерезали себе горло или разрывали свои меридианы. Несмотря на то, что я боролся с ними так долго, я не смог спросить их ни о чем.

Одинокий Волк горько улыбнулся.

— Кроме того, когда Молодой Мастер добился крупной победы не так давно, все эти одетые в черное люди полностью ушли, поэтому у нас даже нет шанса захватить их сейчас.

Армия протектората Аннана повсеместно оставляла свои объявления, и Одинокий Волк ясно видел их.

Ван Чун мгновенно замолчал.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 641. Начало всего, Чжан Цяньтуо (II)**

— Тогда как насчет губернатора Чжана? Отведите меня к нему. Мне нужно кое-что у него спросить. — Сказал Ван Чун.

Все в юго-западной войне можно проследить до битвы при Цзяньхэ. Изнасилование и убийство жены и дочери Гелуофэна Чжаном Цяньтуо привело ко всему этому.

Прямо сейчас весь Великий Тан верил, что Чжан Цяньтуо погиб при нападении Гелуофэна на Цзяньхэ. Частное укрытие важного должностного лица двора по личным причинам было серьезным преступлением, поэтому Ван Чун не хотел, чтобы другие знали об этом.

Ван Чун даже не хотел, чтобы его собственный отец знал. Ван Чун знал, что кто-то из окружения его отца имел шанс от восьмидесяти до девяноста процентов сообщить в Императорский Двор, узнав об этом.

Учитывая все правонарушения, совершенные Гелуофэном в результате этого инцидента, если Императорский Двор узнает, что Чжан Цяньтуо еще жив, единственной судьбой, ожидающей его, будет казнь.

Таким образом, несмотря ни на что, никто не должен был знать, что Чжан Цяньтуо все еще жив.

Внезапно из подвала донесся низкий и хриплый голос.

— Большое спасибо Молодому Мастеру за доброту, спасшую мою жизнь, но я больше не Чжан Цяньтуо, а всего лишь безликий человек, которому слишком стыдно видеть мир.

В огненном свете медленно приближалась большая фигура, и, увидев лицо мужчины, даже Ван Чуну стало страшно.

— Губернатор Чжан! Что ты наделал?

Ван Чун увидел, что фигура перед ним надела странную черную металлическую маску на лицо. Эта маска не имела бровей или волос, и, казалось, была наклеена прямо на его плоть.

Если бы Ван Чун не встречал Чжана Цяньтуо в столице и не узнал его голос, он никогда бы не подумал, что человек в этой металлической маске был таким дотошным, искренним и честным губернатором Цзяннаня.

— Молодой мастер Ван, это мой собственный выбор. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Пока я не выясню, кто убил мою жену и детей, кто эти мужчины в черных одеждах, и какова истинная личность этого нелояльного, бесчестного, бессердечного и неправедного ублюдка, который замышлял против этого Чжана, я никогда не сниму маску с моего лица.

— Я жив, у Чжан Цяньтуо нет лица, чтобы видеть мир, и он мертв, у него нет лица, чтобы видеть своих жену и детей. Молодой Мастер, пожалуйста, больше не называйте меня Чжан Цяньтуо. Чжан Цяньтуо погиб в битве при Цзянь. Перед вами безликий человек, чье сердце мертво. У меня только одна цель в жизни: убить этих ублюдков и узнать правду о Цзяннане. До этого я никогда не погибну, никогда!

Безликий мужчина сжал кулаки, в результате чего его суставы захрустели, его тело задрожало, а глаза покраснели. Гнев, вырвавшийся из его тела, походил на пламя ненависти, которое никогда не могло быть погашено. Этого взгляда было достаточно, чтобы шокировать любого.

— Милорд!

Ван Чун и Одинокий Волк с тревогой выкрикнули одновременно, когда они заметили две струйки слез, начинающих стекать по маске. Но это были малиновые слезы, кровавые слезы!

— Бин-эр, Тун-эр, жена, подожди меня. Я определенно отомщу за тебя! Определенно!

Последние слова он почти провыл.

Когда они посмотрели на плачущего безликого человека, Ван Чун и Одинокий Волк были глубоко тронуты.

Мужчины не могли легко плакать, только когда они были глубоко ранены. Это был первый раз, когда Ван Чун увидел гордого семифутового человека, плачущего вот так на людях. Никто не мог предположить, что жестокий и мужественный губернатор Цзяннаня, которого он встретил в столице, станет этим верным и безликим человеком, плачущим кровавыми слезами.

Даже после многих лет Ван Чун все еще помнил эту сцену.

— Сэр, будьте спокойны! Этот вопрос касается не только сэра, но и всего Великого Тана. Пока Ван Чун все еще дышит, он определенно поможет сэру расследовать истину. — Искренне сказал Ван Чун.

Чжан Цяньтуо был хорошим и верным подданным Великого Тана. Если бы Одинокий Волк не спас его сразу же после случившегося, он бы уже покончил с собой, перерезав себе горло. Важный чиновник Великой Династии Тан, который десятилетиями охранял границу, он не был тем, кто должен был так жить: всю его семью убили, его имя оскорбляли, а лицо он вынужден был скрывать под маской, стыдясь показать его перед лицом мира,

Воля небес была ясна. Даже если бы они были совершенно незнакомыми людьми, Ван Чун никогда бы не допустил, чтобы подобное происходило с человеком Великого Тана, а тем более с преданным подданным.

Бывший губернатор Цзяннаня, Чжан Цяньтуо, ныне безликий, сжал кулаки и заявил: — Молодой мастер, моя благодарность за вашу доброжелательность не поддается словам. Если мою жену и детей можно отомстить, а мое имя очистить, этот безликий человек готов служить Молодому Мастеру до конца моей жизни, служа вашим волом или лошадью!

Ван Чун был влиятельным человеком, рожденным от клана министров и генералов, внуком мудрого министра герцога Цзю, и теперь он даже совершил удивительный подвиг, выиграв войну на юго-западе. Если бы в мире был кто-то, кто мог бы очистить его имя, это был только Ван Чун.

— Мне не нужна ваша служба.

Ван Чун покачал головой. Если бы речь шла только о служении, у Ван Чуна было много людей под его командованием. Кроме того, у него было еще больше людей в постепенно созревающем Учебном Лагере Куньву и Поместье Отклоняющих Клинков, которые могли бы служить ему.

В войне на юго-западе люди Поместья Отклоняющих Клинков оказали ему большую помощь, и их будущий потенциал был безграничен.

— Ван Чун пришел сюда, чтобы спросить сэра в отношении Цзяннаня. Сэру нужно только исследовать этих людей, узнать правду о Цзяннане, чтобы оказать наибольшую помощь Ван Чуну. — Сказал Ван Чун.

Глаза безликого мужчины расширились, когда он смущенно посмотрел на Ван Чуна.

— Хех, я не буду ничего скрывать от сэра. У меня также есть вопрос, требующий расследования, и я подозреваю, что он касается людей, которые гонялись за вами двумя.

Ван Чун хмыкнул и, не удерживая их в напряжении, сразу же обнажил черную смолистую стрелу.

— Это?

В одно мгновение Одинокий Волк и безликий человек переглянулись. Сломанная стрела, которую держал Ван Чун, была чрезвычайно странной конструкции. Похоже, требовался уровень мастерства, который намного превосходил что-либо из нынешней эпохи, и по какой-то причине наконечник стрелы отсутствовал.

Но они оба знали, что у Ван Чуна была причина для его действий.

Ван Чун прямо объяснил, что после войны на юго-западе кто-то пытался убить его этой таинственной черной стрелой. В конце концов ему удалось положиться на свою острую интуицию, чтобы увернуться от стрелы, но черная стрела в итоге убила Ло Цзи.

— Молодой мастер!!!

Одинокий Волк был ошеломлен. Старый Орел никогда не упоминал об этом, так что он впервые сейчас об этом узнал. Рядом с ним безликий мужчина тоже был в шоке.

— Молодой Мастер говорит, что это убийство было совершено не Мэнше Чжао или У-Цаном, а той же группой людей, которые преследовали нас? — Спросил с удивлением безликий человек.

— Я не уверен. Все это только предположения. — Медленно произнес Ван Чун, и его глаза начали излучать ослепительное сияние.

— Но есть одна вещь, в которой я могу быть уверен. В этой ситуации Гелуофэн, Дуан Гэцюань, Далун Руозан или Хуошу Хуйцан никогда бы не подумали об убийстве, и при этом они не сделали бы такого. Важно, что им было невозможно сделать такую вещь!

Ван Чун внезапно повернул стрелу, чтобы показать другую сторону, обнажив часть стрелы, которую не заметил ни Одинокий Волк, ни безликий человек.

— Ханьские иероглифы!

— Нет, это сценарий с птичьей печатью эпохи Цинь-Хань!

(TN: сценарий — Печать птицы- — это способ написания китайского языка, на котором китайские иероглифы дополнительно стилизованы так, чтобы концы штрихов имели вид птичьих голов и хвостов. Этот вид сценария был на самом деле более распространенным в Весенний и Осенний период Воюющих Государств, предшествовавший династии Цинь. После того, как династия Цинь объединила Китай, различные сценарии, используемые различными государствами, были объединены в сценарий Малой Печати.)

Одинокий Волк и безликий человек были ошеломлены увиденным. На конце стрелы рядом с надписью было выгравировано несколько слов. Эти слова были определенно не на языке Мэнше Чжао или У-Цана.

Это были слова Центральных Равнин!

Безликий человек даже смог идентифицировать эти слова как Сценарий Птичьей Печати, которым пользовались лишь немногие в первые годы эры Цинь-Хань. Эти слова имели чрезвычайно древнее происхождение и, как говорили, возникли в период весны и осени периода Враждующих Государств. Ко времени эры Цинь-Хань они постепенно начали выходить из употребления из-за их сложности, заменившись более квадратным сценарием Малой Печати.

Но ни одно из Писаний Печати не использовалось в современном Великом Тане.

Также в этот момент пара внезапно поняла, почему Ван Чун был настолько уверен, что это убийство не было совершено Мэнше Чжао и У-Цаном.

На мгновение в подвале было еще смертельно.

И Одинокому Волку, и безликому человеку нечего было сказать. Сломанная стрела была такой же сломанной, черной, как ночь, но теперь она казалась еще более загадочной в их глазах, еще более смертоносной.

— Но почему?

Безликий мужчина наконец посмотрел на Ван Чуна.

Не было ли здесь слишком много загадок?

Люди охотились на него так же, как люди, пытающиеся убить Ван Чуна? Если нет, то почему они хотели убить Ван Чуна?

Он был всего лишь семнадцатилетним мальчиком.

И в чем была причина? Должна быть причина для убийства. Причину убить безликого мужчину можно было бы еще понять: в конце концов, он когда-то был губернатором Цзяннаня и имел впечатляющий статус. Ван Чун, с другой стороны, был ничем иным, как стервятником, живущим в столице.

Хотя он родился в клане министров и генералов, он не имел официального звания или дворянского титула. В столице было множество таких отпрысков, как он.

Кроме того, если их целью был клан Ван, почему бы не выбрать Ван Фу или даже Ван Яна?

Эти двое также были потомками клана Ван, и имели гораздо более высокий статус, чем у Ван Чуна!

Это было слишком неожиданно.

— Я тоже не знаю.

Ван Чун покачал головой, его взгляд постепенно углублялся.

— Но есть одна вещь, в которой я уверен. Весьма вероятно, что этот вопрос связан с войной на юго-западе. И я чувствую, что люди, преследовавшие вас, и те, кто пытался убить меня, были, вероятно, одной и той же группой людей. Только это может объяснить, почему мы оба столкнулись с убийцами.

— Я не думаю, что война на юго-западе так проста, как нам кажется. Такое ощущение, что другая сила контролирует происходящее из тени. — Сказал Ван Чун.

У Гелуофэна действительно были скрытые амбиции против Великого Тана, но одни только эти амбиции не могли заставить его немедленно разорвать отношения с Великим Таном. Гелуофэн не закончил свои приготовления. В противном случае он бы не обратился за помощью к У-Цану.

И он, конечно, не взял бы инициативу на себя и не сражался с армией протектората Аннана на равнинах Эрхая ради того, чтобы стать союзниками с У-Цаном.

Только из-за того, что Чжан Цяньтуо «изнасиловал и убил» его жену и дочь, Гелуофэн взорвался от ярости, что в итоге привело к войне на юго-западе. И исходя из того, что сказал Одинокий Волк, к тому времени, когда он вошел в особняк Чжана Цяньтуо, жена и дочь Гелуофэна уже были трупами.

В этом аспекте, хотя у Гелуофэна были острые амбиции в отношении вопроса о Цзянье, он был совершенно откровенен и не играл никаких хитростей.

— Но если это так, то кто это? Какой им в этом прок? И кто может быть таким способным? — Серьезно сказал Одинокий Волк.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 642. Король Сун прибывает!**

Одинокий Волк исследовал своих преследователей. Среди них были люди Тана и люди из Мэнше Чжао, У-Цана и даже Аббасидского Халифата. Это было явно не то, что мог сделать любой обычный человек или фракция.

В войне на юго-западе участвовали Великий Тан, У-Цан и Мэнше Чжао, в лице таких великих генералов, как Хуошу Хуйцан, Далун Руозан, Дуан Гэцюань и Гелуофэн, а также от семисот до восьмисот тысяч солдат и почти миллион мирных жителей.

Если кто-то сказал бы, что кто-то разжег все это умышленно, что действительно была какая-то фракция, настолько могущественная, что могла относиться к этим странам, генералам, солдатам и гражданским лицам как к игрушкам на ладони…

Сама мысль об этом заставляла Одинокого Волка дрожать.

В глубине души Одинокий Волк предпочитал верить, что все это было совпадением. Люди, преследующие их, не принадлежали к той же фракции, что и люди, преследующие Молодого Мастера.

— Я не знаю!

Ван Чун покачал головой.

— Как я уже сказал, все это всего лишь мои предположения. Возможно, это так, а может и нет. Но несмотря ни на что, я могу быть уверен в одной вещи: в этой войне, кроме трех стран Великого Тана, Мэнше Чжао и У-Цана, под поверхностью скрывалась еще одна сила, которую никто из нас не мог видеть.

— Эти люди даже осмелились подставить и убить губернатора императорского двора, даже осмелились попытаться убить меня… Они невероятно смелы. Законы двора и правила общества не могут их связать и не имеют никакого к ним отношения. Их нельзя использовать против них.

— В войне на юго-западе с таким количеством присутствующих: все солдаты армии протектората Аннана, мой отец Ван Ян, генеральный защитник Сяньюй Чжунтун… Ни один из этих людей не мог заставить их задуматься. Это само по себе является свидетельством их смелости.

Когда Ван Чун говорил, выражение его лица было невероятно мрачным.

Как человек, который прожил две жизни, он чувствовал, что знает все, как тыльную сторону ладони, но даже после прочесывания своих воспоминаний он обнаружил, что не может найти никакой информации об этих людях. По крайней мере, он никогда не знал об инциденте с губернатором Цзяннаня Чжан Цяньтуо.

Ван Чуну казалось, что он касается чего-то, с чем он никогда не сталкивался в своей прошлой жизни.

— Молодой Мастер, если вы волнуетесь, тогда оставьте этот вопрос на меня! Я уже однажды умер, и никто не знает о моем существовании. Независимо от того, кто они или насколько они сильны, я не боюсь. Я живу только ради одного вопроса: раскрыть их истинные личности, отомстить за Бин-эр, Тун-эр и мою жену, и очистить мое имя.

— Пока я могу реализовать эту цель, я могу пройти через гору кинжалов или море пламени, вытащить язык и отрезать нос. Ничто не может напугать меня. Мне уже нечего терять!

Глаза безликого мужчины светились ядовитой ненавистью, его последние слова смешались с горьким смехом.

Кого волнует, насколько они сильны? Как загадочны? Насколько порочны и возвышенны их методы? Он был уже одиноким человеком без семьи или имущества. Раз он уже потерял все, чего ему было бояться?

Ван Чун и Одинокий Волк молча обменялись взглядами.

Ван Чун чувствовал глубоко укоренившуюся боль, ненависть, нежелание и ярость безликого человека. Он должен был признать, что все это полностью превзошло его ожидания.

Если бы кто-то сказал, что губернатор Цзяннаня теперь стал «безликим человеком», который закрыл лицо маской из черного металла и жил только ради мести, никто бы им не поверил. Но если подумать обо всем, что пережил Чжан Цяньтуо, это не было неожиданностью.

Возможно, на самом деле лучше, если я оставлю этот вопрос ему, — сказал себе Ван Чун, глядя в налитые кровью глаза безликого человека.

И Ван Чун, и Одинокий Волк по-прежнему жили на солнце, испытывая большие неудобства из-за социальных норм и постоянно думая о последствиях своих действий. Хотя Одинокий Волк был немного свободнее, чем Ван Чун, в этом аспекте, если бы он подвергся разоблачению после всего, что сделал, Ван Чун был бы втянут в это, как и остальные члены клана Ван.

Но что касается безликого человека, следы его существования были полностью стерты. И в этом подвале не было никого с большей решимостью и смелостью расследовать это дело, чем он.

Когда эти мысли промелькнули в голове Ван Чуна, он быстро принял решение.

— Сэр, я даю вам эту черную стрелу! Если вы хотите разобраться в этом вопросе, начните с нее.

Сказав это, он передал сломанную стрелу.

— Я не могу обещать вам слишком многого, но могу пообещать вам одну вещь. При расследовании инцидента в Цзянье вы не будете одиноки. С этого момента, если вам что-то понадобится, я могу вам это предоставить: руководства по боевым искусствам, медицина, рабочие, солдаты, связи при дворе или армии… Я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас всем, что вам будет нужно.

— В этом вопросе клан Ван и я будем вашим самым сильным покровителем, вашим самым крепким опорным элементом поддержки! Поэтому, если вам нужно что-то делать, делайте это с легкостью. — Строго сказал Ван Чун.

— Молодой мастер!

Тело безликого человека начало дрожать, его глаза сияли от волнения. Эти люди имели чрезвычайно могущественных покровителей и действовали дерзко и без страха. Безликий человек лично испытал это.

Даже внушительный губернатор двора не стоил их внимания.

То, что Ван Чун был готов вкладывать себя в это дело, само по себе было самой большой поддержкой. И по правде говоря, история Ван Чуна, влияние клана Ван в обществе и поразительные подвиги, которые Ван Чун совершил на юго-западе, сделали его настолько великим, насколько это возможно для безликого человека.

Это было намного лучше, чем одинокий человек, сражающийся с армией! И его надежды были еще сильнее!

— Спасибо, молодой мастер!

Глаза безликого человека покраснели, он опустился на колени и поклонился Ван Чуну.

— Обещание молодого мастера стоит тысячи унций золота, и этот безликий человек никогда не сможет его погасить. Пока молодой мастер желает этого, начиная с этого момента, этот безликий человек готов выполнять любую задачу, пройти через воду или огонь, разбить свою голову о землю!

Обещание джентльмена стоило тысячи унций золота. Это была клятва, сделанная безликим человеком, и клятва, сделанная Ван Чуном. Начиная с этого момента, в тени вокруг Ван Чуна, где никто не мог видеть, появился таинственный и безмолвный безликий человек, и только Ван Чун и Одинокий Волк знали его истинную личность.

Румбл!

Механизм загрохотал, отодвигая половицу в сторону. Ван Чун вывел Одинокого Волка и безликого человека из подвала.

— Молодой Мастер, кто этот человек?

Снаружи Ли Сие слегка нахмурился, увидев безликого человека в черной маске, в его глазах появился намек на шок.

— Безликий человек, — равнодушно сказал Ван Чун, — Не беспокойся об этом слишком много. Возвращаемся.

— Хиях!

С криком Ван Чун отправился назад, вместе с Ли Сие, Одиноким Волком и кавалерией. Но в середине пути безликий человек исчез. Никто не знал, куда он ушел.

И никому не было до этого дела.

Так как даже Ван Чун не спросил о нем, остальные, естественно, ничего не сказали.

......

Через полмесяца прибыла армия во главе с королем Суном. Его более семидесяти тысяч солдат в сопровождении огромного количества провизии и вооружения казались невероятно обширными и величественными.

— Хахаха, где Ван Чун? Где Ван Чун? Быстро отведите этого короля, чтобы увидеть его!

Когда издали приблизился поток пыли, уже можно было услышать громкий смех короля Суна.

Несмотря на то, что с конца войны прошло более полумесяца, король Сун все еще находился в состоянии крайней радости и волнения.

— Ваше Высочество Король Сун, на юго-западе так много людей, а также я и брат Гэнжи. Никто из нас не достоин встречи с Вашим Высочеством?

Сяньюй Чжунтун и Ван Ян давно приехали на двух могучих скакунах вниз по горе, чтобы поприветствовать Короля Суна.

— Хахаха, вы двое — грубые люди, и ваши годы, сложенные в сумме, равны восьмидесяти или девяноста! Как вы можете выглядеть лучше великого победителя войны на юго-западе, будущего героя и великого генерала?! Ван Чун, где ты?

Король Сун от всей души рассмеялся, даже не проявив вежливости перед Ван Яном и Сяньюй Чжунтуном.

— Ван Чун выражает почтение Королю Суну.

Когда его голос прозвучал в воздухе, Ван Чун подъехал Белокопытной Тени сзади.

Это была не первая их встреча, и у клана Ван всегда были хорошие отношения с резиденцией короля Суна. Друзья, естественно, были бы более близки в их встрече друг с другом, но Король Сун был очень восторженным при этой встрече, что было действительно довольно удивительно.

— Хахаха, никто из вас не знает, сколько людей на дворе покраснели от зависти, когда услышали, что этот король приедет первым. Хаха, пусть этот король увидит нашего героя на юго-западе.

Когда Король Сун заговорил, он широко развел руки и крепко обнял Ван Чуна.

В тот день, когда король Сун услышал известие о победе на юго-западе, он сразу же стал с нетерпением ждать прибытия. Он гнал свою армию из семидесяти тысяч днем и ночью, чтобы смочь прибыть первым и увидеть величайшего участника войны на юго-западе.

— Гэнжи, у тебя хороший сын!

Отойдя, он повернулся к Ван Яну с сияющим лицом.

— Ваше Высочество льстит мне. Этот пёс, мой сын, еще молод. Для Вашего Высочества хвалить его так сильно не обязательно хорошо. И кроме того, десятки тысяч солдат и офицеров также внесли большой вклад в войну на юго-западе. Это не было сделано одним человеком. — Строго сказал Ван Ян.

— Хахаха, все еще такой же упрямый, как и прежде. Если бы он не построил город Лев у Эрхая, если бы он не бросился на юго-западное поле битвы, чтобы принять командование, Гэнчжи, используя твои способности и Сяньюй Чжунтуна, могли бы вы выиграть эту войну? Я знаю, что вы имеете в виду, переживаете, что он станет слишком гордым. Я надеюсь, что он соберет себя, но Император Мудрец уже сказал. Чего вам бояться?

— Только благодаря тому, что ваш клан Ван сделал столько на юго-западе, никто внутри двора или за его пределами, включая клан Яо и короля Ци, не сможет прикоснуться к вам.

Король Сун издал еще один смешок.

Было ясно, что король Сун был особенно счастлив сегодня. Он редко проявлял свои эмоции, но подвиги Ван Чуна на юго-западе были слишком невероятными.

Именно благодаря крупной победе Ван Чуна, Великий Тан, окруженный врагами со всех сторон, смог внезапно запугать все иностранные державы, превратив эту опасную ситуацию в дым.

Можно легко представить, как король Сун обожал Ван Чуна.

Ван Ян стоял сбоку со смущенным выражением лица. Как он мог не гордиться и не дорожить этим сыном Цилиня из клана Ван? Он просто волновался, что его сын позволит всему этому ударить себе в голову.

Но даже это незначительное беспокойство не могло быть скрыто от Король Сун.

— Хахаха, брат Гэнжи, забудь об этом. Ты просто не умеешь лгать. Любой, у кого есть глаза, может видеть талант молодого мастера. Даже Его Величество очень хочет его видеть. Давайте сейчас не будем создавать никаких проблем.

Сяньюй Чжунтун взревел от смеха.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 643. Возвращение в столицу!**

Радостное воссоединение оставило разум свежим. После приветствия Короля Суна группа вошла в палатку на вершине.

— Ван Чун, когда вы въедете в столицу на этот раз, вы должны быть очень осторожны.

В палатке король Сун, Ван Ян, Сяньюй Чжунтун, Ван Чун, Ван Фу и Сунь Люйюэ сидели, скрестив ноги, на земле. Улыбка короля Суна исчезла, и выражение его лица стало серьезным.

— С твоими достижениями на этот раз король Ци собирается взорваться от гнева. Хотя он не может легко коснуться тебя, это не значит, что он сдастся. Я даже слышал небольшие новости, что он работает совместно с Чемберленом Зависимостей, чтобы доставить тебе неприятности через проспект протокола.

— Величина твоих достижений означает, что Императору Мудрецу определенно придется присудить тебе награду, но, если ты совершишь церемониальную ошибку во время аудиенции и церемонии награждения, имперские цензоры могут использовать это в качестве предлога, чтобы арестовать тебя.

— Эти имперские цензоры даже осмелились привлечь к ответственности бывшего премьер-министра, а также супругов и наложниц дворца. Хотя при дворе тебя поддерживает немало людей, число людей, которые гримасничают при упоминании о тебе и хотят доставить тебе неприятности, тоже не маленькое.

— Ты все еще молод, и, если хочешь создать впечатление незрелой молодежи, это окажет огромное влияние на твою карьеру. Это может даже привести к отмене твоей награды. Ты абсолютно не можешь быть небрежным.

Король Сун говорил с невероятной искренностью.

Императорский двор был непостижимым и постоянно колеблющимся местом. В отличие от поля битвы, малейшая ошибка приведет к вечному проклятию, независимо от того, насколько велики достижения человека.

Предыдущий король Сун, потомок королевского двора и императорский принц Великой Династии Тан, все равно закончил тем, что его заковали в кандалы и бросили в тюрьму, так как обычный человек мог избежать этого наказания? Ван Чун был еще молод, и олицетворял надежды и Короля Суна, и клана Ван.

Будучи старейшиной, король Сун не хотел, чтобы кто-то использовал такие пустяки, чтобы выступить против Ван Чуна. По этой же причине он бросился сюда, чтобы встретиться с Ван Чуном, прежде чем тот вернулся в столицу.

— Я уже велел ученому Лу найти старого слугу, который раньше работал в Чемберлене Зависимостей. Он очень образован и много знает. Когда ты вернешься в столицу, найди его и некоторое время учись у него, чтобы избежать каких-либо проблем.

— Моя глубокая благодарность, Король Сун.

Ван Чун почтительно поклонился.

Как человек, который жил дважды, Ван Чун понимал гораздо больше, чем Король Сун. Он не верил, что Чемберлен Зависимостей может преуспеть в своих планах против него. Но все же серьезная забота короля Суна глубоко тронула его.

— Хахаха, тогда все остальное в порядке. Это верно, Ван Чун, когда ты будешь говорить с Его Величеством, ты должен попросить его разрешить мне полностью умиротворить юго-запад. Что касается У-Цана и Мэнше Чжао, Хуошу Хуйцан не пострадал и Дуань Гэцюань все еще жив. Если эти двое будут работать вместе, я боюсь, что на юго-западе произойдет еще один инцидент.

Глаза короля Суна стали мерцать от беспокойства, выражение его лица стало мрачным.

Дуань Гэцюань и Хуошу Хуйцан были знаменитыми генералами нынешнего века. Чисто с точки зрения боевых искусств, Король Сун не боялся их, но стратегия и формирования не были его областью знаний. По этой же причине он обратился с просьбой к Ван Чуну.

— Ха-ха, Ваше Высочество, будьте спокойны — они не смогут объединиться, и при этом они не будут очень успешными. Даже если бы у них была такая задумка, я бы никогда не дал им шанса.

Ван Чун улыбнулся королю Суну.

— Ой?

Глаза короля Суна просветлели, когда он сосредоточился на словах Ван Чуна.

Другие люди в палатке также начали реагировать и смотреть в сторону Ван Чуна. На юго-западной границе ожидалось много дел. У-Цан и Мэнше Чжао оставались угрозой, и, если бы Ван Чун мог справиться с этой проблемой, он бы устаринл все их опасения.

Это было бы еще одним достижением.

— Чун-эр, ты серьезно? — Строго спросил Ван Ян.

— Хе, в прошлом это не было бы выполнимо, но теперь семьдесят тысяч солдат короля Суна меняют все.

Ван Чун улыбнулся и кивнул, его лицо было уверенным и спокойным.

— Самая большая угроза со стороны У-Цана и Мэнше Чжао — не их солдаты, а их союз. В прошлом я действительно не мог ничего с ними поделать. Однако теперь Гелуофэн все еще без сознания из-за своих ран, оставив Мэнше Чжао без лидера, все их общество находится в хаосе, что дает нам прекрасную возможность бороться с ними при помощи наших солдат.

— 70000 солдат короля Суна, добавленных к 40 000 солдатам армии протектората Аннана, составляют в общей сложности 110 000 солдат. Когда в армии Мэнше Чжао и У-Цана все еще оставалось 500 000 солдат, мы не смогли бы с ними справиться, но их сила сильно снизилась, теперь она едва составляет одну четвертую их первоначальной мощи, что делает их не подходящими для нас.

— Пока мы размещаем наши 110 000 солдат на берегах реки Эрхай, на границе Великого Тана и Мэнше Чжао, какой выбор, по мнению Вашего Высочества, сделает Мэнше Чжао, недовольный внутренними и внешними проблемами? Заплатить компенсацию, и стать вассалом Великой Династии Тан — это их единственный выбор. — Уверенно заявил Ван Чун.

— Передать территорию и выплатить компенсации?

Остальные люди в палатке в шоке посмотрели на Ван Чуна. Его предложение застало их врасплох: они никогда не слышали о концепции уступки земли и выплаты компенсации.

Ван Чун усмехнулся, не удивленный реакцией. Хотя Великий Тан был местом, где господствовала власть, а также местом, в котором было определенное понимание стратегии и тактики, в определенных аспектах он все еще был чрезвычайно примитивным.

Война была чрезвычайно дорогостоящей, что привело к многочисленным жертвам и массовому потреблению провизии, вооружения и боевых лошадей. В конце, однако, победитель получит только славу, а проигравший просто отступит.

Через некоторое время проигравший накопит силы и снова выйдет вперед, чтобы начать новую войну…

Эта модель будет бесконечно повторяться. По мнению Ван Чуна, это было несовместимо с характером войны и не давало должной компенсации победителю.

Война была политикой другими средствами, но она также была на благо страны. Если война потребляла много ресурсов, но у противника было мало выгоды, тогда война была поражением.

Гелуофэн осмелился вступить в союз с У-Цаном и бросить вызов Великому Тану, поэтому, как проигравший, он должен был заплатить цену. Сдача территории и выплата компенсации были бы лучшим результатом для него.

Во-первых, это означало, что Мэнше Чжао навсегда запомнит этот урок. Во-вторых, Великий Тан мог быть несколько компенсирован за свои огромные потери, возможно, даже мог получить больше.

Оставаясь в покое все это время, Сунь Люйюэ наконец заговорил:

— Но что, если Далун Руозан появится с тибетской кавалерией? Мы не можем сравниться с ними на равнинах.

— Дядя Сун, ты слишком много думаешь. Даже если Хоушу Хуэйцан и Далун Руозан появятся с более чем десятью тысячами кавалеристов и нападут на плато, я уверен, что смогу их остановить. И, кроме того, тибетская кавалерия сейчас не такова — не такая, как в прошлом. Если Далун Руозан появится сейчас, он найдет свою собственную смерть.

Ван Чун медленно начал хихикать.

Чума все еще распространялась по Тибетскому Плато, оставив его без каких-либо съедобных коров или овец. Кроме того, тибетцы перенесли ужасные приступы диареи после употребления риса Мэнше Чжао, в результате чего их тела ослабли и обессилели. Если Далун Руозан все равно решит атаковать Великий Тан с помощью такой армии, то он будет действительно дураком.

Ван Чун с нетерпением ждал, когда он нападет на Великий Тан.

— Хахаха…

Лагерь наполнился смехом. Во время решающей битвы Ван Чун направил Ли Сие уничтожить домашнюю базу Хуошу Хуйцана и Далунь Руозана, вынудив их жрать провизию Мэнше Чжао. В результате большинство их солдат были ослаблены от расстройства желудка. Все уже знали это.

В этой кампании, на чисто стратегическом уровне, Далун Руозан полностью проиграл Ван Чуну.

— Ха-ха, Далун Руозан уже не имеет смелости предстать перед молодым мастером Чуном.

Сяньюй Чжунтун усмехнулся, поглаживая бороду.

Люди в палатке тоже хихикали. Далун Руозан, известный генерал юго-запада, использовал все имеющиеся в его распоряжении методы, но все же в конечном итоге проиграл Ван Чуну, укрепив репутацию Ван Чуна.

Не было бы чрезмерным сказать, что Ван Чун был генералом номер один на юго-западе.

— Кроме того, тибетцы осмелились спуститься с востока и проникнуть внутрь Большого Тана, потому что им помогала армия Мэнше Чжао. Если у них не будет солдат Мэнше Чжао, принимающих и направляющих их, они не посмеют спуститься с плато.

— Поэтому, пока мы подавляем Мэнше Чжао и заставляем его подчиниться, мы разрушаем альянс Мэнше Чжао и У-Цана. Как только альянс будет разрушен, даже Далун Руозан в своем самом смелом поступке не посмеет небрежно войти на юго-запад.

Глаза Ван Чуна сияли глубоким и всевидящим светом.

Глаза других людей в палатке постепенно просветлели, и, услышав последние слова Ван Чуна, даже Ван Ян не мог не кивнуть.

Король Сун засмеялся и сразу принял решение:

— Хахаха, хорошо! Ван Ян, у тебя действительно хороший сын! Мы сделаем, как ты говоришь! Скорость очень важна в войне, поэтому я прикажу сегодня перевести мои семьдесят тысяч солдат в Эрхай. Мэнше Чжао подчинится или умрет!

Во время путешествия он беспокоился о том, как успокоить юго-запад, но, услышав слова Ван Чуна, король Сун почувствовал, что все его тело расслабилось. То, что должно было быть самой трудной задачей, стало чрезвычайно простым, когда Ван Чун объяснил это.

Румбл! По приказу короля Суна, семьдесят тысяч солдат присоединились к сорока тысячам солдат армии протектората Аннана и начали, как огромная военная машина, приближаться к Эрхаю на юге.

Реакция Мэнше Чжао была даже быстрее, чем ожидалось. Гелуофэн все еще находился в коме, поэтому, когда 110 000 солдат Тана появились на берегах реки Эрхай, Мэнше Чжао быстро покорился.

Война на юго-западе поглотила десятилетия ресурсов Мэнше Чжао. Мэнше Чжао не мог сражаться в другом сражении, и даже Дуань Гэцюань не мог изменить этот факт.

Что касается уступки земли и другой компенсации, это был другой вопрос. К тому времени Ван Чун уже начал свой обратный путь в столицу.

......

— Ван Чун, столица впереди!

На тропе Бай Сылин, сидящая на белом коне, ехала слева от Ван Чуна, Чжао Ятун ехал справа от Ван Чуна. Рядом с ними были Су Ханьшань, Фан Сюаньлин и другие ученики тренировочного лагеря Куньву.

Спустя более полугода отряд наконец вернулся с юго-запада.

— Хахаха, посмотри туда! Вся столица знает, что мы возвращаемся. Они повесили фонари и растяжки повсюду.

Рядом полностью бронированный Сунь Цзимин протянул палец и взволнованно указал на дальние городские ворота.

Все последовали за пальцем Сунь Цзимина и увидели, что городские ворота столицы украшены большими красными фонарями, что является невероятной редкостью в дневное время.

И если бы вы смотрели за городские ворота, то увидели бы красные потоки света, выходящие из города. Сила этого света была свидетельством количества фонарей в городе.

— Ха, Молодой Мастер совершил такой подвиг на юге и теперь делает свое триумфальное возвращение. Вероятно, половина города уже знает. Это правильно, что они установили красные фонари, чтобы праздновать. — Сказал Сюй Ган со слабой улыбкой.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 644. Весь город встречает!**

— Молодой мастер Ван Чун вернулся!

Когда Сюй Ган заговорил, издали раздался громкий и резкий крик. Остроглазая фигура на городских воротах заметила группу Ван Чуна и сразу же начала кричать.

Бум!

Тихая столица внезапно наполнилась воплями восторга.

— Молодой Мастер Чун вернулся!

— Зажгите петарды!

— Все, давайте поприветствуем его у городских ворот!

— Молодой герой юга вернулся!

— Брат Чун мой! Не борись за него со мной!

......

Вся столица была взволнована, звуки петард наполняли воздух. Как будто это был какой-то сигнал, бесчисленные люди начали выбегать из городских ворот, все их лица вспыхнули от волнения.

— Ван Чун!

— Ван Чун!

— Ван Чун!

......

Приветствия Ван Чуна отозвались эхом в небо, смешанные с восторженными криками молодых женщин. Не говоря уже о Бай Сылин и Чжао Ятуне, даже Ван Чун остался с широко раскрытыми глазами.

— Ты не видишь этого? У тебя довольно много девушек, которые тебя любят!

Из-за спины Ван Чуна раздался ледяной и горький голос. Хуан Цянь-эр, со своим массивным мечом, брошенным ей на спину, холодно посмотрела на него.

— Хе-хе, я не ожидал, что это будет приветствоваться, — сказал Ван Чун.

Эти слова вызвали холодный фырканье у всех трех девушек на его стороне.

Хотя они всегда держались на расстоянии, которое не было ни близко, ни далеко от Ван Чуна, не зная, считали ли они друзьями или более того, было единственное, с чем все трое согласились: Ван Чун был их исключительной собственностью.

Трио позволило бы любой из их группы приблизиться к Ван Чуну, но любая другая девушка была запрещена.

Ван Чун неловко рассмеялся и быстро замолчал.

— Молодой Мастер, сюда!

Знакомый голос привлек внимание Ван Чуна. Повернув голову, он увидел две фигуры, едущие к нему на лошадях.

— Брат Го, брат Чай! Почему ты пришел?

Глаза Ван Чуна осветились от удивления, когда он повернул лошадь в сторону новичков. Эти двое были его друзьями из тренировочного лагеря Куньву, Го Фэн и Чай Цзи.

Клан Го и Клан Чай основали семьи Великого Тана и обладали невероятной властью. Го Фэн и Чай Цзии, как наследники своих кланов, не были людьми, с которыми обычные люди могли бы даже надеяться встретиться, тем более, чтобы те их приветствовали.

Ван Чун не ожидал, что они будут ждать его у городских ворот.

— Хахаха, мы слышали, что молодой мастер Чун возвращался в столицу. Мы с Братом некоторое время ждали здесь.

Го Фэн сложил руки и улыбнулся.

— Великий подвиг, который молодой мастер совершил на юго-западе, заставил бесчисленное количество людей стремиться встретиться с молодым мастером Чуном. Мы хотели быть первыми, поэтому ждали у городских ворот, — добавил Чай Цзии с улыбкой.

— Достойные братья, вы слишком вежливы.

Ван Чун сложил руки в знак приветствия. Первоначально он считал, что эта пара была вежливой, но он быстро понял, что они не преувеличивают.

— Молодой мастер Ван! Молодой мастер Ван здесь!

В воздухе раздался взрыв криков, когда толпа вокруг городских ворот стала беспокойной. К тому времени, когда Ван Чун повернул голову, огромная толпа вырвалась наружу. Клан Чжан, клан Лу, клан Хуан и клан Чэн — все вышли.

Прежде чем Ван Чун смог прийти в себя, раздался очередной взрыв криков.

— Молодой мастер Чун вернулся! Молодой мастер Чун вернулся!

За четырьмя кланами кузнецов следовали бесчисленные люди из великих кланов столицы. Ван Чун был очень незнаком с большинством этих людей, но, когда он увидел эмблемы на их одежде, он сразу же узнал их…

Эти люди были из кланов, которые обменяли своих клановых экспертов на мечи из Стали Вутц.

Оказалось, что даже эти кланы пришли праздновать победу на юго-западе.

— Молодой мастер Чун, наш глава клана пригласил вас к нам. Мы надеемся, что молодой мастер Чун сможет посетить наше поместье.

— Молодой мастер Чун, это небольшая вежливость нашего клана. Мы надеемся, что молодой мастер примет это.

— Молодой Мастер, должно быть, устал от путешествий и нуждается в отдыхе. Это приглашение главы нашего клана. Когда будет удобно, Молодой Мастер, пожалуйста, приходите и поговорите в Резиденцию Би. Наша глава клана обязательно примет вас.

— Молодой мастер Чун, мы столичный клан Вэй. Нужны ли молодому мастеру охранники? На этот раз мы собрали более десяти человек. Если Юному Мастеру они понравятся, пожалуйста, возьмите их. Молодой мастер так много сделал для Великого Тана, так что примите это как маленький подарок от главы клана.

— Мы тоже! Мы тоже!

......

Бесчисленные главы кланов, их наследники или их стюарды собрались вокруг Ван Чуна, подарив ему сокровища или могущественных охранников, и некоторые из кланов даже вывели своих дочерей из главной линии, надеясь сопоставить их с Ван Чуном и объединиться в браке с Кланом Ван.

Даже несмотря на то, что Ван Чун пережил войну на юго-западе, победив таких врагов, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан, и закалив ужасами сердце, когда он увидел, как эти великолепные дочери поднимают шторы и спускаются с карет, он не мог не покраснеть.

Позади Ван Чуна, у Бай Сылин, Хуан Цянь-эр и Чжао Ятун были холодные выражения, их глаза брызгали пламенем, когда они злобно смотрели на глав кланов, которые привели своих дочерей.

Румбл!

Когда толпа была в самом возбуждении, земля загрохотала, и две полностью бронированные и вооруженные кавалерийские части выскочили из ворот. За этой конницей следовали многочисленные телохранители и, наконец, несколько роскошных и достойных бронзовых экипажей.

Несмотря на то, что никто не мог видеть, кто там внутри, аура, столь величественная, как гора, выходила из одного из экипажей, распространяясь во всех направлениях.

Все, кто чувствовал эту ауру, дрожали от страха и рассеивались, как мыши, встречающие кошку, подсознательно уступая дорогу.

— Ах! Бюро Военного Персонала!

Увидев ведущую бронзовую карету с гербом на ней и развевающимся на ветру флагом, даже клановые головы начали бледнеть и уступать дорогу.

Во всей столице, во всем Великом Тане, только один человек осмеливался использовать эту эмблему и махать этим флагом.

Личность и статус этого человека не могли спровоцировать ни один из кланов, старейшин или отпрысков.

Бум!

С огромным взрывом две отважные группы кавалерии внезапно разошлись, окружив Ван Чуна и его группу.

— Это кто?!

Бай Сылин и Чжао Ятун побледнели от страха, сразу же выехав на лошадях вперед.

— Подождите минутку!

Ван Чун широко развел руками, чтобы остановить их. Эмблема на этой карете давно не была в этой столице, и не многие ее узнали. Но Ван Чун уже видел ее на юго-западе.

Взрыв!

Пока он размышлял, дверь в карету открылась, и из кареты выскочил роскошный синий ботинок. Появившись в красном одеянии чиновника первого ранга, украшенного поясом из нефритового питона, появился Чжанчоу Цзяньцзюн. Его энергия, огромная, как горы и моря, немедленно заставила всех поклониться.

Тигр Империи!

Оставив в стороне свое почетное звание военного министра, человек возле Ван Чуна все еще имел влиятельный статус Великого Императорского Генерала. В юго-западной войне армия протектората Аннана Чжанчжоу Цзяньцюна потеряла более ста тысяч солдат, что поставило под угрозу юго-запад.

В столице все знали, что момент, когда юго-запад будет потерян, станет моментом, когда новый военный министр будет вынужден уйти в отставку. Если бы он так не стремился к власти и покинул юго-запад без разрешения, дав альянсу Мэнше Чжао и У-Цана шанс нанести удар, юго-запад никогда бы не оказался в таком состоянии.

Более того, он рекомендовал нового генерального защитника Аннана Сяньюй Чжунтуна!

Но, непредвиденное кем-либо вмешательство Ван Чуна в юго-западную войну предотвратило катастрофу и даже превратило поражение в победу. Четыреста тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана были разбиты, и на юго-западе была достигнута крупная победа!

Сяньюй Чжунтун и 180 000 солдат армии протектората Аннана теперь были не только безупречны, но и достигли великих дел. В результате, теперь все считали, что Чжанчоу Цзяньцзюн правильно управлял армией и хорошо разбирался в людях. Император Мудрец похвалил его, и его новая должность военного министра стала теперь крепкой, как камень.

Никто не мог этого предвидеть.

Одного взгляда на румяный цвет лица Чжанчжоу Цзяньцюна, выходившего из кареты, было достаточно, чтобы понять, что он в настоящее время покраснел от успеха, празднуя исполнение своей мечты.

— Молодой мастер Чун!

Чжанчжоу Цзяньцзюн посмотрел вокруг и вышел из кареты. Прежде чем Ван Чун смог выйти вперед, он взял инициативу на себя и подошел. С торжественным выражением он отдал Ван Чуну чрезвычайно глубокий и почтительный поклон.

— Чжанчжоу долго ждал твоего благородного присутствия. Пожалуйста, прими этот поклон!

— Уааааа!

Толпа сразу же начала болтать, увидев, как Чжанчжоу Цзяньцюн поклонился Ван Чуну. Никто не мог предположить, что военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн поклонится Ван Чуну перед таким большим количеством людей.

Даже Бай Сылин и Чжао Ятун были застигнуты врасплох. Они поспешно спешились и встали на обочине дороги.

Чжанчжоу Цзяньцюн был военным министром, Тигром Империи, одним из немногих великих генералов династии Тан и первым чиновником императорского двора. Независимо от его связи с восстанием на юго-западе, он все еще носил наиболее уважаемый статус.

Чисто с точки зрения силы, Чжанчжоу Цзяньцюн был не меньше, чем Далун Руозан, Хуошу Хуйцан или Дуань Гэцюань. Более того, теперь он имел статус военного министра, что делало его настоящим сановником Великой Империи Тан. Это не был кто-то, кого любой клан мог спровоцировать.

Бай Сылин и Чжао Ятун были обе из очень старых и легендарных кланов, но они все еще не смели действовать опрометчиво перед Чжанчжоу Цзяньцюном.

В этот раз Чжанчоу Цзяньцюн явно пришел на встречу с Ван Чуном. Никто, кроме Ван Чуна, не мог принять этот поклон.

— Лорд-министр слишком вежлив. Ван Чун не может принять это!

Ван Чун был ошеломлен. Он не ожидал, что Чжанчоу Цзяньцюн сделает ему такой глубокий поклон перед очень многими людьми. Он поспешно шагнул вперед, чтобы помочь Чжанчжоу Цзяньцюну встать.

— В войне на юго-западе Молодой Мастер служил Великому Тану, работал на благо государства и простых людей и является спасителем моей армии Протектората Аннана. Совсем не чрезмерно принять этот поклон от Чжанчжоу Цзяньцюна! — Чжанчжоу Цзяньцюн торжественно провозгласил каждое слово, произнесенное от сердца.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 645. Другая встреча с Су Чжэнчжэнем (I).**

Если бы не Ван Чун, армия протектората Аннана была бы полностью уничтожена в войне на юго-западе, протекторат Аннана был бы распущен, и основание Чжанчжоу Цзяньцюна находиться при дворе исчезло бы без следа.

Мало того, что, если альянс Мэнше Чжао и У-Цана оккупировал юго-запад, как тот человек, чей основной задачей было наблюдать за юго-западом, он будет нести большую часть вины. Несмотря на то, что он уже вошел во двор, отказавшись от управления протекторатом Аннана, чтобы стать военным министром, он все равно не смог бы избежать этой участи.

Была даже вероятность того, что его схватили бы и бросили в тюрьму.

Оккупация юго-запада была настолько серьезной, что ни один мелкий чиновник или большой чиновник не мог быть прощен!

Не было излишним утверждать, что Ван Чун подарил Чжанчжоу Цзяньцюну и армии протектората Аннан новую жизнь.

— Молодой мастер, Чжанчжоу подготовил банкет в своей резиденции. Хотел бы молодой мастер сопровождать этого скромного и позволить Чжанчжоу приветствовать молодого мастера из его путешествия?

Чжанчжоу Цзяньцюн говорил с невероятной кротостью и вежливостью.

Если бы кто-то лично не стал свидетелем этого, никто бы не поверил, что великий военный министр, высокопоставленный чиновник императорского двора, так низко склонит голову перед простым подростком. Но если кто-то понимал масштабы подвига Ван Чуна на юго-западе, они не думали бы об этом с малейшим пренебрежением.

— Очень хорошо! Я буду беспокоить Милорда, чтобы он шел впереди!

Ван Чун улыбнулся и сразу же согласился. Чжанчжоу Цзяньцюн был военным министром и лично пришел, чтобы поприветствовать его у ворот. Его добрые намерения и вежливость были в полной мере продемонстрированы, поэтому было бы неправильно отказать ему.

— Сылин, Ятун, Хуан Цянь-эр и мои хорошие друзья, возвращайтесь. Я буду сопровождать лорда Чжанчжоу в резиденцию министра.

— Да, молодой мастер!

Бай Сылин, Чжао Ятун, Хуан Цянь-эр и другие все кивнули в знак согласия.

— Молодой мастер может делать, как ему заблагорассудится. Мы встретимся с вами позже.

Даже Го Фэн и Чай Цзии отступили. Военный министр Великой Империи Тан контролировал передвижение всех солдат в империи. Хотя нельзя сказать, что он имел полное право голоса за всех здесь присутствующих, его сила была очень значительной и очень реальной.

Возможно, главы клана Го или клана Чай могли бы обменяться несколькими словами с фигурой этого уровня, но Го Фэн и Чай Цзии были лишены такой квалификации.

— Молодой мастер Чун, пожалуйста!

Чжанчжоу Цзяньцюн встал рядом с коляской и открыл дверь, приглашая Ван Чуна внутрь. Окружающая толпа смотрела завистливыми взглядами, и даже Го Фэн и Чай Цзии не были исключением.

Тигр Империи, военный министр, встал у кареты и лично открыл ему дверь. Во всей столице, среди всего молодого поколения, вероятно, только Ван Чун мог получить такое обращение.

Ни один из великих кланов, даже дворянство, не могли получить такого рода обращение!

Румбл! Карета начала двигаться, проходя через городские ворота и направляясь к резиденции военного министра. Жители столицы, которые уже слышали новости, уступали дорогу, когда проезжала карета, наполняя воздух своими громовыми возгласами.

— Ван Чун! Ван Чун! Ван Чун!

— Ван Чун! Ван Чун! Ван Чун!

— Ван Чун! Ван Чун! Ван Чун!

......

С момента своего основания до сегодняшнего дня столица никогда не была такой оживленной. Бесчисленные люди взволнованно наполняли улицы, их лица вспыхивали, приветствуя героя, их голоса сотрясали небеса. Между тем взрыв фейерверков наполнил воздух грохочущими звуками.

В истории Великой Династии Тан, кроме Бога Великой Танской войны Ван Чжунси, который прорвался через тибетские линии в Лунси и напал на плато в двадцать третий год правления Императора Мудреца, никто никогда не был так приветствован и ободрен жителями столицы.

Это было не что иное, как приветствие героя!

— Молодой мастер Чун, после этой войны, клан Ван будет наслаждаться бесконечной славой и богатством!

Чжанчжоу Цзяньцюн слегка толкнул окно, на мгновение глядя на море подбадривающих людей.

— Я слышал, что Бюро Обрядов уже обсуждает вопрос о вашей награде, и Императорский Двор уже поднял этот вопрос. Как только он будет решен, Его Величество немедленно вызовет вас во дворец и официально предоставит ее вам. Деяния молодого Мастера на юго-западе так же великолепны, как и небеса. Начиная с этого момента, вы будете быстро продвигаться вперед, и ваши перспективы будут безграничны.

Пока он говорил, Чжанчжоу Цзяньцюн сохранял чрезвычайно скромный голос и выражение, без малейшего намека на зависть.

Ван Чун в настоящее время не имел официального звания, даже младшего. Но все дворяне столицы знали, что ему удалось победить Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана и Дуан Гэцюаня, потратив собственное богатство, чтобы нанять подчиненных. Его заслуженные поступки сделали его будущие перспективы безграничными.

В столице уже ходили даже разговоры о восьмом великом генерале Великой Династии Тан!

Что касается военного искусства, то даже Чжанчжоу Цзяньцюн должен был признать, что Ван Чун уже достиг уровня, на котором он мог стоять плечом к плечу с другими Великими Генералами мира или, возможно, даже превосходить их.

Иметь такие достижения только в семнадцать лет… Даже Чжанчжоу Цзяньцюн не мог предсказать, как далеко он сможет пойти.

Это была более глубокая причина, по которой Чжанчжоу Цзяньцюнь лично приветствовал его у ворот и вел себя так скромно.

Однако в этот момент Ван Чун понятия не имел о внутренних мыслях Чжанчжоу Цзяньцюна.

— Милорд слишком вежлив.

Ван Чун вернул вежливость. Он не был высокомерным в победе и не разочаровывался при неудаче.

Карета грохотала вперед, быстро достигая министерской резиденции Чжанчжоу Цзяньцюна.

Чжанчжоу Цзяньцюн подготовил приветственный банкет для Ван Чуна, огромный и грандиозный. Там были виноград, гуава и финики из западных регионов; бананы, ананасы и кокосы из Цзяочжи; морской огурец, ежи, акулий плавник и китовая плоть из Когурё… Были разложены всевозможные драгоценные и соблазнительные деликатесы.

В перерывах между блюдами развлекали великолепные танцоры из западных регионов, Аббасидского Халифата и Харакс Спасину, чтобы обеспечить развлечения, наполнив место своей романтической и манящей аурой.

Этот приветственный банкет продолжался до поздней ночи. Чжанчоу Цзяньцюн постоянно поил Ван Чуна, полностью намереваясь настолько напоить его, что тому придется провести ночь в резиденции военного министра.

Когда его опьянение достигло своего пика, Чжанчоу Цзяньцюн внезапно поднял свою бронзовую чашку и сел вертикально, торжественно объявив:

— Молодой мастер Чун, моя благодарность за юго-западную победу не поддается словам. Если в столице есть что-то, что вам нужно, вам нужно только попросить! Чжанчжоу пройдет через воду и наступит на огонь, чтобы выполнить это!

Впервые с тех пор, как Ван Чун вошел в столицу, Чжанчжоу Цзяньцюн продемонстрировал такое серьезное и строгое выражение лица.

Ван Чун в оцепенении посмотрел на Чжанчжоу Цзяньцюна, когда вдруг что-то понял.

— Ха-ха, моя глубокая благодарность, Милорд. Тост! — Он поднял свою собственную чашку и чокнулся ею против чашки Чжанчжоу Цзяньцюна.

Голос внезапно прозвучал в его голове.

— Поздравляем пользователя с получением «Признания великого генерала» (1)! Вы были вознаграждены 50 очками Энергии Судьбы! Потенциал пользователя увеличен на 1.

— Мм?

В глазах Ван Чуна мелькнуло удивление, пока он слушал Камень Судьбы. Впервые он узнал, что существует такая вещь, как — Признание Великого Генерала.

Количество Великих Генералов в мире можно было пересчитать по пальцам, и получить их признание было нелегкой задачей.

В инциденте с региональными командирами Чжанчоу Цзяньцюн также послал мемориал в его поддержку, но Ван Чун тогда не получил Признания Великого Генерала.

Однако теперь, на этом банкете, проведенном Чжанчжоу Цзянькином в резиденции военного министра, он получил Признание великого генерала, упомянутое Камнем Судьбы.

Интересно.

Ван Чун слабо улыбнулся. Учитывая текущее количество энергии Судьбы, которое он имел, пятьдесят очков были не очень. Его больше интересовало увеличение потенциала.

Интересно, какое использование имеет увеличение потенциала на 1?

У Ван Чуна был Камень Судьбы больше года, но он никогда не видел такой странной награды, и при этом он не знал, какую цель имел этот потенциал.

Однако, несмотря на то, что он не чувствовал какого-либо очевидного увеличения силы, Ван Чун мог определить, что это награда, которая включает в себя увеличение силы воина.

Когда он вышел из резиденции Чжанчжоу Цзяньцюна, было уже очень поздно. Ли Сие ждал его у ворот.

— Молодой Мастер, как вы?

Увидев Ван Чуна, Ли Сие с беспокойством шагнул вперед с плащом из лисьего меха в руке.

— В этом нет необходимости.

Ван Чун улыбнулся и оттолкнул плащ из меха лисы.

Когда он вышел из ворот, он все еще был пьян, его ноги были неустойчивы. Но в мгновение ока все его тело, казалось, изменилось: пьяные пары превратились в белый пар и вытекли из макушки головы.

Нынешний Ван Чун не был ни в какой степени опьянен.

По мере совершенствования боевых искусств, Ван Чун мог использовать все больше и больше навыков. Вытеснение алкоголя из тела было просто пустяковым искусством.

— Сначала вернитесь в резиденцию. Вам не нужно ждать меня. Я вернусь сам через некоторое время. — Сказал Ван Чун.

— Но, молодой мастер…

— Это ничего. И кроме того, Сие, вы видели, что я сделал в войне на юго-западе. Вы все еще думаете, что кто-нибудь может меня ранить?

Ван Чун посмотрел на Ли Сие и слабо улыбнулся.

Ли Сие мгновение колебался. Хотя он все еще волновался, когда он почувствовал ту вулканическую силу, которая, казалось, была готова вырваться из тела Ван Чуна, он сразу же замолчал.

— Да, молодой мастер.

Ли Сие обернулся, его гигантская фигура исчезла во тьме.

Ван Чун сел в бронзовую карету, которую его семья отправила и припарковался на соседней улице.

— В западную часть города.

Садясь в карету, он достал из рукава белую шахматную фигуру.

Казалось, что это необычайная шахматная фигура, но всего минуту назад Ван Чун почувствовал импульс энергии от нее. Во всей столице только один человек мог произвести такой импульс из этой шахматной фигуры.

— Старший…

Когда Ван Чун поднял голову и посмотрел вперед, в его глазах вспыхнули сложные эмоции.

— Остановись здесь. Тебе не нужно беспокоиться обо мне сейчас.

Через некоторое время Ван Чун остановил карету в месте, расположенном недалеко от района Призрачного Дерева. Обменявшись несколькими словами с водителем, он вышел из экипажа.

— Я не был здесь так давно…

Ван Чун вдохнул, его охватило ностальгическое чувство, когда он смотрел на стены, крыши, деревья и густую темноту, окутывающую их.

После тщательного размышления он понял, что прошло более полугода с момента его посещения. По мнению Ван Чуна, это место представляло одного человека, человека, имеющего уникальное значение для Великого Тан.

Свист!

Легким движением рукава Ван Чун начал шагать к площади округа Призрачного Дерева. Обычно многолюдная площадь была тихой и пустынной, а обстановка почти пугающе мирной.

В своих воспоминаниях Ван Чун был знаком с этим местом. Пройдя поворот, он увидел огромное дерево вдалеке, похожее на некоего доисторического гиганта в темноте, с когтями, разворачивающимися в дикой пляске.

Основание дерева было освещено оранжевым фонарем. Два человека, один старый и один молодой, сидели в тени, перед ними была шахматная доска.

На доске не было фигур, но рядом стояли две банки, набитые ими.

Старик и ребенок, видимо, ждали очень долго.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 646. Другая встреча с Су Чжэнчжэнем (II)**

— Старший!

При виде этой знакомой фигуры Ван Чун подошел и глубоко поклонился старику, выражение его лица было серьезным и уважительным.

Если бы жители столицы знали, что герой Великого Тана, одержавший такую великую победу на юго-западе, на самом деле проявлял такое большое уважение к старику, они бы точно не поверили.

Но Ван Чун прекрасно понимал, что старик перед ним может получить глубокий поклон от любого человека.

Этим человеком был Су Чжэнчжэнь, Бог Великой Танской войны, уже легендарное существование в эпоху Тайцзуна. Даже известные генералы, такие как Ван Чжунси и Чжан Шоугуи, выглядят серыми в свете его достижений.

— Ты здесь.

Голос Су Чжэнчэня был очень мягким, как у обычного старика. Никто не мог поверить, что он был Богом Великой Танской войны, чье имя могло потрясти мир.

— Садись.

Су Чжэнчэнь не поднимая головы, указал на сиденье с другой стороны шахматной доски.

— Хехехех, военный брат.

Из-под руки Су Чжэнчэня вылезло восхитительное лицо, его глаза были яркими, как фонари, и выглядели очень странно. Это был частый спутник Су Чжэнчэня, — Маленький Цзяньцзянь.

— Немного мошенник.

Ван Чун усмехнулся и нежно погладил короткие волосы ребенка.

Маленький Цзяньцзянь подавил свой голос и прошептал:

— Боевой брат, позволь мне сказать тебе, когда Учитель узнал, что ты возвращаешься, он долго тебя ждал.

— Хватит болтовни!

Не поднимая головы, Су Чжэнчэнь протянул палец и постучал им по голове Маленького Цзяньцзяня.

— Не весело — Мастер злится.

Маленький Цзяньцзянь высунул язык и быстро убрал голову.

Ван Чун задумчиво посмотрел на Су Чжэнчжэня, но быстро сел напротив.

— Сыграй со мной.

Су Чжэнчэнь наконец поднял голову и указал на банку с фигурами напротив него. В оранжевом свете фонаря выражение его лица мерцало и постоянно менялось.

— Да, старший.

Ван Чун улыбнулся и взял банку с фигурами. Но когда он заметил фигуры внутри, он на мгновение застыл. В прошлом, когда Ван Чун играл с Су Чжэнчэнем, Су Чжэнчжэнь всегда играл белыми, а Ван Чун черными. Белые ходили первыми.

Однако на этот раз Су Чжэнчэнь дал ему банку с белыми фигурами.

— В прошлом вы были умны только в малом, поэтому я заставлял вас играть черными. Но теперь вы достойны того, чтобы играть белыми.

Голос Су Чжэнчжэня слегка дрейфовал в воздухе.

В одно мгновение Ван Чун, казалось, что-то понял. Хотя ночь была холодной, Ван Чун почувствовал, как поток тепла пронизывает его грудь.

Хотя Су Чжэнчэнь не сказал ничего явного, не было никаких сомнений, что он использовал этот метод, чтобы показать свое признание. Ван Чун никогда не чувствовал этого чувства раньше.

— Давай начнем.

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, Су Чжэнчэнь уже схватил свою первую фигуру.

— Да.

Ван Чун спокойно улыбнулся и выставил первую белую фигуру.

Игра продолжалась всю ночь, пока на востоке не стало видно света зари. В конце концов фонарь рядом с Су Чжэнчжэнем почти выгорел.

— Этого достаточно. Я проиграл.

В последний момент Су Чжэнчэнь уступил, безоговорочно побежденный. Несмотря на это, Су Чжэнчжэнь казался ни капельки не удрученным. Наоборот, он был ненормально счастлив, как будто стал победителем.

— Министр не жаждет богатства, а генерал не боится смерти. Это путь, по которому страна должна идти для дальнейшего процветания. Чун-эр, в этой юго-западной войне ты выступил довольно хорошо. Ты не устыдил Великого Тана!

Когда Су Чжэнчэнь заговорил, он встал и посмотрел на Ван Чуна с удовлетворением.

— Да, старший.

Ван Чун опустил голову, его сердце сжалось. Су Чжэнчэнь был человеком нескольких слов, но этого было достаточно, чтобы передать его глубокое признание. Су Чжэнчэнь редко участвовал в политике, а тем более занимался вопросами границы или остальной части империи. Число людей, которые могли бы получить такое признание от него, вероятно, можно было бы посчитать на пальцах одной руки.

Ради этой скудной похвалы бесчисленные люди будут готовы сражаться, пока кровь не стечет у них из головы, заплатив почти любую цену.

— У тебя все еще есть белый камень, который я дал тебе в прошлый раз? вдруг спросил Су Чжэнчэнь.

— Он здесь.

Ван Чун поспешно вынул белый камень из своей груди.

— Дай его мне.

Су Чжэнчэнь взял белый камень из руки Ван Чуна, легонько щелкнул и вернул его.

Пока Ван Чун осматривал белую фигуру в руке, в его ушах прозвучал голос.

— Энергия крови в твоем теле слишком сильная, и даже я ничего не могу поделать с этим типом проблемы с кровью. Я могу только помочь тебе временно подавить ее и защитить твои меридианы и дантянь. В остальном тебе придется зависеть от самого себя.

Прежде чем Ван Чун успел среагировать, раздался стук. Правое плечо Ван Чуна слегка онемело, и ладонь слегка ударила его. Это продолжалось всего секунду, и ладонь быстро отступила. Но в этот краткий момент в тело Ван Чуна ворвался величественное ци меча, мощное за гранью воображения.

В отличие от ци меча, которое Ван Чун чувствовал раньше, хотя это ци меча было мощным и острым, оно также обладало энергичной жизненной силой.

В тот момент, когда это Ци меча вошло в тело Ван Чуна, оно сразу же рассыпалось на тысячи кусочков, распространившись по меридианам и даньтяню Ван Чуна.

— Цзянь-эр, солнце встает. Пойдем.

Когда этот голос прозвучал в его ухе, Ван Чун поднял голову. Он увидел, как рукава этой фигуры развевались на ветру, и он уводил ребенка семи или восьми лет.

— Старший, когда мы можем встретиться снова? — Выпалил Ван Чун.

— Когда придет время, мы встретимся снова!

Голос Су Чжэнчжэня дрейфовал по ветру, и пара, один старый и один молодой, быстро исчезла в темноте.

В голове у Ван Чуна вспыхнуло необъяснимое чувство, когда он смотрел, как они уходят. Он знал, что после отъезда они снова войдут в это тихое поместье, отрезанное от внешнего мира.

Он понятия не имел, как долго ему придется ждать, пока он не встретит их снова.

Собравшись с духом, Ван Чун быстро отправился домой. Он выразил почтение матери, а затем быстро пошел спать. В войне на юго-западе он едва отдыхал. Теперь, когда он вернулся в столицу, он наконец может хорошо отдохнуть.

......

В то время как Ван Чун отдыхал дома, Императорский дворец переживал полный беспредел. Пришло распоряжение Императора Мудреца, приказавшее Бюро Обрядов, другим Шести Бюро и дворянскому двору обсудить награды для генералов юго-запада.

Не было никаких проблем с наградами для любого из других генералов, будь то Сяньюй Чжунтун, Ван Ян или Ван Фу. Только с вознаграждением Ван Чуна возникли проблемы.

— Это не поддается протоколу! У младшего сына клана Ван, Ван Чуна, нет никакого ранга или звания. Как он может быть вознагражден?

— Правильно! Хотя он и родился от клана министров и генералов, он все еще обычный гражданский. Он даже не числится в реестре армии протектората Аннана. Как мы можем наградить его?

......

Во дворе несколько чиновников от Бюро Обрядов и Чемберлена Зависимостей высказывали свои возражения, несколько имперских цензоров добавляли свое согласие.

— В стране есть свои законы, и у кланов есть свои правила. Даже если мы хотим наградить Ван Чуна, мы должны сделать это в соответствии с правилами двора. Ничто не может быть достигнуто без правил или стандартов, и мы должны нарушить их ради одного человека?

Имперский Цензор Дуань Цянь с холодным выражением лица стоял рядом со спиральной колонной дракона, казалось, готовый сражаться с остальным миром.

Он не жалел Ван Чуна, но Императорский двор, давший большую награду Ван Чуну, нарушил законы двора. Будучи имперским цензором, он не боялся власти и защищал правила двора до смерти. Будь то верховный суверен или нижестоящие люди, любой, кто бросил вызов законам двора, будет осужден. Это была борьба, которую цензоры поклялись вести до самого конца.

Никогда за всю историю Великого Тана не было прецедента для богатого вознаграждения обычного гражданского населения.

Рядом король Ци с холодным взглядом наблюдал за происходящим, внутренне радуясь.

Он уже слишком выделился в войне на юго-западе, и поэтому неуместно суетиться. Таким образом, он общался с людьми в Чемберлене Зависимостей и Бюро Обрядов и нашел несколько упрямо консервативных имперских цензоров, чтобы смочь подавить ослепительного сына Цилиня из клана Ван.

Вся линия Ван, будь то Ван Гэн, Ван Ян, Ван Фу или кто-то еще, имела ограниченный потенциал в глазах Короля Ци.

Если бы они действительно были такими грозными, им бы давно был присвоен благородный титул. Единственным исключением был Ван Чун, которого он теперь рассматривал как огромную угрозу.

В 17 лет он победил Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана. Король Ци уже чувствовал запах герцога Цзю.

Когда герцог Цзю держал власть, линия короля Ци была подавлена. Несмотря ни на что, король Ци не мог допустить, чтобы при дворе появился еще один грозный противник.

Тот факт, что Ван Чун не имел титула и звания в армии, был его главной слабостью. Согласно правилам двора, так как Ван Чун не имел никакого звания в армии, было невозможно записать его достижения на поле битвы.

Несмотря на то, что Ван Чун добился многого на юго-западе, он не мог получить за это должное вознаграждение.

— Хммм, тогда основанный на рассуждениях имперского цензора Дуана, после всех достижений Ван Чуна, разве мы не должны обвинять его в преступлении: частное воспитание солдат, изготовление оружия и нарушение порядка командования на поле битвы?

Вдруг раздался странный голос. Прежде чем кто-то успел что-то сказать, перед императорским цензором Дуанем прошел другой имперский цензор, его голос был полон презрения.

— Императорский Цензор Ян!

Услышав этого императорского цензора, Дуань Цянь побледнел. Седой императорский цензор, издевающийся над ним, неожиданно оказался его бывшим начальником, Ян Вэем.

Он мог бы игнорировать упреки других, но это был такой же императорский цензор и тот, кто когда-то был его боссом.

Лицо Дуань Цяня на секунду покраснело, но он быстро восстановил самообладание.

Дуань Цянь выпрямился и спросил:

— Почему бы и нет? — У императорского двора есть свои законы, и если эти законы были нарушены, что мог сделать его начальник, чтобы это изменить?

— Хммм, значит, вы хотите схватить Ван Чуна и посадить его в тюрьму, и тогда вы лично возглавите армию, чтобы победить Далуна Руозана, Хуошу Хуйцана, Дуань Гэцюаня и всех других амбициозных иностранных королей ради Великой защиты граждан Династии Тан?

Голос вдруг раздался позади него. Прежде чем Дуань Цянь успел среагировать, сморщенная рука схватила его за ухо и начала резко дергать и крутить.

— Овоуоу! — Опешивший Дуань Цянь немедленно начал кричать от боли, но то, что потрясло его еще больше, было личность человека, схватившего его за ухо.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 647. Дворцовая дискуссия**

— Третий дядя, третий дядя!

Увидев человека позади себя, глаза Дуань Цяня открылись, а лицо исказилось в шоке.

— Императорский Цензор Дуань!

— Заместитель Имперского Цензора 1 Дуань!

......

Когда они увидели серого императорского цензора, который вошел, люди по сторонам стали торжественными и начали кланяться. Этот седой и худой, энергичный, несмотря на свой возраст, старик, был не кем иным, как заместителем императорского цензора Дуань Цао.

Однако у Дуань Цяня было совершенно другое чувство.

Императорский цензор Дуань Цао был не просто престижной фигурой Великого Тана, известной своей моральной прямотой, но и главой клана Дуань. Более того, он всегда был честным и откровенным человеком, никогда не боялся ответной реакции со стороны чиновников или знати. Он был таким с прошлого правительства: предыдущий Император, дворяне и чиновники, вплоть до самого младшего чиновника, страдали от его осуждения.

Даже дед Ван Чуна, престижный герцог Цзю, был объектом его критики.

Нынешний статус императорских цензоров Великого Тана был неразрывно связан с Дуань Цао.

Именно из-за него клан Дуань был провозглашен кланом императорских цензоров.

Этот третий дядя восхищался тем, что Дуань Цянь решил заняться политикой и стать императорским цензором. С определенной точки зрения, Дуань Цао также был его учителем. Дуань Цао научил его всему, что знал о придворных законах.

Дуань Цао был удостоен знака предыдущего Императора, который позволял ему входить во двор, когда ему было угодно. Только этот заместитель императорского цензора обладал этим правом.

— Малыш, я знал, что тебя в конечном итоге будут использовать. Ты только немного узнал о том, как быть императорским цензором, прежде чем начал хвастаться. Я давно сказал, что твое обучение было мелким и в нем не будет много пользы. На этот раз, когда молодой мастер Ван Чун достиг таких невероятных заслуг на юго-западе, и Его Величество хотел наградить его, я просто знал, что тебя будут использовать другие, — и что я вижу!

Ярость Дуань Цао была полновесной, его пальцы сильно защемляли уши Дуань Цяня, вызывая вздохи боли из его рта. Однако самым унизительным для Дуань Цяня было то, что все это видели. Вся его шея покраснела от стыда.

Но даже в этом случае Дуань Цянь не нанес ответного удара. Старейшин нужно уважать. Таков был этикет Великого Тана, поэтому, каким бы недовольным ни был Дуань Цянь, он не сопротивлялся. В противном случае, если он не будет уважать своих старейшин, он может отложить в сторону любую мысль о том, чтобы остаться при дворе.

— Старый цензор, отпусти его, отпусти его!

— Если вы продолжите крутить, ухо Императорского Цензора Дуаня может оторваться!

— Хммм, позволь ему продолжать. Мы не можем научить его, но старый цензор может!

......

Двор был в хаосе. Некоторые выступали за то, чтобы отпустить ухо, а другие — за холодное наблюдение. У императорского двора были свои законы, и, хотя они ничего не могли поделать с упорным преследованием Дуань Цянем Ван Чуна, Дуань Цао мог.

Дуань Цао был стар и уважаем, и никто не мог возражать против того, чтобы он наказывал своего преемника.

— Дуань Цао, что ты делаешь? Это Императорский Двор. Ты действительно приехал, чтобы относиться к этому месту как к наследственному залу своего клана Дуань? Какова твоя цель делать столько шума?

Король Ци с пепельным лицом, наконец, больше не мог наблюдать за насилием над Дуань Цянем.

— Вот так!

Услышав слова короля Ци, Дуань Цянь вспомнил, где он находится, и освободился от рук Дуан Цао, его лицо покраснело, когда он стал говорить:

— Третий дядя, у императорского двора есть свои законы. Как имперские цензоры, мы должны соблюдать эти законы, вопреки личным чувствам. Сын Неба будет наказан за свои преступления так же, как и простые люди. Будь то верховный правитель или нижестоящий народ, следует указать на любого, кто бросает вызов законам двора и исправлять свои ошибки. Разве это не то, чему учил меня третий дядя?

Дуань Цянь посмотрел прямо на своего третьего дядю, его взгляд был твердым и непреклонным.

Императорские цензоры были решительны, и даже его третий дядя не мог заставить его уступить.

Бабах!

Прежде чем Дуань Цянь смог продолжить, старый цензор дал ему здоровенную пощечину.

— Старый цензор!

— Старый цензор!

......

Крики тревоги пришли со всех сторон, даже от министров, которые поддерживали сторону Ван Чуна в этих дебатах. Большой дядя Ван Чуна Ван Гэн, который оставался в стороне, чтобы не казаться предвзятым, также удивленно поднял голову. Никто не ожидал, что старый цензор предпримет такие решительные действия.

— Третий дядя!

Лицо Дуань Цяня покраснело, когда он держал свою опухшую щеку. Он был совершенно ошеломлен, неверие покрывало его лицо.

— Дуань Цао, ты старый хам, ты думаешь, что с твоим возрастом и железным билетом, который предыдущий Император вручил тебе, ты можешь делать, как тебе угодно, при дворе? Кто-нибудь, идите и заберите его!

Король Ци кипел.

Ему потребовались немалые усилия, чтобы окончательно убедить Дуань Цяня говорить от его имени. Он не мог позволить Дуань Цао разрушить его планы.

— Хммм, Ваше Высочество Король Ци, если ребенок клана Дуань не будет слушаться, разве я не вправе наказать кого-то из моего собственного клана? Как старейшина, я обязан учить своих младших. Даже Император Мудрец не откажет мне в этом. Есть ли у вашего Высочества короля Ци возражения?

Даже встречаясь с членом императорского двора, Дуань Цао был бесстрашным. Он даже осудил предыдущего Императора Великой Династии Тан, так чего ему заботиться о каком-то пустяковом Короле Ци?

— Вы!

Король Ци был в ярости, но он ничего не мог сделать.

Не обращая внимания на Короля Ци, Дуань Цао повернулся к ошеломленному Дуань Цяню.

— Ты знаешь, почему я ударил тебя?

— Однажды я уже сказал, что ты только поверхностно знаешь путь императорского цензора, едва зная кое-что из того, что стоит знать. Но ты мне не поверил, не послушал мой совет и настоял на том, чтобы войти во двор. Позволь спросить тебя: почему мы должны осудить всех чиновников и дворян, включая Его Величество?

— Чтобы защищать законы императорского двора!

Дуань Цянь все еще держался за щеку, но его ответ пришел быстро.

— Я даю тебе только три очка за этот ответ. Все дворяне и чиновники обладают огромной властью. За каждым их действием следят бесчисленные люди. Любое случайное решение от них может оставить бесчисленных людей остаться голодающими и бездомными. Такое большое влияние означает, что мы должны сохранять пристальный взгляд на них. В тот момент, когда они выходят за рамки, мы осуждаем их.

— И, если Его Величество, Сын Неба, находится за рамками, мы должны незамедлительно посоветовать ему и помочь Его Величеству стать мудрым Сыном Небес. Соблюдение законов двора является второстепенным. Обеспечение правильности мира и сохранение процветание страны — наш истинный долг как императорских цензоров!

— Если ты не понимаешь этот принцип, то ты навсегда будешь способен лишь поверхностно понимать, что значит быть имперским цензором!

— Этот младший сын клана Ван не имеет титула или звания. Согласно правилам императорского двора, его просто невозможно наградить. Когда я услышал дома, что двор обсуждает этот вопрос, я просто знал, что этот вопрос станет слабостью, которую будут использовать люди при дворе. И учитывая твой упрямый педантизм, я просто знал, что кто-то будет тебя использовать.

— Путь императорского цензора лежит в исправлении несправедливости по отношению к государству. Осуждение младшего сына клана Ван не принесет никакой пользы стране. Напротив, рекомендовано, чтобы ребенок приносил пользу двору, государству и Великому Тану, так почему мы должны быть ограничены законами двора?

— В последние годы Суй, когда все державы боролись за трон, почему Гаозу Великого Тана смог подняться над остальными? Почему Его Величество Император Мудрец смог прогнать все атакующие иностранные королевства? Со всех сторон? Разве не потому, что они назначали людей на основании их заслуг и поступков?

Эти слова заместителя императорского цензора были похожи на гром в ушах, онемение поразило всех в зале. Даже упрямый Дуань Цянь потерял дар речи.

Обязанностью императорского цензора было соблюдение законов императорского двора. Это была концепция, которая была выгравирована в его уме.

Но слова Дуань Цао полностью опровергли убеждения Дуань Цяня!

Глаза старого цензора в настоящее время были холодными, и он больше не обращал внимания на своего ошеломленного потомка.

— Мне все равно, что остальные думают об этом ребенке. Я, Дуань Цао, просто скажу, что Императорский Двор должен вознаградить любую заслугу. Этот ребенок достиг настолько многого, что никто не должен думать об использовании схем, чтобы лишить его наград… Я искренне рекомендую этого ребенка клана Ван! Даже если никто не поддержит его, даже если вы все против, я обязательно его поддержу!

Его последние слова прозвучали с гневом в голосе.

Его не волновали обычные дворцовые дебаты или фракционные споры, но этот ребенок потратил все свое состояние, внес такой большой вклад. Если тот факт, что он не имел официального звания, будет использован для того, чтобы создать ему проблемы, разве это не разочаровало бы людей всего мира, людей юго-запада?

Он слишком долго был императорским цензором, чтобы кто-нибудь мог бросить ему в глаза песок. Любой, кто осмелится попытаться подшутить над этим, будет тем, кого он не сможет пропустить.

— Все вы цените служителей императорского двора. В такое время я верю, что ни один из вас не подвержен влиянию эгоистичных побуждений создавать проблемы для этого ребенка. Король Ци, что вы скажете?

Старый цензор неожиданно повернулся к королю Ци.

В то время как король Ци был обычно дерзким и высокомерным, угрожающие и непреклонные глаза старого цензора заставляли его решимость поколебаться. Он подсознательно отвернулся, не смея встретиться взглядом с цензором.

— Лорд Чжао?

— Лорд Сун?

— Лорд Ли?

......

Взгляд старого цензора начал охватывать собравшихся министров, но ни один из них не осмелился встретиться с ним взглядом. Несколько человек, которые первоначально возражали против вознаграждения Ван Чуна, начали бормотать, отводя взгляд, и невольно хрюкнули своим одобрением.

— Я прошу божественного суда Его Величества!

Только после того, как старый цензор перевел взгляд на чиновников из Бюро Обрядов, он наконец обернулся. Выражение его лица было торжественным, он повернулся к этой фигуре за занавесом в глубине зала и поклонился.

— Я прошу божественного суда Его Величества!

В этот момент все чиновники опустили головы. Даже король Ци и Яо Гуанъи должны были поклониться.

За кулисами царила тишина, но через несколько мгновений в зале прозвучал громкий и величественный голос, такой же блестящий, как полуденное солнце.

— Мы приняли решение. Сообщите Ван Чуну о том, чтобы он пришел во двор через три дня!

Этот голос грохотал как гром!

После того, как Император Мудрец издал свой приказ, за стенами дворца и в сторону резиденции клана Ван был быстро отправлен указ.

......

— … Учитывая ваши огромные достижения на юго-западе, важные министры судов, даже король Ци, Яо Гуанъи и Абуси, сочли неудобным высказываться. Что касается меня и других должностных лиц, мы не высказались, чтобы избежать ненужных толков. Таким образом, мнения этих императорских цензоров стали критическими.

— В ходе этих дворцовых прений, если бы не появился императорский цензор Дуань Цао, я бы не смог предсказать, насколько большой будет шум.

В резиденции Клана Ван Ван Гэн сидел вертикально, глядя на своего племянника, чувствуя себя все более уверенным и довольным тем, как он выглядит. Этот непослушный, неаккуратный, некомпетентный ребенок клана Ван внезапно изменил курс, став столпом государства, сыном Цилиня клана Ван. Ван Гэн никогда не ожидал этого.

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

1. Должность 丞 была должность заместителя главы цензора, 丞. Они контролировали всех имперских цензоров. В династии Тан эта должность, по-видимому, имела большой вес, поскольку было много случаев, когда кто-то, занимавший должность заместителя имперского цензора, впоследствии был назначен на должность премьер-министра.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 648. Аудиенция при дворе (I)**

В поколении отца Ван Гэна, родословная Ван пользовалась славой всего мира, а его отца восхваляли как герцога Великой Династии Тан, как министра мудреца. Но в поколении Ван Гэна и Ван Яна солнце село за реку. Они не могли сравниться с ослепительным блеском своего отца.

Это было источником глубокой боли в сердце Ван Гэна.

Но теперь клан Ван наконец-то обрел Ван Чуна.

В войне на юго-западе тело Ван Чуна взорвалось светом, достигшим небес. Даже Ван Гэн не осмелился смотреть на это в упор, а тем более в это поверить!

Через столько времени у клана Ван наконец-то возникло возрождение!

— Императорский Цензор Дуань…

Ван Чун также не ожидал, что, пока он спал, в императорском дворе произошло так много всего. У Ван Чуна были некоторые впечатления от того старого императорского цензора Дуань Цао, который защищал его.

Он был патриархом столичного клана Дуань и той причиной, по которой этот клан был известен как клан имперских цензоров. Его репутация была чрезвычайно высока.

Ван Чун вспомнил, что в прошлой жизни Дуань Цао вышел на пенсию очень давно, больше не занимаясь мирскими делами. Но в этой жизни он бросился ко двору ради Ван Чуна спорить с королем Ци и другими министрами.

— Когда будет время, ваш племянник нанесет личный визит, чтобы поблагодарить его! — Сказал Ван Чун.

— Не нужно!

К удивлению Ван Чуна, Ван Гэн покачал головой и сразу же отклонил предложение. Он сделал глоток чая и медленно поставил его обратно на блюдце, прежде чем объяснить.

— Старый цензор — настоящий честный служитель. Именно поэтому клан Дуань известен как клан императорских цензоров. Предыдущий Император даже наградил его железным билетом, золотой книгой 1. Кроме того, старый цензор всегда вел себя в соответствии с делом, а не с человеком. Он помог тебе не потому, что особенно благосклонен к тебе, а потому, что это принесло бы пользу стране. Таким образом, он смог стоять перед собравшимися должностными лицами двора и наказывать и обличать своего потомка, также настоятельно рекомендуя тебя и поддерживая.

(TN: железный билет и золотая книга оба относятся к одному и тому же виду чести, присуждаемому Императором. Это был лист железа, в котором записаны две вещи: поступок, который вызвал награду, и особая привилегия или присуждаемая награда. В некоторых случаях, это могло быть единовременным прощением от смертной казни. Это назвали золотой книгой, потому что выгравированные слова были заполнены золотом.)

— Если бы вы пришли к нему, чтобы поблагодарить его, старый цензор мог бы немедленно принять решение отменить свое решение и предстать перед Императором Мудрецом, чтобы сделать вам выговор! И даже если вы действительно захотите встретиться с ним, вы не сможете. Старый цензор уже закрыл свои ворота, отказывая всем гостям в дверях. Если он сам не захочет выйти, никто не сможет его увидеть.

Ван Гэн погладил бороду и усмехнулся.

Ван Чун был ошеломлен, его сердце мгновенно наполнилось уважением.

Старый цензор был настоящим честным чиновником! Любой благодарности будет слишком много!

— Дружба подлых мужчин подобна сладкому вину, а дружба джентельменов — как безвкусная вода 2. Поскольку старый цензор не желает видеть посетителей, я напишу письмо, чтобы выразить свою благодарность. — Сказал Ван Чун.

(TN: цитата из книги Чжуанцзы, глава 20. Утверждение таково, что люди будут искать дружбу только ради собственной выгоды, так как люди пьют сладкое вино за его вкус, что в конечном итоге ведет к окончанию дружбы. Джентльмены основаны не на личной выгоде, а на искреннем интересе, такие дружеские отношения будут тесными и длительными.)

— Мм. Это приемлемо.

Ван Гэн бормотал про себя некоторое время, прежде чем принять идею. При дворе старый цензор спорил, используя аргументацию. Используя письмо, чтобы поблагодарить его, Ван Чун мог установить отношения посредством писем и, возможно, создать вечную дружбу.

— Правильно, Его Величество вызвал вас в Императорский Дворец, чтобы через три дня получить награду. Что касается протокола во время дворцового заседания, ты абсолютно не можешь быть небрежным. В противном случае, даже после того, как ты получишь награду, ты будешь подвергнут критике со стороны всех должностных лиц и обвинен в неподобающем поведении. Это будет крайне невыгодно для твоих будущих перспектив. — Строго сказал Ван Гэн.

Награда, которую Ван Чун получал в этот раз, не была пустяком. Сам Император Мудрец даровал награду, то есть она имела совершенно другое значение. Это была благосклонность небес, невероятная честь.

— Я уже назначил тебе человека. Когда придет время, он сообщит тебе обо всех ожидаемых протоколах. Ты не должен относиться к этому легкомысленно.

— Ха-ха, в этом нет необходимости. Король Сун уже приготовил мне одного. — Сказал Ван Чун со слабой улыбкой.

В этом аспекте Король Сун действительно имел некоторое предвидение. Хотя он сам не был в столице, он уже все устроил так, что Ван Чуну не нужно было беспокоиться.

— О? Это даже лучше!

В глазах Ван Гэна промелькнуло удивление, он кивнул и улыбнулся.

По незначительным вопросам, таким как протокол во время судебного заседания, он не общался с королем Суном заранее. Поскольку Король Сун уже договорился, ничто не может быть лучше.

Ван Гэн быстро покинул резиденцию клана Ван.

Вскоре после того, как он ушел, Ван Чун послал кого-то, чтобы привести того старого чиновника из Чемберлена Зависимостей, о котором говорил король Сун. В следующие несколько дней Ван Чун проводил время в резиденции, усердно изучая протокол для дворцовой аудитории и принятия награды.

......

Хотя после возвращения Ван Чуна прошло несколько дней, праздничное настроение в столице не ослабевало, даже усиливалось.

На концах улиц, в тавернах и чайных домах все говорили о молодом герое Великого Тана. Спор при вдоре и обиды между кланом Ван, королем Ци и кланом Яо также были предметом большого разговора.

И вся информация о прошлом Ван Чуна, в том числе о том, как он изнасиловал обычную девушку, была откопана.

Обстоятельства великой битвы Ван Чуна с Далуном Руозаном, Хуошу Хуйцаном и генералами Мэнше Чжао также были раскрыты в мельчайших подробностях и теперь стали темами столичных рассказчиков.

В устах рассказчиков Ван Чун стал небожителем, который мог в одиночку блокировать тысячу, десять тысяч солдат, прикосновение которого могло превратить камень в золото.

Но когда все легенды были обсуждены, все обращались к одной теме — награде Ван Чуна. Даже иностранные эмиссары в столице и купцы Ху вступали в разговоры, чтобы узнать, какую награду вручит Император Мудрец Ван Чуну.

— … Если бы это зависело от меня, учитывая огромные достижения молодого мастера Вана, он, по крайней мере, должен стать генералом.

— Ха, генерал ничего не значит. На мой взгляд, его следует сделать благородным. Только благородный титул будет приемлем для него.

— Но Императорский двор долгое время не давал благородного титула, и его нелегко получить. Бюро обрядов даже отказалось от звания виконта, и уж тем более…

— Ха-ха, именно потому, что их так мало — ему титул нужно присудить. Подвиги молодого мастера Вана — это не то, что может сделать любой нормальный человек. Если ему не будет присвоено благородное звание, как можно выразить благосклонную милость Его Величества? Правильно, если Его Величество присвоит благородное звание, как вы думаете, что это будет?

— На мой взгляд, по крайней мере, это должен быть виконт.

— Как может быть достаточно виконта? По крайней мере, следует рассчитывать, чтобы он стал равным с важными должностными лицами двора.

......

Эти разговоры велись по всей столице. В период основания Великой Династии награды распределялись нагло, но со временем присвоение дворянских титулов стало намного более ограниченным.

В нынешнем правительстве титулы были распределены очень благоразумно. Даже многим чиновникам первого ранга было присвоено только графское звание.

Таким образом, в столице «граф» стал невидимой разделительной линией. Все ниже получить было легко, но выше — было невероятно сложно, гораздо сложнее, чем несколько веков назад.

Толпа предположила, что вознаграждение Ван Чуна будет, по крайней мере, достаточным для того, чтобы его засчитали, но дальше будет нелегко. Бюро Обрядов может даже отклонить титул графа.

Три дня прошли в мгновение ока. Когда аудиенция Ван Чуна с Императором Мудрецом приблизилась, волнение в столице достигло апогея.

Бум!

Когда ворота открылись, и Ван Чун вышел из резиденции клана Ван, одетый в ярко-красную мантию и кепку, толпа тут же взорвалась аплодисментами.

— Ван Чун! Ван Чун! Ван Чун!

......

Бесчисленные жители столицы собрались возле ворот клана Ван. Мужчина, женщина, старик, юноша, торговцы, слуги… все они кричали до тех пор, пока их лица не покраснели, а звуковые волны били по ушам одна за другой.

Видя возбужденную толпу, даже слуги и служанки клана Ван начали волноваться.

В отличие от слуг и служанок клана Ван, взгляды Бай Сылин, Чжао Ятун и Хуан Цянь-эр были сосредоточены на Ван Чуне.

Как друзья, эти трое пришли в клан Ван очень рано утром, чтобы проводить Ван Чуна, когда он отправился получать награду от Императора Мудреца.

Хотя это была не их первая встреча, когда они увидели мечеподобные брови Ван Чуна, яркие глаза, прямую осанку и малиновый церемониальный халат, все это создавало элегантную и красивую фигуру, все трое не могли не глазеть с горящими глазами.

Ван Чун на поле боя и Ван Чун в парадной одежде внушали два совершенно разных чувства. Если Ван Чун на поле битвы был непобедимым богом войны, то перед ними Ван Чун отказался от своего героизма, скрыл свое преимущество и мгновенно превратился в культурного и утонченного ученого.

Хотя это было другое чувство, оно было еще более заманчивым.

Бай Сылин посмотрела на Ван Чуна и невежливо сказала:

— Хммм, не ходи смотреть на случайных девушек на дороге, иначе ты можешь потерять глаза.

Взрыв!

Чжао Ятун ничего не сказала, но ее лицо было ледяным, когда она взяла копье с красной кисточкой и перевернула его, ударив наконечником по твердой земле перед воротами клана Ван. КрэкКрэк! Звук раскалывания камней наполнил воздух угрозой.

Хуан Цянь-эр молчала, а ее лицо было лишено эмоций, но серебряный меч на ее спине угрожающе гудел в ножнах.

— Со всеми вами здесь я не осмелюсь бездельничать. — Сказал Ван Чун со смехом.

— Этого достаточно. Чун-эр, пора уходить. Вы не должны опаздывать на аудиенцию с Его Величеством.

Мадам Ван подошла сзади, внутренне улыбаясь. Она также когда-то была девочкой, поэтому она не могла не понять, что думают эти трое.

Румбл! Великолепная коляска припарковалась на той стороне улицы. Она была отправлена Бюро Обрядов.

Ван Чун сел в экипаж, начав свое путешествие в Императорский Дворец.

Примерно через пятнадцать минут, наконец, появился Ван Чун. Это был не первый раз, когда он входил во дворец, но теперь ощущения были совсем другими.

Золотые стены были огромны и величественны, и солдаты Имперской Армии и дворцовые стражники торжественно стояли у основания стены, их броня сияла. В отличие от обычного, их левое и правое плечи были перевязаны красными праздничными лентами.

И многие чиновники из Бюро Обрядов были замечены среди императорских солдат и дворцовых стражников.

Эта дворцовая аудиенция не была незначительным делом. Все знали, что Император Мудрец наверняка намерен наградить Ван Чуна самой щедрой наградой. Это было ясно видно из торжественности церемонии.

Роскошная карета остановилась перед девятью внутренними воротами.

Ван Чун вышел из кареты и был встречен золотыми воротами дворца. Два чиновника из Бюро Обрядов, одетые в малиновые парадные одежды, стояли слева и справа, слегка опустив головы.

Хотя они казались безразличными, Ван Чун мог сказать, что эта пара постоянно наблюдала за ним.

Король Сун был прав.

Ван Чун улыбнулся, но ничего не сказал.

Многие глаза будут внимательно следить за зрителями и церемонией награждения, за каждым шагом и каждым мгновением. Малейшее отклонение от протокола будет отмечено и станет материалом для будущего импичмента и критики.

Многие официальные лица в своей первой аудиенции не знали об этом и в итоге подверглись нападению со стороны Бюро Обрядов, не дотянув до финиша.

Ван Чун уже узнал все это от старого чиновника Чемберлена Зависимостей.

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

1. Железный билет и золотая книга относятся к одной и той же чести, присуждаемой Императором. Это был лист железа, в котором были записаны две вещи: поступок, побудивший к награде, и конкретная привилегия или награда, которая была присуждена. В некоторых случаях это может быть единовременное помилование от смертной казни. Это назвали золотой книгой, потому что выгравированные слова были заполнены золотом.

2. Цитата из — Чжуанцзы, глава 20. Утверждение таково, что люди будут искать дружбу только ради собственной выгоды, так как люди пьют сладкое вино за его вкус, что в конечном итоге ведет к концу дружбы. Поскольку дружба между джентльменами основана не на личной выгоде, а на искреннем интересе, такая дружба будет тесной и продолжительной.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 649. Аудиенция при дворе (II)**

Вдруг пронзительный голос, похожий на голос утки, поднялся из-за дворцовых дверей.

— Император Мудрец приказал, чтобы Ван Чун вошел!

Румбл! Ворота открылись, развернулись плакаты, и Имперская Гвардия, одетая в красные доспехи, выстлала путь от ворот до глубины дворца.

Ван Чун не смог с первого взгляда определить, как далеко простиралась эта дорожка.

Крэк! С треском кнута, евнух в шелковых одеждах и седовласый, стоящий вдалеке на имперских ступенях белого нефрита, пронзительно закричал:

— Ван Чун прибыл для своей аудиенции!

От ворот до глубины дворца крики утверждения поднимались один за другим.

Ван Чун привел в порядок свою парадную одежду и шляпу и начал шагать вперед между двух рядов Императорской Гвардии. Его шаги были очень размеренными, не слишком большими или слишком маленькими, слишком быстрыми или слишком медленными. Его спина была в вертикальном положении, он продвигался с уверенностью.

С точки зрения выражения, поведения и действий, Ван Чун был безупречен.

— Этот мальчик… Кто-то явно научил его.

В месте, которое Ван Чун не мог видеть, несколько чиновников из Чемберлена Зависимостей, одетых в малиновые одежды, стояли на высокой стене дворца, и их глаза дергались.

С того момента, как Ван Чун вошел, они следили за ним. У них даже были нанятые в частном порядке художники, чтобы зарисовать каждое его действие и выражение.

Увы, независимо от того, были ли люди вокруг, поведение и действия Ван Чуна были безупречны, ошибок не обнаружилось. Было бы действительно странно, если бы никто не научил его этому.

— Спешки нет. В последний момент он определенно столкнется с проблемой. Все уже организовано. — Усмехнулся другой чиновник, поворачивая голову к дворцу Тайцзи в самом конце пути.

В императорском дворце все было торжественно и безмятежно. Ван Чун целый час шел по тропинке, проложенной Императорской гвардией, прежде чем в конце концов добраться до бассейна со свернувшимся драконом.

Повернув голову, Ван Чун встретил Императорскую Лестницу длиной в тысячу ступеней, каждая из которых была сделана из белого нефрита. Стороны этой лестницы были обрамлены вооруженными золотом охранниками, каждый из которых источал мощную ауру.

Их руки были прижаты к золотым саблям, а их взгляд был устремлен прямо вперед. Казалось, что они были готовы нанести удар в любое время и расколоть любого человека, который предстанет перед ними.

Золотая Гвардия была элитой дворцовой элиты, все они обладали огромной умственной и физической стойкостью. Те, у кого слабая воля, могут легко напугаться до смерти этим отрядом.

Ван Чун только взглянул на них и улыбнулся, прежде чем начать подниматься по Императорской Лестнице, проходя между Золотыми Стражами.

Ван Чун видел горы трупов и море крови на юго-западе. Его вспыльчивость на поле битвы означала, что эти Золотые Стражи не только не повлияли на него, а некоторые из них были настолько поражены той невидимой аурой, которую он источал, что почти потеряли контроль над своими золотыми саблями.

Каждые несколько сотен шагов была платформа длиной в двадцать с небольшим чжан. Каждая из этих платформ была полна гражданских и военных чиновников, присутствовавших на церемонии, а высокопоставленные лица стояли на платформах дальше по лестнице.

У всех них были самые торжественные выражения лица.

— Это сын Цилиня из клана Ван?

На этих смотровых площадках чиновники, одетые в малиновые парадные одежды, стали его осматривать. Многие люди уже были знакомы с именем Ван Чуна благодаря инциденту с региональными командирами, но это был их первый раз, когда они увидели его во плоти.

— Неудивительно, что он смог победить Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана. Он действительно дракон среди людей. Если судить по его восхитительному поведению, ни один из других отпрысков столицы не может с ним сравниться.

Поскольку бесчисленные взгляды наблюдали за восхождением Ван Чуна, многие люди, независимо от того, нравился ли им Ван Чун или нет, должны были признать, что поведение Ван Чуна, когда он шел, не было чем-то, с чем мог сравниться любой нормальный человек. Он был действительно выдающимся человеком.

— Чун-эр, твой большой дядя действительно рад за тебя.

В толпе Ван Гэн погладил бороду и улыбнулся с блаженным выражением лица. Он ушел очень рано утром, пропустив визит в клан Ван и направился прямо в Императорский Дворец, чтобы присутствовать на церемонии.

Для победившего Ван Чуна встретиться с Императором Мудрецом в глубине дворца было огромной честью, и он хотел лично засвидетельствовать это зрелище.

Что может порадовать одного, может огорчить других. Выше по Императорской лестнице два ненавистных взгляда наблюдали за Ван Чуном все это время.

— Хммм, так это ты. Не радуйся слишком рано.

На высокой смотровой площадке великий генерал Тунло Абусы, одетый в полный доспех, смотрел вниз по лестнице, пристально глядя на пылающую фигуру Ван Чуна.

В его глазах медленно нарастала сильная метель.

В отличие от Гешу Хана или Гао Сяньчжи, Абусы не обладал властью над каким-либо конкретным регионом, и его влияние было не таким сильным. Тем не менее, как лидер знаменитой элитной кавалерии Тунло, Абусы все еще обладал значительной властью.

Чисто с точки зрения боевых искусств, Абусы был действительно высококвалифицированным Великим Генералом, на том же уровне, что Гешу Хан и Гао Сяньчжи.

Во время инцидента с региональными командирами мемориал Ван Чуна был направлен на всех Ху мира. Абусы был великим генералом Ху, но ради своих идеалов он был вынужден преклонить колени перед собравшимися чиновниками.

Младший сын Абусы, Абутун, бросил вызов Ван Чуну, но в конечном итоге был повешен на знамени Поместья Отражающего Клинка, потерпев полное унижение.

После этих двух инцидентов, как Абусы мог не обидеться на Ван Чуна?

Абусы был не одинок в своем отвращении и своем мнении о том, что Ван Чун был бельмом на глазу. На другой смотровой площадке король Ци Ли Ю был одет в красное платье дракона, расшитое золотом, но его взгляд был холодным и мрачным.

С того момента, как Ван Чун начал подниматься по Императорской лестнице, он пристально следил за ним. Это был первый случай, когда король Ци лично увидел Ван Чуна, но королю Ци было достаточно одного взгляда, чтобы возненавидеть Ван Чуна до мозга костей.

Король Ци и Король Сун были двумя влиятельными членами имперского клана Великого Тана, а также они представляли две могущественные фракции при дворе. Король Ци изобрел множество методов борьбы с Королем Суном, но Ван Чун и клан Ван погубили их все.

Сначала Павильон Огромного Журавля, затем Консорт Тайчжэнь, а теперь, благодаря ошеломляющему блеску Ван Чуна в войне на юго-западе, его победе над такими могущественными противниками, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан, Король Ци чувствовал, что его толкают кинжалом в спину. Ему было трудно есть и спать.

Если бы не тот факт, что Ван Чун в настоящее время находился в центре внимания, и за каждым его движением следили, Король Ци заплатил бы любую цену и использовал бы любой метод, чтобы его убить.

Мальчик, я позволю тебе гордиться еще немного, но не слишком долго, — Мысленно поклялся король Ци.

Неважно, о чем думала толпа, хорошо это или плохо, ничего не значило для Ван Чуна. Сегодня он был бесспорным главным героем. Дворец, столица, мир и даже иностранные королевства на границе — все наблюдали за ним.

Прошло несколько сотен шагов, и Ван Чун быстро прибыл на одну из смотровых площадок. Он отметил присутствие своего большого дяди и других влиятельных чиновников, принадлежащих к фракции короля Суна, а затем продолжил уверенно подниматься.

Проходя через другую смотровую площадку, он увидел мужчину средних лет, одетого в драконий халат, Ван Чун мог ясно почувствовать его острый взгляд. Этот взгляд содержал в себе как презрение, так и сильную ненависть, как будто владелец не хотел ничего другого, кроме как поглотить его живьем.

Это должен быть Король Ци, Ли Ю!

Был только один человек, о котором Ван Чун мог подумать, который имел такой уважаемый статус, что мог носить парадную одежду Императорского Принца и так же дерзко действовать на смотровой площадке, и этим человеком был Король Ци, Ли Ю.

Несмотря на то, что клан Ван, благодаря своим отношениям с королем Суном, уже в этой или предыдущей жизни развил своего рода «вражду» с королем Ци, он впервые увидел величественного короля Ци Великого Тана с такого близкого расстояния.

Тем не менее, даже внимание этого известного члена императорского двора не могло вселить страх в Ван Чуна. Он продолжал уверенно продвигаться вперед.

Ублюдок!

Видя, как Ван Чун игнорирует его, король Ци не смог подавить пламя гнева, и его намерение убить стало еще больше.

Враждебные взгляды следовали за Ван Чуном на каждом шагу, от великого генерала Тунло Абусы, от чиновников короля Ци, от различных императорских цензоров… Ван Чун быстро научился отмахиваться от них. Шаг за шагом он медленно приближался к вершине Императорской Лестницы. Когда оставалось всего несколько шагов, его ждал ряд чиновников из Бюро Обрядов и Чемберлена Зависимостей в красных церемониальных одеждах.

Один чиновник, в одежде, расшитой золотом, развернул священный указ истинного дракона, и громко заявил:

— Ван Чун, шаг вперед, чтобы получить указ! Никто не заметил, как два чиновника из Чемберлена Зависимостей и Бюро Обрядов взглянули на Ван Чуна, в их глазах вспыхнул холодный свет.

— Этот скромный ждет указа!

Приведя в порядок свою одежду, Ван Чун вышел вперед и глубоко поклонился.

— Ван Чун, становись на колени и получай указ, — сказал чиновник Чемберлена Зависимостей.

Ван Чун кивнул. В отличие от его последнего посещения Императора Мудреца, в такой формальной аудитории протокол был чрезвычайно сложным, особенно в том, что касается обычного гражданского лица, такого как он, у которого не было звания или титула.

Во время аудиенции было от двух до трех священных указов, и ему приходилось становиться на колени перед каждым указом.

Старый чиновник, которого Король Сун организовал для него, объяснил это очень ясно. Малейшее нарушение может привести к подозрению в том, что он смотрит на могущество небес. Будет предъявлено обвинение в непочтительности, легкое наказание — это конец карьеры, а тяжелое наказание — уничтожение клана. Это была не игра.

Ван Чун не мог забыть такой вопрос.

Свист!

Ван Чун поднял халат и приготовился встать на колени. В этот момент незаметно смотрели два взгляда. На смотровой площадке внизу глаза короля Ци сияли самодовольным и издевательским светом.

Что с того, если Ван Чун был потомком герцога Цзю?

Что с того, если он был героем юго-запада?

Он все еще был незрелым и неопытным мальчиком. Просто маленький план, и он легко попал в ловушку.

В конце концов, ты еще слишком молод!

Король Ци уставился на спину Ван Чуна, его рот дернулся, когда он скривил презрительную улыбку.

— Луна, достигнув полноты, начинает убывать. Так что с того, что он был молодым гением, который победил Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана? (TN: это китайская поговорка, которая означает, что когда что-то достигает своего пика, это знаменует начало его падения.)

В тот день, когда Император Мудрец вознаградит его, он все равно падет, и его больше никогда никто не поддержит!

В этот самый момент никто из других официальных лиц, наблюдающих за церемонией, ничего не заметил.

Казалось, время остановилось. Как раз, когда Ван Чун собирался встать на колени…

Что-то не так!

Странное чувство внезапно охватило разум Ван Чуна. Хотя все казалось нормальным, Ван Чун все еще чувствовал сильное беспокойство. Окружающая атмосфера слегка изменилась.

Тут проблема!

Хотя он не мог сказать, где была эта проблема, интуиция воина Ван Чуна сказала ему, что он собирается совершить ошибку.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 650. Аудиенция при дворе (III)**

Король Сун предупредил Ван Чуна перед тем, как уйти, что он должен быть осторожным, потому что король Ци определенно придумает способ создать ему проблемы из-за его незнакомства с утомительными правилами протокола. В течение всего этого процесса Ван Чун был исключительно бдителен.

Кроме того, он сделал все, о чем говорил старый чиновник, не оставив ничего, чтобы критиковать. Даже самый негибкий чиновник из Бюро Обрядов не сможет найти никаких проблем в его работе. И все же Ван Чун был уверен, что вот-вот совершит ошибку.

Это была ошибка, которая, хотя и оставалась незамеченной, была чрезвычайно серьезной.

Тем не менее, это была аудиенция перед Императором Мудрецом. В такой важный случай, когда присутствовало так много официальных лиц, король Ци не должен был быть настолько смелым, чтобы делать что-то слишком наглое. Но тогда что он сделал?

Его взгляд случайно скользнул по последним ступеням из белого нефрита перед собой. Бузз! Неожиданно Ван Чун вспомнил несколько вещей. Старый чиновник однажды упомянул числа: девять символизировало гексаграмму Ян, представляло все вещи и полноту. Девять символизировали предельное, поэтому Верховный Владыка Девяти и Пяти и дракон с пятью когтями символизировали Императора.

Во всех протоколах и церемониях самыми запретными были слова «девять» и «пять». С такими вещами нужно быть предельно осторожным, так как в итоге можно легко совершить измену.

Взгляд Ван Чуна сразу же устремился к ступенькам, и он начал считать. Раз, два, три, четыре, пять… Когда он достиг девяти, он побледнел и понял.

Эти ублюдки!

Ван Чун посмотрел на чиновников из Бюро Обрядов и Чемберлена Зависимостей перед собой, в его глазах вспыхнул резкий свет.

Императорская лестница из белого нефрита перед дворцом Тайцзи была известна как Путь Истинного Дракона. Пока кто-то не был вызван, ему было запрещено достигать вершины. Обычные гражданские лица без какого-либо звания или титула особенно должны были обратить на это внимание или в конечном итоге слететь вниз.

Число настоящих драконов было девять, поэтому девятую ступеньку Императорской Лестницы совершенно не трогали.

Эти чиновники намеренно стояли несколько шагов назад, читая указ. Если бы он не заметил, он бы оказался на коленях на девятой ступени, обидев дракона.

Во всем протоколе церемонии это было величайшим неуважением!

Король Ци!

Такая мысль пришла в голову Ван Чуна, и он сразу понял. Ван Чун не знал, что произойдет, если эти чиновники преуспеют, но этого единственного обвинения в неуважении было, вероятно, достаточно, чтобы король Ци разобрался с ним!

В прошлом Ван Чуну было бы все равно, чем наградил его Император Мудрец, и даже если бы король Ци разрушил это, клану Ван было нечего бояться той силы, которой он обладал. Но в этот момент Ван Чуну нужно было обладать достаточным статусом, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и стремления спасти людей этого мира!

Бузз!

Когда эти мысли пронеслись в его голове, Ван Чун быстро принял решение. Бззт. Когда он встал на колени, халат Ван Чуна дрожал, и он молча отступил на шаг. Тумп! Его колено приземлилось на десятую ступеньку.

— Ван Чун получает указ!

Ван Чун поднял руки в воздух, и его голос эхом разнесся по дворцу.

Ууууш! Чиновники мгновенно расширили глаза и побледнели. Ошибка на один волосок привела к промаху на тысячу ли. Ван Чуну нужно было сделать только один шаг назад, чтобы помешать их плану.

И что больше всего их беспокоило, так это то, что они не могли сказать, заметил ли Ван Чун что-то и избежал этого нарочно, или это было просто совпадением.

Наблюдая сзади, король Ци был ошеломлен, уставившись на Ван Чуна, как будто его только что ударили по лицу. Но выражение его лица сразу стало бледным и диким.

Ублюдочная тварь! Разве я уже не все спланировал? Как появился такой недостаток!

Самодовольная улыбка на его лице, когда он готовился смотреть, как Ван Чун попал в его ловушку, сразу исчезла.

Если бы взгляды могли убивать, у тех чиновников, которые стояли на Имперской Лестнице, тела были бы утыканы стрелами, их головы катились по земле, а их смерти повторялись бесчисленное количество раз.

— Милорды?

Ничего не услышав сверху, Ван Чун поднял голову и позвал.

После первоначального ошеломления чиновники быстро восстановили самообладание.

Вступая на волю небес, император заявляет:

— Самый младший сын линии Ван, Ван Чун, израсходовавший все свое состояние и предоставивший свое собственное оружие, победил Далуна Руозана, Гелуофэна и Хуошу Хуйцана на юго-западе… Нанеся крупное поражение армии Мэнше Чжао и У-Цана на юго-западе, он принес пользу Великому Тану, принес пользу стране и миллиону жителей юго-запада. Он был вызван во дворец, чтобы быть вознагражденным как выражение божественной воли.

Чиновник из Бюро Обрядов, державший указ, казался несколько бледным, но он очень хорошо контролировал себя, ничего не показывая на лице.

— Пусть Император проживет десять тысяч лет!

Ван Чун придерживался протокола, которому его научил старый чиновник, кланяясь перед выпрямлением спины, перед тремя чиновниками, стоящими перед ним.

— Молодой мастер Ван, есть три божественных указа. Это первый. Позаботься об этом!

— Благодарю!

Ван Чун слабо улыбнулся, его взгляд переместился на них, он получил указ и встал с колен.

Но этой слабой улыбки было достаточно, чтобы встревожить и напугать этих чиновников. Как будто этот семнадцатилетний юноша мог видеть все их секреты.

Это было очень странное чувство. Они были явно намного старше Ван Чуна, но этой улыбки было достаточно, чтобы их сердца дрогнули.

— Молодой мастер Ван, Его Величество еще не явился. Ждите здесь вызова!

Передав эти слова, чиновники поспешно ушли, не рискнув задержаться.

Но настроение перед Дворцом Тайцзи только становилось все более оживленным, многие смотрели с нетерпением.

Это был первый раз, когда Ван Чун был вознагражден Императором Мудрецом, поэтому он не очень понимал весь процесс. Но старые чиновники, наблюдающие со смотровых площадок, знали весь процесс полностью.

Награда Ван Чуна за его подвиги на юго-западе, несомненно, была щедрой. Учитывая то, что произошло сейчас, всего будет три указа.

Первым указом было объявить цель указа Императора Мудреца, провозглашение Императором Мудрецом миру своих намерений.

Второй указ будет содержать истинное содержание награды.

Но даже сейчас никто не знал, какую награду даст Император Мудрец Ван Чуну.

— Победа на юго-западе — это немалое дело. Армия Мэнше Чжао и У-Цана потеряла более четырехсот тысяч солдат, намного больше, чем Великий Тан. Такое удивительное достижение, и весь мир наблюдает. Интересно, какого рода награда ему будет предоставлена?

— Определенно не будет небольшого количества серебра и золота. Чтобы помочь юго-западу, клан Ван потратил несколько миллионов таэлей золота. Независимо от эмоций или разума, его величество должен дать ему компенсацию. Но мне интересно, какая еще будет награда помимо этого?

— Великий Тан не давал благородного звания в течение долгого времени. Бюро Обрядов было все это время упрямым, но я предполагаю, что Его Величество сделает исключение на этот раз. Но будет ли это барон, виконт, или… граф? Но разве многих высокопоставленных чиновников при дворе это не ставит на одну с ним планку? Может ли Ван Чун в таком возрасте стать одним из них?

— Люди также говорили, что он может стать генералом, но Ван Чун никогда не был в армии. Хотя тренировочный лагерь Куньву также является частью армии, он не имеет назначения в армии и не зарегистрирован где-нибудь. Быть внезапно сделанным генералом — слишком большая роскошь. Интересно, как его величество выйдет из ситуации?

......

Чиновники в частном порядке начали общаться друг с другом.

Никто не интересовался этим вопросом сильнее, чем большой дядя Ван Чуна, Ван Гэн.

— Чун-эр, начиная с сегодняшнего дня, ты вознесешься в небеса!

Ван Гэн погладил свою черную бороду, глядя на вершину нефритовых ступеней, взволнованно наблюдая за Ван Чуном. Его любопытство к награде, которую Император даст Ван Чуну, ничуть не уступало любопытству остальных людей.

Но Ван Гэн был абсолютно уверен, что награда будет немаленькой.

Время медленно шло. Ван Чун держал указ, молча стоя на ступенях нефрита.

После, казалось бы, бесконечного года, Ван Чун услышал шаги, хотя его глаза не могли видеть ничего нового.

Эти шаги не были ни медленными, ни быстрыми, каждый шаг был сделан с уверенностью и легкостью. Когда эти шаги приблизились, Ван Чун внезапно почувствовал, как огромная золотая волна, возвышающаяся до небес, несется к нему.

Румбл! Казалось, весь дворец Тайцзи и вся Императорская Лестница тряслись перед этой мощной волной.

Какая мощная энергия!

Ван Чун моргнул и освободился от оцепенения.

Дворец Тайцзи был центром Императорского Дворца, центром Великого Тана. Естественно, он не мог пошатнуться, и с Императором Мудрецом, самым сильным экспертом в этой стране, который руководил всем, ничто не могло бы его сдвинуть.

Не говоря уже о том, что многие чиновники смотрят на Императорскую Лестницу.

Не было никаких сомнений, что все это было иллюзией.

Но для кого-то, чтобы потрясти его таким образом на его уровне совершенствования, это означало, что он был невероятно силен.

Ван Чун поднял голову и увидел фигуру, слегка пухлую и одетую в облачную парчовую мантию евнуха. Его темп был устойчивым и неторопливым.

— Молодой мастер Ван, мы снова встретились.

Этот евнух держал указ в руке, и дал Ван Чуну освежающую улыбку. Он был похож на смеющегося Будду Майтрею, естественно источающего ауру тепла и привязанности.

— Евнух Гао!

Глаза Ван Чуна расширились. Он немедленно узнал этого человека как евнуха, который нанес ему визит в тюрьму во время инцидента с региональными командирами.

Кроме того, Ван Чун также знал, что у него было потрясающее имя: евнух, директор внутреннего двора, Гао Лиши, евнух Гао!

В то время как Ли Цзинчжун, нынешний сопровождающий Пятого принца Ли Хэна, в будущем будет известен как коварный служитель, Гао Лиши имел гораздо более громкую репутацию самого добродетельного чиновника всех веков!

Во всех династиях Центральных Равнин он один был достоин этой репутации.

У Гао Лиши изначально не было фамилии Гао. Его имя при рождении было Фэн Юаньи. К настоящему времени мало кто знал об этом имени. Предыдущий Император присвоил ему фамилию Гао, что привело к будущему имени Гао Лиши.

Гао Лиши сопровождал Императора Мудреца, когда он рос. Он был искренне предан ему, никогда не оставляя его и не покидая его ни на шаг.

В своей прошлой жизни Ван Чун слышал, что, когда умер Император Мудрец, а евнух Гао услышал об этих трагических новостях, он был настолько поражен печалью, что его вырвало кровью и он умер. Во всех возрастах и династиях был только один такой человек, как он.

Когда Ван Чун услышал об этой новости, он стал очень глубоко уважать этого любезного и пухлого евнуха Гао, который казался реинкарнацией Будды Майтреи.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 651. Титул маркиза!**

— Евнух Гао, студент научился вежливости.

Ван Чун быстро повернул голову и глубоко поклонился евнуху.

У отпрысков столицы было много невысказанных критических замечаний по отношению к этим кастрированным евнухам, но Ван Чун был другим. Перед его глазами был не более чем добродетельный чиновник. Был ли он евнухом или нет, человек, который мог быть верным стране, верным суверену, верным миру, был человеком, достойным уважения.

Более того, когда Ван Чун находился в тюрьме, евнух Гао относился к нему с добротой.

— Ха-ха, когда мы в последний раз встречались в твоей камере, я знал, что Молодой Мастер необыкновенный человек. От крошечной камеры до сегодняшней встречи все случилось так, как ожидалось. В войне на юго-западе Молодой Мастер достиг огромных заслуг. Ты не разочаровал Его Величество.

Евнух Гао поднял указ и улыбнулся.

В отличие от других евнухов, евнух Гао никогда не называл себя — этим- или — смиренным, а всегда просто использовал — я. Это было большой честью во дворце, и только из этого аспекта можно было увидеть, насколько сильно Сын Небес его одобрял.

— Восхваление евнуха Гао слишком велико. Когда мир находится в опасности, каждый человек обязан его спасти. Ван Чун только выполнял свой долг.

Ван Чун слегка поклонился.

— Ой?

Глаза евнуха Гао просветлели, когда он удивленно посмотрел на Ван Чуна.

— Когда мир в опасности, каждый человек обязан его спасти? Интересно. Мысли Молодого Мастера действительно отличаются от обычных людей, и действительно заслуживают великой доброты Его Величества.

В мире, из которого появился Ван Чун: «Когда мир в опасности, каждый человек обязан его спасти» — это была фраза, с которой каждый был знаком, но в этом мире было ясно, что никто не слышал об этом раньше.

(TN: Это потому, что эта фраза еще не написана. Автором этой фразы был Гу Яньву, который жил во время распада династии Мин и был захвачен династией Цинь. Фраза в ее точной форме была сформулирована Лян Цичао, известным реформистом, который жил во время и после последних дней династии Цинь.)

Было ясно, что это относится и к евнуху Гао.

— Ван Чун, получи указ!

Евнух Гао кивнул и немедленно развернул второй божественный указ.

— Ван Чун принимает указ!

Голос евнуха Гао начал греметь над Императорской Лестницей, разносясь по всему дворцу и за его пределами. В одно мгновение все, будь то охранники, служанки или даже люди в отдаленном дворце Юйчжэнь, оживились и начали внимательно слушать.

Война на юго-западе была чрезвычайно важной войной, которая была связана с судьбой всего Великого Тана. Многим было очень любопытно посмотреть, какую награду получит Ван Чун, но никто не мог это узнать, пока не будет обнародован указ.

Король Ци, Абусы, Дуань Цянь и многие другие официальные лица, включая Ван Гэна, все проявили признаки сосредоточенности. Ван Чун не был исключением.

Хотя он уже испытал горы трупов и море крови, которые довели его ум до невероятного уровня, эта церемония награждения была для него чрезвычайно важна. Но даже он не знал, чем наградит его Император Мудрец.

Все это уже оторвалось от хода истории. По крайней мере, в его прошлой жизни такого никогда раньше не было.

Вступая на волю небес, император заявляет:

— В войне на юго-западе Ван Чун из рода Ван умиротворил Мэнше Чжао и У-Цан на благо своей страны. Он награждается тремя миллионами золотых таэлей, тридцатью тысячами бушелей жемчуга, четырьмя тысячами рулонов шелка и титулом маркиза со званием Молодой Маркиз…

Бум!

Слова «молодой маркиз» походили на валун, брошенный в озеро. Весь дворец был в шуме, смотровые площадки гудели от болтовни.

— Маркиз?! Император Мудрец сделал его маркизом!

— Ему всего семнадцать. Для него стать маркизом беспрецедентно. За все триста лет Великой Династии ни один такой юный падаван никогда не становился императорским Маркизом!

— Я был ответственным за Бюро Обрядов в течение многих лет и очень хорошо знаком со всеми древними текстами Императорского Двора. Никогда с древних времен не существовало такого звания, как «Молодой Маркиз». Его Величество создал это название специально для него. Разве это не значит, что из всех бесчисленных молодых людей в мире, только он один может быть назван маркизом?

— Молодой Маркиз, Молодой Маркиз! Откладывая в сторону все золото и жемчуг, Его Величество фактически сделал его маркизом. Такого никогда не случалось. Разве это не значит, что его ранг теперь превышает многих чиновников первого ранга двора!!!

......

Смотровые площадки были в шуме, у всех были шокированные лица. Многие люди предполагали, что Император Мудрец щедро вознаградит Ван Чуна после его возвращения с юго-запада.

Но Ван Чун не имел никакого титула и даже его имя не было записано в регистрах армии Великой Династии Тан. Это было неотъемлемой проблемой, поэтому многие люди полагали, что независимо от того, насколько богато Император вознаградит Ван Чуна, он в лучшем случае присвоит ему титул графа.

Никто не ожидал, что Император Мудрец зайдет так далеко. Несмотря на то, что Ван Чун не имел положения в империи и практически не отличался от рядового гражданина, его повысили до ранга маркиза.

Его статус теперь был таков, что теперь он опередил многих важных чиновников двора.

Даже его большой дядя Ван Гэн был теперь подавлен блеском Ван Чуна.

— Хахаха, маркиз, маркиз! Мой клан Ван действительно произвел такого прекрасного юношу!

Ван Гэн погладил свою редкую бороду, его глаза ярко сияли, а его одежда дрожала от волнения и облегчения. Для линии Ван иметь семнадцатилетнего маркиза в его жизни было просто немыслимо.

Во всех кланах столицы ни у одного клана не было такого молодого маркиза. Клан Ван был такой один.

— Чун-эр, хорошая работа. Большой дядя не сделал неправильный выбор. С тобой у нашего клана Ван будет еще более великолепное будущее!

Сердце Ван Гэна билось в волнении.

— Ублюдок! Молодой маркиз, молодой маркиз… этот мальчишка с мокрыми ушами был фактически сделан маркизом Его Величеством. У Великого Тана никогда не было такого молодого маркиза прежде. Это просто неразумно!

В отличие от Ван Гэна, у короля Ци был пепельный цвет лица в сочетании с противной гримасой.

Ван Чун не только уклонился от его ловушки, но и сам Император Мудрец создал титул «Молодой маркиз» специально для него. Король Ци никогда не ожидал этого. Один Клан Ван вместе с Королем Суном был уже достаточно сложен. Теперь, когда Ван Чун стал молодым маркизом, не станет ли эта задача еще более сложной?

Король Ци почувствовал, что к его спине прижали кинжал.

— Черт бы тебя побрал!

Костяшки короля Ци затрещали, когда он сжал кулаки. Он собирался уйти, взмахнув рукавом, но все чиновники собрались, чтобы посмотреть, как Император Мудрец раздает награды за победу на юго-западе. Даже самый смелый человек не посмел бы в это время сорвать церемонию перед Императором Мудрецом.

Но когда все поверили, что в этом заключалась награда Императора Мудреца, они узнали, что это далеко не конец.

— Кроме того, Ван Чун мудр, несмотря на свою молодость. В знак признательности за его подвиги на юго-западе и за то, что он может служить образцом для всего мира, будет сделано исключение, и ему будет предоставлен феод! Вопрос, который будет передан, будет решен путем обсуждения с Бюро Обрядов и Бюро Доходов после церемонии!

Бум!

Еще один валун вызвал бесчисленные волны. То, что Ван Чун стал маркизом, было довольно удивительным, шокировав всех. Но теперь Ван Чун стал феодалом, нанеся беспрецедентный удар всем присутствующим.

— Феод! Его величество дарует ему феод! Это настоящий маркиз. Насколько добродетелен или способен этот мальчик, что он способен получить такую честь. Это полностью противоречит правилам наших предков!

Старый цензор, наконец, не смог подавить свои крики.

Он мог смириться с тем, что Император Мудрец сделал Ван Чуна маркизом, но даже дать ему феод… даже самая маленькая территория была неприемлема.

— Смешной!

Лицо короля Ци задергалось, искаженное мерзким выражением лица. Он больше не мог сдерживать себя.

— Семнадцатилетний мальчик, незрелый и неопытный, без титула или звания! Я могу принять то, что он стал маркизом, но для него также получение феода абсолютно абсурдно!

Свист!

Король Ци больше не мог смотреть. Смахнув одежду дракона, он внезапно отвернулся и грубо вышел из толпы. Эта церемония не была легким делом, и даже король Ци не посмел бы нарушить ее. Но сейчас король Ци уже достиг своего предела.

Он пришел сегодня только для того, чтобы быть униженным!

Титул маркиза и награда территорией были как два жестоких шлепка по его лицу. Он чувствовал, что все вокруг него смеялись над ним.

Даже тот старый негодяй Ван Гэн смеялся над ним.

Не говоря уже о Ван Чуне на вершине Императорской Лестницы.

Король Ци не обладал способностью перенести все это.

— Ваше Высочество!

Яо Гуанъи был ошеломлен. Он принял совет своего отца и сделал все возможное, чтобы остаться незаметным сегодня. Учитывая обычное поведение клана Яо, это не было большим подвигом. Было действительно очень мало того, что клан Яо не мог принять.

Но он не ожидал, что король Ци внезапно уйдет.

Ван Чун был не единственным, кто присутствовал на этой церемонии. Это был не просто вопрос отказа от лица Ван Чуна. Если король Ци уйдет так преднамеренно, это будет полной катастрофой.

— Быстро останови Его Высочество!

Яо Гуанъи хотел остановить Короля Ци, но было уже слишком поздно. Король Ци был намного сильнее, чем он, и он всегда был горд и высокомерен. Если он хочет что-то сделать, кто может его остановить?

— Ваше Высочество Король Ци, куда вы планируете идти?

Смеющийся голос, похожий на голос Будды Майтреи, донесся с верха Императорской Лестницы. Это заговорил Евнух Гао.

— Упрямый евнух! Оставь меня…

Король Ци выругался, уходя, даже не поворачивая головы. Он был членом императорского клана, поэтому, если он хотел уйти, никто не мог его остановить. Но внезапно, без малейшего предупреждения, ужасная энергия, которая могла сделать мир тусклым, внезапно вырвалась под ноги Короля Ци.

Король Ци сам был чрезвычайно грозным экспертом, но этот поток энергии был еще более мощным.

— Ах!

С криком, король Ци был немедленно отправлен в полет с помощью этой мощной энергии.

Бузз!

Все стало тихо, все дрожали от страха. Даже Ван Чун ошеломленно посмотрел на Евнуха Гао.

Какой мощный эксперт!

Ван Чун удивленно моргнул. Он знал, насколько могущественен король Ци. В отличие от других императорских принцев, король Ци с детства был одержим боевыми искусствами, и его можно было по сути назвать маньяком боевых искусств.

Таким образом, в боевых искусствах он был намного сильнее, чем Король Сун. Несмотря на то, что Ван Чун достиг Царства Императорского Бойца, он все еще не мог сравниться с ним.

Но евнух Гао послал короля Ци в полёт, почти не двигаясь.

Ван Чун был теперь намного сильнее и стоял очень близко, но он все равно не заметил, когда Евнух Гао нанёс удар. Такой уровень совершенствования был просто невероятным!

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 652. Император Мудрец Великого Тана!**

В моей прошлой жизни я четко понимал одно. Король Ци был рожден как императорский принц, и как родственнику императора, ему у него не было нехватки в каких-либо приемах или таблетках, что значительно сгладило его путь совершенствования. Таким образом, хотя он никогда не покидал свой дом, совершенствование Короля Ци превзошло подавляющее большинство совершенствующихся, поместив его вровень с элитой. Возможно, он был даже немного сильнее таких жестоких генералов, как Гешу Хан и Фумэн Линча.

И то, что Гао Лиши отправил его в полет — было просто немыслимо!

Мысли Ван Чуна были в смятении. В одно мгновение этот любезный и пухлый евнух -директор Внутреннего двора — стал выглядеть в несколько раз больше и бесконечно более непостижимым. Но еще более шокирующим был тот факт, что евнух Гао осмелился ударить Короля Ци.

Это было самое удивительное из всего происходящего.

— Сумасшедший, он сошел с ума!

Все люди на смотровых площадках не могли поверить своим глазам.

Короля Ци всегда было трудно сдержать. Никто из дворян или чиновников не осмелился бы ударить его. Даже такой престижный клан, как Ван, имел некоторые опасения по поводу Короля Ци. Никто не мог даже подумать о нападении на Короля Ци.

Но Гао Лиши отправил его в полет, не задумываясь.

— Фэн Юаньи, как ты смеешь! — Король Ци взвыл у основания Императорской Лестницы, и его рев сотряс небеса. Когда он поднялся с земли, из его тела начала взрываться энергия намерения убийства, а его звериные глаза злобно уставились на Гао Лиши.

Проклятый раб!

Не что иное, как раб небесного дома, даже не человек, и все же ты смеешь нападать на меня! Ты заслуживаешь десяти тысяч смертей!

Глаза короля Ци вспыхнули злобным светом. Если бы взгляды могли убивать, Гао Лиши погиб бы уже тысячи раз.

— Ваше Высочество Король Ци, церемония еще не завершена. Куда вы собираетесь идти?

Евнух Гао стоял высоко на Императорской Лестнице, глядя на Короля Ци. Его цвет лица был румяным, лицо сияло. Он был любезен как всегда: даже король Ци, выкрикивая его старое имя, не мог вызвать гнева на его лице. Было невозможно определить, о чем он действительно думал.

— Раб, который не знает высоты небес или толщины земли! Я убью тебя!

— Роооар!

В тот момент, когда он это сказал, вырвался золотой свет, и воздух наполнился ревом драконов. Величественный энергетический шторм возник из тела Короля Ци. Пространство начало крутиться, и над его головой появился огромный золотой дракон, с ревом выходящих из пустоты. И его целью… был далекий Гао Лиши на вершине Императорской Лестницы.

Кого волнует, что ты Гао Лиши?

Кого волнует, что ты являешься директором внутреннего двора?

Злость на меня все равно приведет к твоей смерти. Я не верю, что эти ребята осмелились бы что-нибудь сделать со мной, могущественным Королем Ци, членом императорского клана!

— Ваше Высочество, вы не можете!

Яо Гуанъи полностью потерял контроль над собой.

Кем был Гао Лиши? Он действительно был евнухом со скромным статусом, который не мог сравниться с таким членом императорского клана, как король Ци. Но это было верно только для обычных евнухов, и кто, кроме короля Ци, во внутреннем дворе Императорского Дворца — нет, всей столицы — осмелился бы обращаться с Гао Лиши как с обычным евнухом?

Он десятилетиями служил у Императора Мудреца. Они вместе пережили Войну Принцев и все невзгоды, которые произошли после восшествия на престол… Учитывая его достижения, можно ли действительно описать его статус во дворце обычным словом «евнух»?

Бузз!

Как только все стали свидетелями столкновения короля Ци и евнуха Гао в Императорском дворце, ситуация изменилась…

Земля дрогнула, и величественная, достойная и почитаемая энергия, внезапно вырвавшись из глубин дворца, мгновенно покрыла всю территорию.

Бузз! Зашелестел ветер, и облака начали собираться, превращая ясный день в темный и бурный. Мощная энергия, которую Ван Чун никогда не чувствовал прежде, та, которая господствовала над всем миром, мгновенно вошла в восприятие всех присутствующих.

Величие этой энергии заставляло всех казаться ничтожными, как муравьи. Даже сияние могущественных существ, таких как Евнух Гао и Король Ци, казалось тусклым перед лицом этой энергии, подобно светлячкам, пытающимся конкурировать с луной.

— Наглый!

Из глубины дворца Тайцзи раздался голос, и когда этот голос заговорил, все почувствовали дрожь страха, исходившую из глубины их сердец. Даже высокомерный король Ци, который собирался сразиться с Гао Лиши перед Дворцом Тайцзи, теперь в страхе бросился на землю, унижаясь перед Императорской Лестницей.

— Ваше Величество!

Король Ци смотрел на землю, все его тело дрожало, как у мыши, бегущей от кошки. Хотя он обычно был высокомерным и тираническим, делая то, что хотел, это был не тот случай.

Перед Императором Мудрецом никто не смел действовать безрассудно.

Император Мудрец был великодушен, позволив всем министрам выразить свои взгляды при дворе. Даже в случае, когда старый императорский цензор Дуань Цао наказывал Дуань Цяня, Император Мудрец не говорил, что делало этот вопрос полностью приемлемым.

Во всем мире, во всех династиях, только Император Мудрец относился к своим служителям с такой терпимостью. Причина, по которой король Ци смог действовать столь дерзко в столице, также была связана с мягким методом правления Мудреца.

Но как только Император Мудрец был разгневан, даже непоколебимому Королю Ци пришлось бы опустить голову и подавить свой гнев.

Бум!

Земля дрожала. Толпа слышала тяжелые шаги из глубины дворца Тайцзи.

Каждый из этих шагов, казалось, наступал на их сердца.

Бзз! Огромная тень вышла из дворца. Все могли видеть, что на вершине Императорской Лестницы явно появился новый силуэт.

Не было ни звука, ни движения. В тот момент, когда эта фигура появилась, она мгновенно стала центром мира. Небеса и земля, солнце и луна, горы и реки, все вещи поклонялись этой фигуре.

Он вырисовывался как бог в центре Императорского Дворца, и атмосфера мгновенно стала торжественной и почтительной.

Король Ци прижался лицом к земле, даже не решаясь дышать слишком громко.

— Пусть Император проживет десять тысяч лет!

Крики наполнили воздух, когда все перед Дворцом Тайцзи, включая охранников, министров и даже Ван Чуна, опустились на колени.

В этот момент было так тихо, что можно было услышать падение булавки.

Когда Яо Гуанъи встал на колени, все его тело покрылось холодным потом. Король Ци всегда был таким, всегда работал импульсивно и никогда не думал о результате. По правде говоря, мало кто мог заставить его задуматься о последствиях.

Но ситуация в этот раз была иной.

Весть о крупной победе на юго-западе и желании Императора Мудреца вознаградить Ван Чуна уже была объявлена миру. Как внутри двора, так и вне его, за церемонией следили чиновники из шести бюро и все другие важные лица. Импульсивные действия короля Ци в такой момент, наконец, спровоцировали Императора Мудреца.

— Ли Ю, ты планируешь сейчас уйти?

Голос Императора Мудреца прозвучал сверху, не выражая ни гнева, ни радости.

— Этот скромный не посмел бы.

Лицо короля Ци было бледным и преисполнено ужасом. Капли пота размером с фасоль падали на землю: он мгновенно стал мокрым. Хотя он обычно был смелым, теперь он был всего лишь трусливой мышью.

Все было тихо. Всякий раз, когда говорил Император Мудрец, другие люди старались сидеть как можно тише, оставляя в Императорском дворце только один голос.

В этот момент никто не был более глубоко тронут всем этим, чем Ван Чун.

В его прошлой жизни, Император Мудрец был публично признан всем миром как самый сильный, и после его смерти он был широко признан как тот, кто был самым близким к тому, чтобы стать богом.

Но Ван Чун только слышал об этих вещах. В своей прошлой жизни он никогда не встречал Императора Мудреца.

Хотя Ван Чун видел Императора Мудреца во время инцидента с региональными командирами, это было с очень большого расстояния. Он никогда не стоял так близко, и Император Мудрец не раскрывал свою непостижимую силу.

Такой сильный! — Подумал про себя Ван Чун, опуская голову. Император Мудрец был слишком могущественным, более могущественным, чем он мог себе представить. Даже на пике своей силы прошлой жизни, Ван Чун был бы не более чем муравьем перед Императором Мудрецом.

В этот момент Ван Чун внезапно глубоко понял, почему после бедствия все его старшие из Великого Тана всегда говорили с сожалением, упоминая Императора Мудреца.

Во время войны на юго-западе Ван Чун убил более десяти тысяч тибетцев и мэншэ-чжао, и уровень его совершенствования нельзя назвать низким. Тем не менее, в восприятии Ван Чуна, Император Мудрец сейчас, казалось, держал весь мир. Было просто невозможно понять его пределы.

Даже если бы Ван Чун все еще был Святым Войны, он все равно не смог бы понять верхний предел силы Императора Мудреца.

Это было то, что означало быть по-настоящему непостижимым.

— Раз это так, то продолжайте там стоять на коленях.

Голос Императора Мудреца прозвучал в его ухе, ни громкий, ни мягкий, и был пронизан величественной мощью.

Король Ци опустил голову еще сильнее, его тело задрожало еще быстрее.

— Ван Чун!

Император Мудрец быстро перевел взгляд на Ван Чуна.

— В войне на юго-западе вы добровольно вызвались служить, возглавили армию союзников и победили армию Мэнше Чжао и У-Цана. Вы защищали империю, а также защищали безопасность гражданских лиц юго-запада. Мы очень довольны вашей искренней преданностью Империи и линия Ван действительно заслуживает свою репутацию клана, горячо преданного Нашему Великому Тану. Нам очень приятно видеть, что у герцога Цзю есть такой потомок, как вы.

Все было тихо перед дворцом Тайцзи. Услышав эти слова, многие люди проявили признаки зависти на лицах. Слова Императора Мудреца были чрезвычайно высокой оценкой линии Ван и чрезвычайной честью.

Одних этих слов было бы достаточно, чтобы обеспечить безопасность клана как минимум на десятилетия. Даже если клан падет, а потомки окажутся недостойными, они все равно смогут жить достойно.

— Чун-эр, ты предоставил большое благо всему нашему клану Ван!

Ван Гэн ясно понимал вес этих слов, и его лицо было красным от волнения. Это был самый счастливый день за все его десятилетия как чиновника.

— Ван Чун не посмеет. Эта честь принадлежит генералу Сяньюй и солдатам юго-запада. Ван Чун только выполнял свой долг. — С уважением сказал стоящий на коленях 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 653. Ученик Сына Небесного!**

— Заслуги вознаграждены, а недостатки наказаны. Вам не нужно быть смиренным.

Земля, казалось, гудела, когда голос Мудреца Императора эхом проникал через каждый уголок дворца.

— Ван Чун, у тебя до сих пор нет имени вежливости, верно?

Бузз!

Чиновники немедленно начали бормотать, многие из них поднимали головы. Когда они посмотрели на эту богоподобную фигуру, стоящую перед дворцом Тайцзи, они смутно начали что-то понимать.

— Да, этому непритязательному предмету всего семнадцать лет, и он никогда не сдавал экзамены для получения ученого звания. Таким образом, старейшины этого предмета не удостоили его вежливого имени. — Строго сказал Ван Чун.

В Великом Тане имена вежливости не могли быть присвоены себе самим. Только добродетельный и известный старейшина может дать имя вежливости. Эти люди должны быть либо очень талантливыми, либо обладать отличной репутацией. В результате у подавляющего большинства людей было только имя, а не имя вежливости.

Император Мудрец был того же поколения, что и дед Ван Чуна. Хотя он был не так стар, как дедушка Ван Чуна, ему все же было больше пятидесяти, он былл даже старше, чем большой дядя Ван Чуна, Ван Гэн.

В этом аспекте его действительно можно считать старейшиной Ван Чуна.

Толпа становилась все более бурной, все больше и больше людей начинали догадываться о том, что должно было произойти, но они все еще не смели верить своим собственным мыслям. Однако эти вопросы длились недолго, пока на них не был дан ответ.

— Очень хорошо. Раз это так, мы дадим вам имя вежливости!

Слова Императора Мудреца ошеломили всех. У основания Императорской Лестницы король Ци почти раскрошил зубы от того, как сильно он их стиснул.

Вежливое имя!

Император Мудрец хотел присвоить Ван Чуну вежливое имя?!

В прошлом Императоры присваивали фамилии важным должностным лицам, но ни один из них никогда не давал вежливое имя чиновнику.

— Его Величество хочет принять Ван Чуна учеником Сына Небесного?

На своей наблюдательной платформе Яо Гуанъи был разочарован и подавлен. С его отцом, который служил его моделью в течение десятилетий, Яо Гуанъи всегда обладал очень сдержанной и терпеливой личностью, но, услышав, что Император Мудрец собирался присвоить Ван Чуну вежливое имя, он почти потерял контроль над собой.

Благородный титул, феод и вежливое имя…

Даже после всех достижений клана Яо, он не получил такой милости от Сына Небес. Оставляя в стороне тот факт, что Император Мудрец специально создал титул — «Молодой Маркиз», чтобы присвоить Ван Чуну, он также присвоил ему имя вежливости, положив начало новой традиции. Насколько велика была милость?

Это была слава, которую Яо Гуанъи даже не осмелился представить!

Более того…

— Император Мудрец этим дает ему золотой медальон прощения!

Лицо Яо Гуанъи было ужасно бледным.

Ван Чун боролся с приливами, сражаясь в превосходящей по численности ситуации, чтобы вырвать победу из челюстей поражения и спасти почти миллион мирных жителей юго-запада. В истории Великого Тана, хотя таких особей было немного, Ван Чун не был единственным примером такого поведения.

Бог Великой Танской войны Ван Чжунси, прославленные генералы эпохи Тайцзуна и Бог Войны Су Чжэнчэнь совершали такие героические подвиги, но ни один из них никогда не получал столь весомую награду, как Ван Чун.

Яо Гуанъи просто не мог понять, почему Император Мудрец относился к Ван Чуну с такой милостью.

Клан!

Появилась золотая вспышка света и хрустящие звуки меча. Император Мудрец обнажил золотой меч Сына Небес и вознес его над головой Ван Чуна.

Румбл! В тот момент, когда Император Мудрец обнажил свой меч, небеса, казалось, ответили. В центре дворца Тайцзи в небе образовалась трещина, разделив темные облака на две части. Спустился золотой солнечный свет, осветив Императора Мудреца, Ван Чуна и внушительный дворец Тайцзи.

Божественный и благородный голос Императора Мудреца эхом разнесся по всем уголкам дворца.

— Юго-западная война началась в Эрхае. Это было то место, где вы начали. Когда Кунь плавает в воде, это Кунь, но когда он поднимается в небо, это Пэн. Мы дадим вам вежливое имя Куньпэн. Мы надеемся, что вы не только будете плавать в воде, но и взлетите в небо, как Кунь Пэн, который путешествует между небом и землей. Мы надеемся, что вы станете подданным, который до конца поддерживает страну!

Никто здесь не знал, что голос Императора Мудреца звучал не только в Императорском Дворце, но и в ушах каждого человека в столице.

В этот момент шумная и оживленная столица была тиха, как могила.

Крэк!

В ресторане в западной части города мужчина в черном плаще, сидящий в углу и пьющий вино, внезапно щелкнул палочками в руке, услышав этот голос.

— Моя глубокая благодарность, Ваше Величество!

В этот момент Ван Чун понятия не имел, что происходит снаружи. Когда он услышал, что Император Мудрец наградил его любезным именем Куньпэн, он глубоко поклонился.

Как человек, который жил дважды, Ван Чун встречал Императора Мудреца только дважды, и оба были в течение этой жизни. Тем не менее, Ван Чун чувствовал только искреннее уважение к этому высшему существованию Великого Тана.

Этот верховный владыка веков, который всю жизнь посвятил Великому Тану, сметая своих врагов и расширяя свое влияние и территорию до пределов, был достоин уважения и служения любого человека.

Клан!

Вспышка ослепительного золотого света погасла, когда Император Мудрец вложил в ножны золотой меч. С этим актом все явления исчезли.

— Ван Куньпэн!

В этот момент Ван Чун наконец-то получил свое первое вежливое имя, присвоенное Сыном Небес!

Он действительно стал учеником Сына Небес!

Церемония награждения Ван Чуна подошла к концу. В отличие от торжества в столице Великого Тана, на Тибетском плато происходила другая сцена.

Трупы коров и овец были сложены и разбросаны по земле. Скот, который не так давно был полон жизни, валялся на земле, и его глаза были широко открыты в смерти.

Мухи гудели повсюду в темных облаках, собранных вокруг этих трупов. Стервятники иногда выпрыгивали из облаков, их острые когти вонзались в разлагающуюся плоть.

Стервятник настороженно взглянул на соседнего мастифа и начал клевать. Но этот праздник разлагающегося мяса представлял чрезвычайную опасность для людей.

Это грязное мясо, запах которого можно было почувствовать отовсюду, больше не годилось для потребления человеком.

Такого никогда раньше не было. Когда-то могущественная Империя У-Цан погрязла в сильном голоде.

Хотя война на юго-западе закончилась, ущерб от этой войны в империи У-Цан только начинался. Ван Чун отправил Ли Сие на плато, чтобы распространить чуму, и эта чума все еще распространялась. Из земель Королевства Нгари, теперь она достигла королевской столицы.

Великие огни горели день и ночь, дым от костров и овец парил в небесах. В этой опасной ситуации это было единственным решением, которое мог придумать Далон Тринлин, великий министр королевской столицы У-Цана.

Только Великий Тан имел секретный метод лечения чумы овец, и, во всяком случае, лечение было уже невозможно. Единственным оставленным методом была обструкция. Сжигание трупов, чтобы предотвратить распространение чумы, было единственным решением, которое могли придумать пять Великих Министров У-Цана.

Но в отличие от чумы, война на юго-западе была истинным центром империи У-Цан. В конце концов, все началось, когда более двухсот тысяч тибетских кавалеристов сошли с восточной окраины плато. В конце концов, только десять тысяч вернулись живыми, оставив искалеченной всю королевскую родословную Нгари.

И будь то смерть этих двухсот тысяч воинов или чума овец, ползающих по плато, они вращались вокруг одного имени: Ван Чун!

— Далун Руозан, ты действительно разочаровал этого короля. Только потому, что этот король поверил в твои силы, он послал тебя в Королевство Нгари, чтобы помочь Четвёртому Принцу. В войне на юго-западе ты сказал, что хочешь союза с Мэнше Чжао, чтобы вы могли стать окончательными победителями. Этот король согласился со всем, что вы сказали, но посмотрите, посмотрите, что вы сделали!

В королевской столице У-Цана свет был мрачным, массивные молитвенные колеса из золота звенели, поворачиваясь. Рядом груды амбры были брошены в простой и грубый бронзовый сосуд, из которого в воздух поднимались струи ароматного дыма.

Дым окутал весь дворец, заставляя все походить на сон.

Но в этом дыме можно было увидеть фигуру, одетую в просторную белую мантию, стоящую на коленях с лицом, обращенным к земле. Если внимательно посмотреть, они заметят, что это был Великий Иинистр Нгари, которого Ван Чун победил в войне на юго-западе, Далун Руозан.

Он потерпел тяжелое поражение на юго-западе, понеся огромные потери. Тем временем по плато прокатилась чума, ввергнув бесчисленное количество тибетских пастухов в пропасть страданий. В своем шоке и гневе Ценпо издал приказ о вызове Далуна Руозана в королевскую столицу для допроса.

— Ваше Величество, этому смиренному субъекту нечего сказать!

Стоящий на коленях Далун Руозан даже не пытался защищаться.

— Ублюдок!

Ценпо был взбешен этими словами. Двести тысяч элитных кавалеристов были потеряны, и плато охватила страшная чума, а Далун Руозан говорил ему, что ему нечего сказать!

Ценпо не мог принять это.

— Эй, мужики! Избавьтесь от него и посадите в тюрьму, чтобы дождаться наказания этого короля! — Яростный голос Ценпо прогремел, слышимый с расстояния нескольких ли.

Губы Далуна Руозана изогнулись в горькой улыбке. В этом визите в столицу он давно предсказал, где он в итоге окажется.

Будучи великим министром Нгари и главнокомандующим войной на юго-западе, он нес безоговорочную вину за это поражение. Никакое наказание не будет чрезмерным.

Я полностью проиграл эту битву.

Когда он встал на колени, Далун Руозан вспомнил о семнадцатилетнем мальчике из далекой столицы Великого Тана, который в этот момент как раз испытывал церимонию вознаграждения.

Война с Великим Таном на юго-западе длилась много дней, и он использовал все имеющиеся в его распоряжении методы. Но, в конце концов, он так и не смог победить этого юношу, и ему было нечего сказать.

Любой, кто хотел играть, должен был быть готов проиграть.

Взрыв!

Дверь в зал открылась, и сквозь дым вошли несколько воинов королевской столицы, одетые в тяжелые бронзовые доспехи. Все эти воины были мускулистыми, их руки и ноги наполнялись силой. Осмотрев комнату глазами, они быстро нацелились на близлежащего Далуна Руозана.

Охранники королевской столицы были элитой, которую мог мобилизовать только Ценпо, и все они были чрезвычайно могущественны. Ценпо призывал бы их только тогда, когда это было необходимо, и это не сулило ничего хорошего, когда он это делал.

— Подождите минутку!

Когда эти охранники подошли к Далуну Руозану, внезапно заговорила фигура, окутанная дымом, стоящая возле Ценпо.

— Ваше Величество, можно мне говорить?

Когда этот человек заговорил, он внезапно покинул свое место и подошел. Когда дым рассеялся, в нем появился усатый мужчина со светлой кожей. Поведение, которое он источал, было довольно похоже на поведение Далуна Руозана, но он казался еще более сдержанным и достойным, а его взгляд острее и мудрее.

Во всей Империи У-Цан был только один человек, который осмелился быть настолько смелым перед Ценпо и действовать по собственной инициативе: лидер пяти министров, великий императорский министр Далон Тринлин.

Хотя он возглавлял пять министров, Далон Тринлин был немного моложе, чем Далун Руозан. Тем не менее, всякий раз, когда он говорил, все в зале, в том числе Ценпо и Далун Руозан, выражали свое уважение.

В Империи У-Цан единственным человеком, который мог доминировать исключительно за счет интеллекта и чьи слова заслуживали даже уважения Ценпо, был Далон Тринлин.

«Далон» было уважительным термином, означавшим «премьер-министр». Это был не тот уровень, которого Далун Руозан мог достичь.

Империя У-Цан искала силы, и в ее правительстве было мало семейственности. Стать великим министром У-Цана и получить уважение всех его народов само по себе было доказательством великой 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 654. Гора Бога!**

— Если у великого министра есть вопрос, то, пожалуйста, говорите.

Ценпо, который был в ярости всего минуту назад, казалось, превратился в совершенно другого человека, его лицо наполнилось радостью и дружелюбием, когда Далон Тринлин вышел вперед.

Сказав эти слова, Ценпо перевел взгляд на двух охранников.

— Вы двое, уходите!

— Да!

Два столичных королевских стражника быстро вышли из зала, закрыв за собой дверь.

— Император Мудрец Великого Тана награждает младшего сына клана Ван в этот самый момент. Ты знаешь об этом?

Взгляд Далона Тринлина был острым. Он сделал два шага вперед и уставился на Далуна Руозана, переходя прямо к основной теме.

Бузз!

Далун Руозан был ошеломлен этой новостью и поднял голову. Далун Руозан прекрасно знал о значении награды Императора Мудреца Ван Чуну. Империя У-Цан потерпела такое горькое поражение исключительно из-за семнадцатилетнего Ван Чуна.

Теперь, когда Император Мудрец щедро вознаграждает Ван Чуна, этот младший сын клана Ван постепенно начнет делать все больше и больше для Великого Тана, представляя все большую и большую угрозу для Империи У-Цан.

— Хммм, очень хорошо. Похоже, вы поняли. Юго-западная война уже прошла. Независимо от того, сколько воинов потеряла Королевская Родословная Нгари или насколько велики масштабы этой чумы, все это в прошлом. Смерть неизбежна в войне, и цена должна быть оплачена. В наших прошлых войнах с Великим Таном мы терпели поражения еще большей величины. Но даже в этом случае мы не ушли с пустыми руками. По крайней мере, мы знаем имя. Ван Чун, не так ли?

Далон Тринлин фыркнул. Его взгляд был острым, как лезвие сабли, холодный свет пронизывал даже дым в зале.

Удивленный, Далун Руозан поспешно опустил голову в подчинении.

— Победа и поражение — обычное дело для солдата. Независимо от цены, которую мы заплатили сегодня, в будущем Великий Тан заплатит еще большую цену. Но до этого… почему бы вам не рассказать нам об этом Ван Чуне?

— Руозан понимает!

......

В облаках дыма в зале раздавался только голос Далуна Руозана.

— … Ваше Величество, Великий Министр, в юго-западной войне Руозан, несомненно, несет ответственность за поражение империи. Независимо от того, какое наказание будет назначено, этот виновный субъект готов принять его. Но этот младший сын клана Ван… Если действительно, как говорит Великий Министр, он получил великую милость от Императора Мудреца Великого Тана — в будущем он определенно станет смертельным недугом для всего У-Цана. Его поведение сдержанно и уверенно. Даже в самые напряженные и опасные моменты битвы, когда армия Великого Тана была на грани уничтожения, он без паники продолжал командовать армией.

— Более того, его тактика и стратегия таинственны и кажутся безграничными, их совершенно невозможно предсказать. Более того, хотя ему всего семнадцать, он дальновиден, его методы порочны. Эта чума овец — его рук дело.

— Для него, чтобы иметь такое предвидение и хитрость только в семнадцать лет, я боюсь, что если ему позволят повзрослеть, старый инцидент королевской столицы повторится!

......

Эти последние слова, казалось, ударили о землю, заставив весь зал шуметь.

Будь то императорский великий министр Далон Тринлин или самый почитаемый Ценпо империи У-Цан, сидящий сзади, все были ошеломлены. Даже Далон Тринлин, который начал этот допрос, никогда не ожидал, что оценка Далуна Руозана младшего сына клана Ван будет такой высокой.

Старый инцидент королевской столицы!

Любой тибетец понимал, что представляет собой эта фраза.

У-Цан был защищен естественными барьерами. Высокая гора и тонкая атмосфера были лучшей защитой Империи У-Цан. Все иностранные воины, которые вошли в это место, обнаружат, что их сила сильно ограничена. Только тибетцы, естественные жители этого мира, оставались без изменений.

В результате тибетцы также назвали себя — людьми, избранными небесами.

Но не то, чтобы У-Цан оставался совершенно непобедимым на протяжении всей истории. По крайней мере, в прошлом веке стены королевской столицы У-Цана были дважды разрушены. Первый инцидент произошел в эпоху Тан Тайцзуна богом войны Су Чжэнчжэнем.

Второй раз был двадцать три года назад Богом Великой Танской войны, теперь младшим Хранителем наследного принца, Ван Чжунси. Хотя он на самом деле не вошел в королевскую столицу, между ними почти не было разницы.

Это было потому, что все важные чиновники, включая Ценпо, а также все люди в королевской столице, уже далеко отступили.

Оставленная ими королевская столица была пустым городом.

Именно из-за того, что Ван Чжунси увидел пустой город, он решил вывести свои войска. Но этот неостанавливаемый край, масштабные потрясения и паника, вызванные инцидентом на плато, сделали так, что все тибетцы испытывали глубокий страх всякий раз, когда слышали имя Ван Чжунси.

Во время юго-западной войны вся королевская родословная Нгари была практически повреждена, но это была только локальная война. У У-Цана было четыре королевских владения и одна королевская столица, поэтому потери, понесенные королевской линией Нгари, были не слишком большой раной для всеобъемлющей Империи У-Цана.

Истинным фактором была чума овец.

Однако Далун Руозан говорил, что этот Ван Чун также мог повторить старый инцидент и разрушить стены королевской столицы!

Это была оценка высочайшего уровня, особенно потому, что в последние несколько десятилетий империя У-Цан сделала все возможное, чтобы увеличить процветание империи, и даже начала изучать методы ковки Великой Династии Тан. Они приобрели огромное количество рафинированного железа и оружия, а также начали разводить много боевых лошадей, чтобы обучить большую армию элитной конницы. Оценка Далуна Руозана сейчас казалась еще более невероятной.

— Великий министр, Ваше Величество, этот виновный субъект видел много известных чиновников и генералов Великого Тана, когда председательствовал в Королевстве Нгари, включая Великого военного министра Тана Чжанчжоу Цзяньцюна и Гешу Хана из Лунси. Но никто из них не мог заставить меня чувствую такую угрозу, как этот младший сын клана Ван. Этот скромный субъект советует, что независимо от того, какую цену мы должны заплатить, мы должны уничтожить этого младшего сына клана Ван!

Далун Руозан произнес эти последние слова с предельной искренностью.

Генералы и министры четырех королевских линий не могли войти в королевскую столицу так, как им хотелось. Далун Руозан прекрасно понимал, что это его последний и единственный шанс убедить Ценпо и Великого Министра.

— Для этого я знаю, что мы должны сделать!

Далон Тринлин посмотрел в глаза Далуну Руозану. Через долгое время он медленно закрыл свои глаза. Ароматный дым покрыл его тело, делая его фигуру нечеткой, но слабое решение уже можно было увидеть на умном лице великого Императорского Министра.

Императорский Великий Министр и Королевские Великие Министры — все сделали свое имя благодаря своему разуму!

В некоторых случаях нескольких коротких слов было достаточно, чтобы озвучить много вопросов.

......

— Это действительно божественная гора!

В этот момент, когда королевская столица империи У-Цан была погружена в тишину, на далеком юго-западе от Великого Тана, прямо у подножия горы стояла стройная фигура, роскошно одетая и с длинным стройным лицом. Этот мужчина средних лет имел атмосферу элегантности и уверенности, когда стоял там, с зонтиком из белой масляной бумаги, украшенным изображениями грушевых цветов, в руке.

Перед его глазами находилось место, где Ван Чун и его сто тысяч солдат армии Протектората Аннана вели свое отчаянное сражение и победили пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Эта безымянная гора на юго-западе Великого Тана получила новое имя после войны: Гора Бога. Она уже превратилась в гору удачи на юго-западе.

Юго-западная война была просто невероятной!

Сто тысяч солдат победили пятьсот тысяч доблестных воинов армии Мэнше Чжао и У-Цана, даже убив четыреста тысяч!

В решающий момент битвы, когда танским солдатам не хватало воды, им действительно удалось выкопать воду на голой поверхности горы!

Если бог не следит за ними, как все это можно объяснить?

Поэтому эта гора на юго-западе должна быть божественной горой.

Что касается того молодого человека из клана Ван, который стоял на вершине этой горы, энергично командуя своими ста тысячами солдат и победив армию Мэнше Чжао и У-Цана со слабой улыбкой на лице, защищая почти миллион мирных жителей на юго-западе он, естественно, был воплощением этого бога, возможно, даже сыном бога.

Потому что только он смог призвать это высшее божество!

Гора была покрыта синяками. После этого интенсивного сражения ее поверхность была неровной, во многих местах были видны взрывы энергии и следы ожесточенного боя. Повсюду было видно, что загорелая почва горы стала красновато-коричневой.

В нескольких областях, которые были наиболее подавлены, можно было даже увидеть высушенные пурпурные объекты. Это были сгустки крови.

Глаза мужчины средних лет были полузакрыты, он глубоко вздохнул, чувствуя густой запах крови, который еще не исчез. Мужчина не проявил никаких признаков отвращения. Наоборот, он казался немного опьяненным.

Для некоторых людей война была ужасной чумой, которую следует избегать любой ценой.

Но для других людей это был лучший источник питания!

Война была раем для тех воинов, которые действительно жаждали сражения!

Там были самые красивые достопримечательности, свидетелями которых они были!

Момент, когда жизнь угасла, был самым великолепным из перспектив.

Мужчина средних лет полностью закрыл глаза, глядя на божественную гору, когда начал представлять, как сотни тысяч воинов с обеих сторон стремятся заполнить прорехи в рядах и вырубаются, как пшеничные стебли. Экзальтация на его лице все усиливалась и усиливалась.

— Такая красивая!

Мужчина издал долгий стон.

Прибытие короля Суна полностью изменило ситуацию на юго-западе. Все солдаты армии протектората Аннана отправились с королем Суном на границу между Великим Таном и Мэнше Чжао. Гора Бога в настоящее время была пустынна.

— Ваше Высочество, армия протектората Аннана, возможно, патрулирует этот район. Мы должны двигаться быстрее. Не забывайте, Его Величество поручил нам выяснить правду о сокрушительном поражении альянса Мэнше Чжао и У-Цана!

Это были слова человека, находящегося рядом. Хотя он был одет как торговцы, которые часто пересекали Чайную Лошадь, под своей одеждой он был полностью мускулистым. Его глаза, которые постоянно и настороженно наблюдали за окружающим видом, и длинный пакет, завернутый в белую ткань на его поясе, указывали на его истинную личность.

Это был могущественный воин, да и не обычный! Только один тип человека будет иметь своего рода прямую позу: солдат.

— Хахаха, чего ты боишься? Юго-западная война уже закончилась. Внимание Тана сосредоточено на границе Эрхая. Если ничего не происходит, что они будут здесь делать?

Стройный мужчина поднял зонт с изображением груши и рассмеялся, а выражение его лица было неторопливым и свободным.

По его манере поведения и выражению лица было очень трудно поверить, что этот человек был одним из восьми королей под покровительством Йона Гаесомуна из Когурё на северо-востоке, с тем же титулом, что и король Сосурим, но стоящий на еще более высоком уровне, — король Мишон 1.

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

1. Исторически, король Сосурим был семнадцатым королем Когурё, а Мишон был пятнадцатым королем Когурё. Они жили за столетия до династии Тан. Вероятно, Ён Гаесомун имеет какое-то значение, присваивая имена древних королей из истории Когурё своим подчиненным.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 655. Сбор иностранных держав!**

В землях Юйчжоу на северо-востоке, король Мишон из Когурё был одним из главных приоритетов в списке убийств Чжана Шоугуи. Этот король Мишон нанес ему много неудач на поле боя.

В отличие от других королей, у короля Мишона было четыре длинных сабли. Обычно, однако, он использовал только одну саблю, когда сражался с врагом. В крупномасштабном сражении он использовал две сабли. Что касается третьей сабли… пока никто не смог заставить его использовать его третью саблю.

Король Мишон был жестоким и кровожадным, совершенно не похожим на шпиона, короля Сосурима, который всегда скрывался.

В жестких границах поля битвы он был безумной машиной, становясь все сильнее, чем больше он убивал, тем глубже и глубже погружаясь в битву. Ходили слухи, что у него была привычка использовать человеческую кровь для приготовления хорошего вина, которое он пил.

И король Мишон никогда не заботился о собственной жизни!

Его единственными удовольствиями в жизни были напряженная и бешеная битва и густой запах смерти, покрывавший поле битвы. «Хеон» короля Мишона изображал не реку воды, а поток крови, омывающий мир.

В юго-западной войне в бою погибло более четырехсот тысяч воинов Мэнше Чжао и У-Цана и более ста тысяч воинов Тана.

Когда король Мишон услышал об этом, он немедленно вызвался рискнуть проникнуть внутрь Тана, чтобы исследовать юго-западное поле битвы.

— Кроме того, что касается миссии Его Величества, кто сказал, что я сейчас не расследую?

С полузакрытыми глазами король Мишон поднял опьяненный нос и понюхал воздух. Внезапно он совершил прыжок. СвушСвушСвуш! Двигаясь как призрак, он в считанные минуты прибыл на юго-восточный край вершины.

— Хахаха, какой густой запах крови! На всем этом поле битвы я чувствую запах только одного живого человека. Никого, кроме человека, убивающего до глубины души! Сколько людей убил этот человек? Пять тысяч, шесть тысяч — Нет, это ровно одиннадцать тысяч восемьдесят семь человек! Как грозно!

Король Мишон поднял голову и безумно засмеялся.

Если бы Ван Чун был здесь, он определенно был бы ошеломлен. Потому что место, из которого говорил король Мишон, было именно там, где были нарушены юго-восточные рубежи, и он один убил более десяти тысяч воинов Мэнше Чжао и тибетских солдат.

Битва уже закончилась, трупы были похоронены.

Но король Мишон только понюхал воздух, чтобы узнать точное количество людей, которых убил Ван Чун. Вероятно, даже Ван Чун не знал этого числа.

— Милорд, ты говоришь, что один человек убил здесь десять тысяч человек?

Фигура выпрыгнула с подножия, чтобы прибыть к королю Мишону, с тревогой глядя на пустырь.

— Хахаха, вот это товарищ! Непостижимая физическая сила и немыслимая внутренняя энергия! А также немыслимое намерение сражаться и убивать!

Король Мишон не обращал внимания на свою охрану, его голос становился все более и более взволнованным.

— Правильно, я тоже чую запах уникальной крови. Это была беспокойная кровь, как будто она горела…

С этими последними словами король Мишон, казалось, очнулся от ступора. Созерцательное выражение быстро появилось на его лице.

— Я слышал, что в столице Великой Династии Синдром Берсеркера проходит через род Клана Ван. Как только разразится Синдром Берсеркера, кровь начнет кипеть, жертва впадет в безумную бойню, которая не может различить друга от врага. Может ли это быть результатом синдрома берсерка?

Король Мишон начал становиться все более и более взволнованным.

— Я не думал, что мне так повезет, что я почувствую запах крови воина с синдромом Берсерка! Это просто возвышенно! Это настоящая кровь убийцы, и сила была настолько продолжительной, что ему удалось убить десять тысяч человек! Как было бы замечательно, если бы я мог достать эту кровь!

— Но я слышал, что синдром Берсеркера передается через поколения, и он затрагивает только одного человека на поколение. Наследника этого условия для этого поколения клана Ван зовут Ван Бэй, и в настоящее время он находится в тюрьме в Имперском Дворце. Как здесь может появиться синдром берсерка?

Улыбка короля Мишона исчезла, когда он задумчиво сузил глаза. Через несколько мгновений он вдруг усмехнулся.

— Тулин, это то, о чем вы не подозреваете. Сообщите Его Величеству, что у младшего сына клана Ван также есть синдром берсерка. Два человека с синдромом берсерка появились в одном поколении! Интересно, интересно!

Воин Когурё по имени Тулин, стоящий позади него, был ошеломлен. Но король Мишон все еще говорил.

— Однако синдром Берсерка известен тем, что он способен исказить волю и заставить пациента убивать и друга, и врага. Кажется, что этот младший сын клана Ван постоянно убивал, но он убивал только Мэнше Чжао и тибетских солдат. Его самообладание поистине удивительно!

Ошибка на волос приведет к расхождению в тысячу ли. Хотя синдром Берсерка наделял воина невероятной силой, если воин однажды потеряет контроль и повернеи в другую сторону, то было бы десять тысяч солдат армии Протектората Аннана, погибших от меча Ван Чуна.

Мечи не различали тех, кого они убивали, в том числе и людей со своей стороны.

Но в этом районе поля битвы король Мишон не мог чувствовать запах крови любого солдата Тана. Не каждый мог так хорошо себя контролировать.

— Какой неприятный характер!

Король Мишон бормотал про себя некоторое время, его зрачки сжимались, когда он начинал понимать трудности, с которыми он столкнулся.

— Это так расстраивает! Вы можете убивать людей как мух, так зачем контролировать себя?

Бесспорная зависть всплыла на лице короля Мишона. Если бы он обладал такой мощной кровной способностью, это было бы совпадением небес.

Увы, этот мальчик обладал этой мощной силой, но настаивал на том, чтобы ее контролировать. Этот факт чрезвычайно огорчил кровожадного короля Мишона.

Бузз!

Когда он говорил, его разум внезапно получил удар. В восприятии короля Мишона появилась мощная энергия. Его голос остановился, когда он яростно повернул голову в направлении энергии.

У подножия горы фигуры, одетые в черную торговую одежду, в настоящее время что-то осматривали, опустив головы.

Лидер этой группы тоже что-то почувствовал. Подняв голову, он взглянул на то место, где стоял король Мишон. Их взгляды встретились в воздухе, как два удара электричества. Но затем они взаимно отвернулись, как будто ничего не произошло.

— Хммм, похоже, турки прибыли. — Усмехнулся король Мишон. Хотя они были разделены значительным расстоянием, король Мишон сразу заметил высокий нос, столь символичный для турок.

Земли Юйчжоу на северо-востоке Великого Тана имели очень сложную географию. Турки, кхиты, Си, Великий Тан и Когурё были смешаны в этом месте. С определенной точки зрения три силы, кроме Когурё и Великого Тана, должны были быть естественными союзниками, но в частном порядке все они смотрели на остальных с презрением.

Король Мишон разделял эту точку зрения.

— Ваше Высочество, мы должны их поприветствовать? — Спросил охранник Когурё Тулин.

— Хммм, какое приветствие мы могли бы им дать? И, кроме того, вы думаете, что вы им подойдете?

С позиции короля Мишона на вершине, он мог видеть все вокруг. Горы Бога достигла не просто одна группа людей.

Ху, Когурёны, турки, жители западных регионов, арабы, харацины… разные люди, замаскированные под разные занятия, непреднамеренно прибывали почти в одно и то же время.

В юго-западной войне армия из двухсот тысяч человек боролась против армии Мэнше Чжао и У-Цана из пятисот тысяч, сначала проиграв, а затем победив, в конечном итоге убив более четырехсот тысяч солдат противника. Эта война изменила не только структуру юго-запада, но и отношения Великого Тана с государствами, с которыми он граничил.

Те силы, которые скрывались на границе, готовые прыгнуть в битву, начали отступать, как только услышали новости о том, что союз Мэнше Чжао и У-Цана был побежден.

Для Мэнше Чжао и У-Цана поражение в этой войне означало потерю лучших шансов занять юго-запад Великого Тана. Для других держав, граничащих с Великим Таном, это поражение стало потерей превосходного шанса взяться за руки и стащить Великий Тан с трона гегемонии, на котором он сидел в течение нескольких столетий.

Сороконожка может умереть, но она никогда не упадет. Хотя Великий Тан находился в упадке и оставался в тени своего прежнего «я», преимущество его армии было таким же острым и пугающим, как и прежде.

......

— Лорд Ябгу, это Когурё, прошептал один из турок, замаскированных под торговцев у подножия горы.

— Это король Мишон.

Ведущий турок сидел на корточках на земле и осматривал окрестности.

Турки и Когурё граничат с Великим Таном и обычно имеют много отношений друг с другом. Король Мишон прославился своей любовью к убийству, и энергия его тела была узнаваема даже на расстоянии нескольких ли.

Никакая маскировка не могла это скрыть.

Кроме того, Когурё имели две или три сабли, которые были легко узнаваемы по их белой ткани. Для людей за пределами Великого Тана такая черта была еще более узнаваемой.

— Не беспокойтесь о них. Время ограничено. Когда соберется слишком много людей, Великий Тан быстро заметит это. — Приказал ведущий турок.

Для этой простой разведывательной миссии восточные турки выслали Ябгу. Это было очень важно для турок.

Великому Тану действительно удалось создать элитного командира, который мог бы руководить армией в численном меньшинстве и победить как Далуна Руозана, так и Дуана Гэцюаня. Никакого нормального разведчика или шпиона было бы недостаточно для расследования такого важного вопроса. Только человек с достаточным опытом и мудростью на поле боя сможет определить подсказки.

Кроме того, был еще один важный вопрос, на который нужно было ответить. Даже сейчас ни одна из иностранных держав, граничащих с Великим Таном, включая восточных и западных турок, не знала, как именно проиграла армия Мэнше Чжао и У-Цана.

Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и Дуань Гэцюань были известными генералами нынешнего поколения. С этими тремя командирами и абсолютным преимуществом в численности поражение было немыслимо.

Это было похоже на загадку, которая беспокоила всех. Вот почему более чем через месяц после окончания войны иностранные державы, граничащие с Великой Династией направили людей для расследования ситуации.

— Поехали!

Ябгу, возглавляющий группу, быстро встал и направился со своей группой в другом направлении. Примерно через пятнадцать минут группа турок прошла всю гору, наконец остановившись перед массивной ямой.

— Это где король Мэнше Чжао, Гелуофэн, был тяжело ранен…

Чернокожий Ябгу присел на корточки на краю ямы, его рука поглаживала край. Затем он поднял голову и подвел итоги своего расследования.

Вокруг ямы было пусто, следы интенсивных столкновений оставили шрамы на ландшафте. Эти шрамы были бы бессмысленны для обычного человека, но такой элитный специалист, как этот тюркский Ябгу, видел их совершенно иначе

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

1. Слово 川, — чуан — или — хеон , как оно произносится на корейском языке, означает реку или ручей.

2. Ябгу это не имя, а звание. Его статус был третьим у власти в Тюркском Каганате, ниже кагана и его наследника.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 656. Каждый со своим топором!**

Чернокожий Ябгу прикрыл глаза. В одно мгновение в его голове появилась сцена. Гора была той же самой, но появилось бесчисленное количество солдат, их различные доспехи ясно указывали на то, что они принадлежали к трем разным силам.

Эти люди были вовлечены в бешеную рукопашную схватку.

В середине этих плотных рядов Ябгу мог ясно видеть четырех гигантов, и перед этими четырьмя гигантами другая огромная фигура, сияющая золотым светом, в настоящее время двигалась к яме…

Если бы те эксперты, которые участвовали в юго-западной войне, увидели бы эту сцену в сознании этого тюркского Ябгу, они, несомненно, были бы ошеломлены.

Этому Ябгу явно удалось воспроизвести сцены сражения того дня. Шрамов и трещин в земле было вполне достаточно, чтобы он мог визуализировать поле битвы.

И в Восточном, и в Западном Тюркском каганатах единственным человеком, способным на этот подвиг, был Призрачный Глаз восточных турок Ябгу.

Призрачный Глаз Ябгу посмотрел вперед и вдруг сказал:

— Я понимаю. Гелуофэн упал именно на это место…

— Ван Ян и Сяньюй Чжунтун, два влиятельных эксперта, объединили свои силы. Неудивительно, что сражаясь против Могущественного Чудесного Бога и Бога Ваджры, Гелуофэн получил тяжелые ранения. Он был слишком небрежен.

— Но Гелуофэн был также мудрым сувереном. Никакая посредственная фигура не могла бы поднять Мэнше Чжао до такого уровня. Как он мог быть так застигнут врасплох? Такого не должно было случиться!

Из-за спиты Призрачного Глаза Ябгу восточно-тюркский генерал засомневался.

Призрачный глаз Ябгу молчал. По правде говоря, когда он услышал о поражении на юго-западе и о том, что Гелуофэн впал в кому из-за ранения, он нашел это очень странным. Как суверен, он был обязан председательствовать в тылу и выходить на поле битвы только тогда, когда это было абсолютно необходимо. Это был самый основной принцип поля битвы.

Гелуофэн должен был находиться сзади и не должен был пострадать.

Даже потеряв сознание, он не мог придумать причину.

Призрачный глаз Ябгу вопросительно посмотрел на окрестности. Наконец, он прошел над вершиной и остановился, казалось, что-то заметив.

— Дело было не в том, что он был неосторожен, а потому, что его кто-то спровоцировал. Этот мальчик Ван Чун очень коварный интриган. Гелуофэн был как игрушка в его руках.

Ябгу глубоко вздохнул.

Несмотря на то, что с момента битвы прошло больше месяца, ничто здесь не могло быть от него в секрете. Как будто он мог видеть разъяренного Гелуофэна, увидевшего эту фигуру на вершине, издевающуюся над ним.

Именно эти издевки лишили Гелуофэна его рациональности.

Ван Чун было именем, совершенно незнакомым туркам, которые жили за стенами, на обширной степи. Хотя никто из них не слышал об этом имени раньше, после сегодняшнего дня, для всех иностранных королевств за стенами Великого Тана это имя будет звучать в ушах, как гром. Было бы невозможно не узнать об этом имени.

Человек, который мог победить Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана и убить сотни тысяч воинов Мэнше Чжао и тибетских солдат, был тем, кого никакая сила не могла игнорировать.

Когда кто-то считал, что они ничего не знали о нем раньше, сбор информации о нем теперь стал первоочередной задачей.

Этот вопрос не был тем, что мог бы выполнить какой-нибудь маленький разведчик.

Совсем не странно, что различные силы посылали важные данные для расследования.

— … Но Гелуофэн не дурак. Как мог Ван Чун быть уверенным, что его план будет успешным? — Спросил в замешательстве тюркский генерал.

Призрачный глаз Ябгу несколько секунд молчал, а потом вдруг рассмеялся.

— Ха! У вас все еще есть первый отчет разведки с юго-запада? Позвольте мне взглянуть на него.

— Он здесь, Милорд.

Тюркский генерал быстро передал письмо, покрытое тюркскими символами.

— Хехех, как и ожидалось.

Ябгу несколько секунд смотрел на него, потом кивнул и улыбнулся.

— Из сообщений в то время, от задней части армии Мэнше Чжао поднимался дым. Их амбары были атакованы, и все их запасы уничтожены. У Мэнше Чжао были сотни тысяч солдат, и количество еды, необходимое для их прокорма, было немалым. Более того, Гелуофэн был амбициозным правителем. Он хотел использовать юго-запад в качестве плацдарма для еще большего начинания. Сожженные миллионы цзинь провизии, сделали напрасными амбиции, которые Гелуофэн придерживался десятилетиями. Вот почему Гелуофэн потерял терпение.

Ябгу вздохнул, его глаза выражали глубокое восхищение и опасение.

— Если бы битва не достигла своего апогея, Гелуофэн не остался бы без сопровождения. Если бы Дуань Гэцюань не участвовал в драке, он определенно посоветовал бы ему не делать таких действий. Если бы армия протектората Аннана не приложила столько усилий под давлением того, что они поглотили внимание армии Мэнше Чжао и У-Цана, амбары не были бы так оценены.

— Независимо от того, кем он был, если бы этот мальчик пропустил только один из этих факторов, он никогда бы не смог спровоцировать Гелуофэна, и эта битва закончилась бы совершенно по-другому. Пока он стоял на вершине и заманивал Гелуофэна, он приказал Ван Яну и Сяньюй Чжунтуну в своих божественных аватарах стоять с двух сторон. Все схемы были тесно взаимосвязаны, и, несмотря на всех известных генералов, с которыми я сражался, и все битвы, которые я испытал, я никогда не сталкивался с противником с таким предвидением. и такими тщательными планами. Это действительно пугающий противник! Я до сих пор не могу поверить, что ему только семнадцать.

......

В отчете тюркской разведки было сказано, что у Ван Чуна был божественный стратегический разум, но Призрачный глаз Ябгу, благодаря своим наблюдениям за полем битвы, получил гораздо больше информации, чем мог бы предоставить отчет разведки.

Ябгу мог сказать, что этот юноша Великого Тана, которого он никогда не встречал, начал планировать все задолго до того, как начал действовать.

Город Лев у Эрхая, стальные стены Горы Бога, чума овец на Тибетском Плато и горящие зернохранилища в тылу армии Мэнше Чжао… Все эти планы были так тесно связаны друг с другом, что не имели изъяна.

Одно только размышление об этом заставило кожу головы Ябгу онеметь и пот катиться градом со лба. Когда Далун Руозан и Дуан Гецюань все еще думали о поле битвы перед ними, этот семнадцатилетний мальчик уже отбросил старые условности и устремил взгляд на мир. Как будто ничто не могло его остановить.

Таких мыслей и схем было достаточно, чтобы заставить дрожать от страха.

Это не было случайностью, что Далун Руозан и Дуан Гэцюань проиграли. По правде говоря, Призрачный Глаз Ябгу был несколько рад, что эта война произошла на юго-западе, а не на северо-востоке.

Против этого мальчика стояли Далун Руозан и Дуань Гэцюань, а не он и Восточно-Тюркский Каганат с ним.

— Скажите Кагану, чтобы он удвоил наши усилия по сбору информации о Ван Чуне. Мы должны следить за каждым его движением. Если возможно, нам нужно уничтожить его как можно быстрее, но так, чтобы ничто на нас не указывало!

— Да, лорд Ябгу.

......

Гора Бога на юго-западе, поле битвы между Великим Таном и союзом Мэнше Чжао и У-Цана, была для многих фракций порогом, который они не смогли бы обойти.

В этот момент пришедшие сюда фракции были не просто когурё и турками.

В другом районе Горы Бога собрались несколько торговцев Ху с мудрыми взглядами. Великий Тан переживал эпоху, когда иностранцев встречали с распростертыми объятиями. Всем купцам Ху, которым когда-то было отказано у ворот, теперь было разрешено войти в столицу Великого Тана и даже заняться бизнесом внутри.

Для людей Великого династии видение нескольких Ху в интерьере уже не было таким странным.

Но глубокие зеленые глаза этих людей открывали их истинные личности. Эти люди были на самом деле арабами.

Для Ху арабы сильно отличались и были узнаваемы с первого взгляда. Но для людей Великого Тана Ху и арабы выглядели одинаково и их было невозможно различить.

— Я нашел это!

Араб говорил на своем арабском языке, который иностранцы не смогут понять.

У подножия горы арабы наконец нашли предмет, который искали. Это был осколок доспехов. Армия протектората Аннана уже очистила поле битвы, но это был большой регион, покрытый сотнями тысяч трупов. Было просто невозможно полностью его очистить, и всегда будет какая-то рыба, которая сбежит из сети.

— Такой гладкий срез — какой острый меч!

Араб поднял два осколка с земли высоко в воздух, чтобы осмотреть. Это был кусок плечевой брони, сформированной из пластин.

В своей руке он чувствовал, что эта броня была и толстой, и тяжелой.

Тибетская броня была настолько грубой, что даже арабы смотрели на нее с глубоким презрением. Но внимание тибетцев к процессу ковки означало, что, хотя их броня была грубой, она достигала чрезвычайно высокого уровня в другом аспекте.

Она была тяжелой, но также чрезвычайно прочной и долговечной.

Такая броня даже заставила бы арабов с их чрезвычайно острым оружием, иметь головную боль.

Но это была не та причина, по которой они здесь появились.

В этот момент все арабы были сосредоточены на разрезе, который разрезал эту броню на две части.

— Так гладко, так остро. Это почти как зеркало. Это из-за того Стального меча Вутц, который, как говорят, был создан этим человеком из Великого Тана?

Когда арабы осматривали осколки доспехов, их глаза мерцали жгучим светом.

В отличие от других иностранных держав, граничащих с Великим Таном, арабы не очень интересовались войной. Для них была одна вещь, которая имела еще большее значение.

Стальное Оружие Вутц!

Из этой войны поступили незначительные новости, которые привлекли внимание всего Аббасидского Халифата. По-видимому, небольшая армия, насчитывающая около тысячи солдат, была полностью экипирована оружием из Стали Вутц. В битве этой армии удалось победить силы тибетской кавалерии, в десять раз превышающие их численность, и их импульс был практически невозможно остановить. На последних этапах сражения эта армия нанесла массированный удар по армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Для Аббасидского Халифата, который обладал невероятными навыками ковки и постоянно преследовал возможность изготовить оружие более высокого качества и убивающей силы, эта новость была потрясающей.

В конце концов, это была всего одна тысяча оружия, и пользователи были из Великого Тана, который не специализировался или не имел большого опыта в кавалерии. Если бы арабы могли взять такое острое оружие, даже если бы их было всего десять тысяч, тогда, учитывая, что Аббасидский Халифат был гораздо более могущественным, чем У-Цан, они могли бы доминировать на поле битвы.

— Я не могу в это поверить! Такая толстая пластинчатая броня была разрезана, словно это была бумага.

— Я знаю! Наши кузнечные искусства находятся на гораздо более высоком уровне, чем у Великого Тана, но ни одно из нашего оружия не могло этого сделать.

— Хайдарабадская руда на самом деле такая грозная. Если бы я не видел ее своими глазами, я бы точно не поверил.

— Увы, кузнецы халифата уже пробовали различные методы, но все еще не достигли этого уровня. Я действительно не знаю, как это удалось Танцу по имени Ван Чун.

— Возможности оружия из Стали Вутц на поле битвы уже были проверены. Независимо от того, как, мы должны получить его в свои руки! Любой ценой!

......

Когда эта группа смотрела на гладкий разрез сквозь пластинчатую броню, их глаза практически пылали огнем. Независимо от того, что они думали в прошлом, начиная с сегодняшнего дня, все арабы, особенно их ремесленники, будут знать имя одного кузнеца Великой Династии Тан: 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 657. Посещение клана Сюй!**

Люди из западных регионов, харацины… одна группа за другой появилась возле горы. Но не только Ху и иностранцы обращали внимание на эту войну. Чжан Шоугуи, Фумэн Линча, Гешу Хан, Гао Сяньчжи, Ань Сишунь — эти генералы-защитники и Великие Генералы Великого Тана отправили своих лучших и самых надежных разведчиков для расследования правды на юго-западе.

Прошло более месяца с момента окончания войны, но для этих верховных командиров Великой Династии все еще было полной загадкой, как Ван Чуну удалось победить армию Мэнше Чжао и У-Цана.

Хотя они получили всю информацию, касающуюся войны, была некоторая информация, которую нельзя объяснить словами на бумаге.

Для многих из этих великих генералов имя Ван Чуна было именем ничтожного никто. Многие из них даже подготовились к крупному поражению на юго-западе и угрозе со всех сторон.

Но в это время юго-запад был на самом деле защищен!

Это застало всех врасплох.

Ван Чун был просто простым именем, но теперь даже такие великие генералы Ху, которые ненавидели его до мозга костей благодаря инциденту с региональными командирами, как Фумэн Линча, Гао Сяньчжи, Гешу Хан и Ань Сишунь, не осмеливались смотреть на него свысока.

— Я не могу в это поверить!

— Какая отчаянная битва!

— Даже почва покраснела. Сколько людей здесь погибло!

— Милорд ошибается. Этот Ван Чун даже страшнее, чем мы себе представляли.

......

Бесчисленные разведчики, следователи и шпионы в шоке смотрели на шрамы юго-западной войны. Все они были людьми, которые жили в адском ландшафте поля битвы, поэтому у них было глубокое понимание этого.

Слишком много людей погибло на этом поле битвы. Будь то северо-запад, северо-восток или Бейтин, эти места были втянуты в войну в течение всего года. Но ни в одной из этих войн не было такой отчаянной ауры. Для этих ветеранов холодная и зловещая вонь лежала на этой земле слишком густо.

И в отличие от тех генералов, которые проживали высоко наверху, все эти ветераны более низкого уровня могли чувствовать напряженную борьбу и крики солдат в свои последние минуты.

Сто тысяч солдат армии протекторатов Аннана сражались против пятисот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана. Когда они впервые услышали об этой новости, им было очень трудно поверить, потому что конфликты на границе редко достигли такого масштаба. Но когда они увидели размер поля битвы и слои красной почвы, которые простирались на несколько футов в землю, ни у кого из них больше не было сомнений.

Шок был единственной эмоцией, которую чувствовали все те, кто сюда прибыл.

Только мысль о том, что мальчик по имени Ван Чун, возглавлявший сто тысяч солдат армии протектората Аннана, проложил кровавый путь и победил пятьсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, заставил этих солдат испытывать глубокое уважение к этому младшему сыну клана Ван.

Тип тип!

Бесчисленные голуби взлетели во всех направлениях, неся новую информацию своим хозяевам, будь то генералы границы или иностранные державы вокруг Великого Тана…

Все разведывательные отчеты об этих силах содержали имя с чрезвычайно большим весом: Ван Чун!

......

Откладывая деятельность на юго-западе Великого Тана и его границах, сама империя была окутана атмосферой праздника и живости.

Тыгыдык!

— Поберегись, поберегись!

Вскоре после завершения церемонии награждения Ван Чуна кавалерия в красной форме выскочила из ворот дворца в разные места столицы.

Свист!

Лидер этого отряда кавалерии спешился и быстро направился к городской стене, на которой он наклеил объявление, написанное на желтой бумаге и заверенное печатью шести бюро.

После этого отряд кавалерии быстро отошел.

— Хахаха, Ван Чун стал маркизом, маркизом!

— Молодой маркиз? Я никогда не слышал об этом раньше. Его Величество придумал эту должность только для того, чтобы он мог сделать его маркизом?

— Эй, только основываясь на его достижениях на юго-западе, какое значение имеет маркиз? Это молодой герой! Великая награда только ожидается!

— Это верно! Слушай, слушай!

— Ха-ха, похоже, Его Величество очень благосклонен к нему! Это благословение для империи!

......

Когда кавалерия ушла, вокруг объявления объединилась большая группа людей: торговцы и перевозчики, торговцы и носильщики, торговцы и владельцы ресторанов, торговцы и артисты, каллиграфы и художники. И торговцы, конечно же.

— Разойдись, разойдись!

Голос внезапно пришел снаружи. В какой-то момент старик, который казался учителем, протиснулся сквозь толпу и воззвал.

— Разрешите мне взглянуть.

— Ха-ха, старик, чего ты хочешь? Кто-то твоего возраста пытается узнать, как получить титул маркиза? — Насмехался кто-то, вызвав рев смеха в толпе.

Но старый учитель, казалось, не слышал. Он прищурился на объявление, его лицо было сосредоточено, палец прижимался к слову, которое он видел издалека.

— Феод! Феод! Я не ошибся! За триста лет Великой династии Его Величество фактически нарушил традицию и присвоил ему феод!

Голос учителя был громким, выражение лица взволнованным.

Бузз!

Невидимая энергия, казалось, высосала воздух из толпы. Смех внезапно исчез в абсолютной тишине.

Феод!

Любой, кто долгое время жил в столице и переживал различные праздники, знал, по крайней мере, что — присвоение титула без феода — является традицией Великой Династии Тан. В эпоху Императора Мудреца никто никогда не был удостоен феода.

Никто не ожидал, что Император Мудрец даст Ван Чуну феодальную землю!

Это было массовое шоу благосклонности!

Маркиз, феод и даже имя вежливости, дарованное Сыном Небес…

Этот день был предопределен как день Ван Чуна. Все его награды нарушили прецедент Великого Тана. И все же никто не считал это неуместным. Наоборот, улицы были украшены лентами и фонарями, а фейерверки были зажжены повсеместно.

Некоторые актеры и исполнители даже выступали на улицах бесплатно.

Только те, кто действительно пережил юго-западную войну, понимали, какую панику она вызвала в столице. Мобилизация солдат, новости о поражениях, различные иностранные державы, вторгающиеся на границу, — все это вызвало землетрясение в столице.

Даже самый старый человек в столице никогда не испытывал ничего подобного. Огромная империя, которой угрожают иностранные державы со всех сторон, фактически оказалась без единого солдата.

Это был настоящий ужас.

Но в их самый ужасный момент пришло известие, что Ван Чун одержал крупную победу на юго-западе.

В самый опасный и самый рискованный момент этот младший сын клана Ван отчаянно заградил приливы и спас юго-запад, спас империю. Был ли он сделан маркизом, удостоен феода или удостоен имени вежливости…

Никто не чувствовал никакой неуместности. Все это было заслужено!

......

Тип тип!

Голубь взмахнул крыльями, летя по воздуху, и приземлился в хорошо охраняемом имении в западной части города. На доске, висящей над воротами, два слова были написаны в смелом и ярком стиле: «Резиденция Сюй»!

— Император Мудрец щедро вознаградил Ван Чуна, сделав его маркизом, подарив ему феод и даже наградив его вежливым именем… Это проблема.

В резиденции клана Сюй большой дядя Сюй Цицин Сюй Хэньянь нахмурился, читая письмо в своей руке, и в его глазах появилось глубокое беспокойство. Во время юго-западной войны под давлением короля Ци и по политическим причинам клан Сюй поместил Сюй Цицинь под строгий домашний арест, изгнав охранников из клана Ван и разорвав с ним отношения.

Армия Мэнше Чжао и У-Цана на юго-западе насчитывала пятьсот тысяч человек, и в ней командовали такие известные генералы, как Далун Руозан и Хуошу Хуйцан. Любой мог увидеть, что победа на юго-западе невозможна, а оккупация — лишь вопрос времени.

Даже сейчас Сюй Хэньянь не думал, что его суждение было неправильным.

Если бы ему пришлось выбирать между кланом Ван и королем Ци, несомненно, это был бы императорский клан, который был более могущественным и заслуживал его доверия. Таким образом, Сюй Хэньянь поместила Сюй Цицинь под домашний арест и прервала связь с кланом Ван.

Никто не мог ожидать победы на юго-западе, и этот мальчик по имени Ван Чун стал величайшим спонсором.

Маркиз, феод, вежливое имя…

Первые новости из Императорского Дворца были похожи на иглу, глубоко вонзившуюся в сердце Сюй Хэнъяня, в результате чего выражение его лица превратилось в неприятную гримасу. Даже дурак мог видеть, что теперь клан Ван был в фаворе, и Император Мудрец очень благоволил младшему сыну клана Вана. В течение длительного периода времени можно было ожидать, что клан Ван будет окутан почестями Императором, и это будет только увеличиваться со временем.

— Рапорт!

Пока Сюй Хэньянь сидел в своей комнате в беспокойстве, извне раздался голос.

— Мастер, недавно названный молодой маркиз пришел нас навестить. Он уже у ворот.

— Чего?!

Тело Сюй Хэнъяня дрожало от этой новости, и он выбежал вперед. Это был действительно случай — говорить о Цао Цао и Цао Цао прибывает. Он никогда не ожидал, что главный герой церемонии награждения будет уже у ворот Клана Сюй.

— Планирует ли он использовать свой импульс, чтобы публично осудить нас?

Взгляд Сюй Хэнъяня остыл, когда пришла в голову эта идея.

У него было грубое представление об отношениях Сюй Цицинь с этим младшим сыном клана Ван. Они оба были в юношеском возрасте, поэтому отношения как между мужчиной и женщиной не могли быть исключены.

Сюй Цицинь была помещена под домашний арест, и первое, что сделал Ван Чун после того, как его сделали маркизом, — бросился в резиденцию Сюй, чтобы ее навестить. Его цель была ясна как день.

— Скажи ему, что мы его не примем! Сюй Хэньянь немедленно приказал взмахом рукава.

Кого волновало, что это был клан Ван?

Клан Сюй существовал веками, его происхождение восходило к последним дням Суй. Даже если это был клан министров и генералов, клан Сюй все равно мог выбирать, хотят они его принять или нет.

— Да Мастер!

— Подождите минутку!

Слуга снаружи повернулся и прошел несколько шагов, когда Сюй Хэнъянь подозвал его снова.

— Хмф, маркиз, феод и вежливое имя от Сына Небес… Этот мальчик из клана Ван в настоящее время находится на пике своего успеха. Вся столица наблюдает за ним. Если мы откажемся его принять, Сюй Клан станет целью всего Великого Тана. Это именно то, что намерен сделать этот паренек, поэтому он ведет себя так уверенно.

После победы на юго-западе Сюй Хэньянь прекрасно понимал, насколько велика репутация Ван Чуна в Великом Тане. Если бы Ван Чун совершил визит по собственной инициативе в такое время, и если бы клан Сюй отказал ему в приеме безо всякой причины, даже он не мог предсказать, чем закончатся дни клана Сюй, как только люди начнут их упрекать.

Никто в столице не посмеет не дать Ван Чуну лицо. В конце концов, его тело было только что помечено знаком — Ученик Сына Небесного.

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

1. — Говорят о Цао Цао и Цао Цао прибывает- — это всего лишь китайская версия английской идиомы — говорить о дьяволе. По-видимому, это происходит из романа трех королевств. Цао Цао был фигурой периода Трех королевств после окончания династии Хань. Он был амбициозным и способным генералом, который правил королевством Вэй.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 658. Вежливость перед силой!**

Хм, кого это волнует, если вы новый маркиз? Никто не может помешать моему клану Сюй поставить свою дочь под домашний арест. Я хотел бы посмотреть, какие трюки вы сможете выкинуть.

Сюй Хэнъянь был внутренне в ярости.

— Приходите, выложите стол благовониями. Давайте выйдем и поприветствуем нашего гостя!

Сюй Хэнъянь повел великую группу горничных, слуг и охранников в величественной процессии, идя к главным воротам.

Бум!

Ворота клана Сюй внезапно распахнулись. Смуглый Сюй Хэнъянь вышел вслед за клановыми стражниками.

Бронзовая карета была припаркована снаружи. Сюй Хэнъянь сразу заметил, что молодой человек, одетый в малиновый церемониальный халат, тихо стоял возле кареты спиной к воротам.

Легкий ветерок трепал рукава молодого человека, заставляя его источать ауру элегантности и грации.

— Лорд Сюй, я давно ждал этой первой встречи!

Услышав действия позади него, Ван Чун улыбнулся и стряхнул рукава, прежде чем развернуться. В возрасте семнадцати лет Ван Чун был в расцвете сил и, будучи потомком клана министров и генералов, он обладал высоким поведением, которым не мог обладать ни один обычный наследник. В сочетании с очень красивым лицом, которое он унаследовал от родителей, и спокойным и сдержанным поведением, которое он закалил на жестоком поле битвы…

Нынешний Ван Чун излучал ауру безмятежности и элегантности, которой каждый мог восхищаться.

Дракон среди мужчин!

Это была мысль, которую любой, кто встретил Ван Чуна, должен был подумать.

Видимость возникает из сердца, а обстоятельства меняются в зависимости от сердца. После крещения юго-западной войны каждое движение и действие Ван Чуна излучало восхитительную ауру. Никаких признаков этого ничего не значащего беспорядка не было видно на нем!

Даже Сюй Хэнъянь, который прибыл во главе такой величественной процессии, был ошеломлен.

Ван Чун был намного красивее и элегантнее, чем он мог себе представить.

— Хм, мы гордимся присутствием молодого мастера Вана. Какое благородное дело привело вас сюда?

Сюй Хэнъянь быстро пришел в себя и холодно фыркнул. Он недоброжелательно уставился на Ван Чуна, явно не намереваясь его впускать.

Ван Чун слабо улыбнулся, и не спешил.

Так вот он, большой дядя Сюй Цицинь, Сюй Хэнъянь.

Ван Чун измерил взглядом мужчину средних лет, который появился у ворот. Хотя он много раз общался с Сюй Цицинь и знал людей клана Сюй, он не встречал ни одного из них.

Этот человек решительный и стойкий, но ему не хватает смелости. Король Ци, вероятно, использовал его, чтобы изменить отношение клана Сюй и поместить Сюй Цицинь под домашний арест.

В то время как лицо Ван Чуна ничего не выражало, через его ум пробегали бесчисленные мысли.

В тот момент, когда он вернулся в столицу, он узнал, что Сюй Цицинь была заключена в резиденцию Сюй ее старшим дядей и отцом. Она была отрезана от внешнего мира, и ей даже запретили выходить из комнаты.

Хотя он хотел помочь Сюй Цицинь как можно быстрее избежать ограничений ее клана, Ван Чун не действовал опрометчиво. Только после церемонии награждения он наконец посетил клан Сюй.

— Лорд Сюй слишком почтителен. Клан Сюй — известный и благородный клан, клан мастеров логистики. Ван Чун давно хотел тут побывать, но только сегодня нашел время.

Ван Чун сложил руки и глубоко поклонился.

— Кроме того, этот человек давно договорился о встрече с молодой леди Сюй, но молодая леди Сюй так и не пришла и не дала ответа. Этот юноша был обеспокоен и поэтому пришел с личным визитом.

— Ха, было что-то подобное? Почему я не знал?

Сюй Хэнъянь холодно фыркнул, в его глазах вспыхнул резкий свет. Он хорошо знал о намерениях Ван Чуна. Не было никакой встречи. Это просто послужило удобным оправданием.

Сюй Цицинь находилась в резиденции более месяца, и даже муха не могла проникнуть, а тем более ни одно сообщение.

— … Кроме того, Цицинь в настоящее время болеет и не принимает гостей до выздоровления. Если молодой мастер Ван желает увидеть ее, я советую молодому мастеру вернуться в свою резиденцию и подождать, пока Цицинь выздоровеет. Для него это будет совершенно нормально. Тогда можно будет ее и навестить.

В тот момент, когда Сюй Хэнъянь закончил произносить эти слова, он сразу же принял позицию человека, который отказывается от посетителей. Он открыл ворота и встретил посетителя, не оставляя оснований критиковать его.

Ван Чун был молод, и поэтому, если он осмелится пойти в чужую резиденцию и публично осудить их, это было бы похоже на новичка, пытающегося выпендриться перед хозяином. Он слишком высокомерно смотрел на клан Сюй.

— Лорд Сюй, мой племянник лично пришел вас навестить. Намерен ли Сюй отказаться от него у двери, даже не подав ему чашку чая?

Достойный голос неожиданно заговорил, когда дверь кареты открылась. Появилась спокойная и достойная фигура, каждое его движение было пронизано аурой высокого придворного чиновника.

— Лорд Ван!

Сюй Хэнъянь побледнел при виде этой фигуры. Он видел только Ван Чуна, не ожидая, что его будет сопровождать большой дядя Ван Чуна, но он все это время сидел в карете.

Ван Гэн слышал все слова между ними.

— Лорд Сюй, поскольку мой племянник назначил встречу с вашей племянницей, позвольте им обоим разрешить их трудности. Лорд Сюй не станет вмешиваться и решительно отказывать своей племяннице, верно?

Ван Гэн уставился на Сюй Хэнъяня, и выражение его лица было очень недобрым. При ближайшем рассмотрении можно было даже увидеть намек на пылающий гнев на его лице.

В настоящее время Ван Чун был самым талантливым и самым способным человеком из рода Ван, и каждый в клане надеялся, что он унаследует влияние Старого Мастера.

Под его руками клан Ван мог достичь еще больших высот.

И сейчас, Император Мудрец присвоил ему титул маркиза, феодала и даже имя вежливости… в полной мере демонстрируя благосклонность Сына Неба Ван Чуну. В столице бесчисленные дворяне и кланы смотрели на клан Ван в новом свете и требовали установить с ним отношения.

Всего за несколько дней с тех пор, как Ван Чун вошел в город, клан Ван получил бесчисленные предложения о браке, и некоторые из них были из кланов с еще большим влиянием, чем клан Сюй.

Все эти кланы хотели женить своих самых выдающихся дочерей на Ван Чуне, но Ван Чун не согласился ни с кем из них, и было нелегко получить одобрение Ван Гэна.

Учитывая текущий статус Ван Чуна, обычные девушки ему не подходили. Но Ван Гэн не ожидала, что, когда Ван Чун нанесет личный визит в клан Сюй, чтобы увидеть Сюй Цицинь, ее большой дядя Сюй Хэнъянь даст им от ворот поворот.

Это очень обескуражило Ван Гэна.

— Это… Лорд Ван неправильно понял. Хэнъянь никогда не посмеет.

Сюй Хенъянь поклонился, с его лба капал пот. Власть клана Сюй в основном опиралась на Бюро персонала и Бюро доходов, на позиции, которые обладали небольшой реальной властью. Такой важный чиновник, как Ван Гэн, который обладал реальной властью, стоял на совершенно ином уровне.

Сюй Хэнъянь осмелился бы отказать Ван Чуну у ворот, но он никогда не посмел бы так поступить с Ван Гэном.

Ван Чун был младшим, так что было нормально ему отказать. Однако Ван Гэн был сверстником того же поколения, и, если бы он ему отказал, он не просто разорвал бы их отношения, но и совершил смертельное преступление.

Это был не мудрый курс действий. В конце концов, хотя клан Ван не был таким могущественным, как король Ци, это была фракция, которую ни один обычный клан не мог опрометчиво оскорбить.

— … Но моя скромная племянница действительно выздоравливает от болезни.

Не было никакого способа вернуть стрелу. Сюй Хэнъянь уже заявил, что Сюй Цицинь заболела и уже обидел клан Ван. Несмотря ни на что, он мог только стиснуть зубы и продолжить этот курс.

Но прежде чем Сюй Хэнъянь смог пойти дальше, его прервал смех.

— Хахаха, Сюй Хенъянь, ты действительно хорошо это скрыл! В юго-западной войне твоя племянница внесла огромный вклад, но ты даже не шумел.

— Вы не можете навредить себе слишком много для общественного блага, не так уж много… Сюй Хенъянь, я знаю, что вы очень скромны, но даже вы не можете снизить вклад своей племянницы!

— Юго-западная война была главным делом, и юная леди Сюй работала день и ночь. Неудивительно, что она упала в обморок.

— Так как она больна, еще более правильно, чтобы мы навестили ее.

Земля дрогнула, и простые, но достойные бронзовые кареты въехали с другого конца улицы. Под ошеломленным взглядом Сюй Хэнъяня двери кареты открылись, и начали выходить императорские цензоры двора.

— Сюй Хэнъянь, твои действия можно назвать: зная ситуацию, но не сообщая об этом. Тебе придется рассказать о себе Императору… Твой Сюй-клан внес такой огромный вклад! Как ты мог скрывать и не сообщить о нем?

Имперский цензор с мизинцем, отсутствующим на левой руке, засмеялся, выйдя вперед. Сюй Хэнъянь с первого взгляда мог сказать, что этот человек был имперским цензором отрубленных пальцев Чжан Сяо.

Хотя ему не хватало пальца, никто при дворе не посмел бы смотреть на него свысока. Раньше, когда Император Мудрец хотел лично возглавить экспедицию, когда весь двор не смог убедить его в обратном, Чжан Сяо закончил тем, что отрезал себе палец, чтобы показать свою волю, еще больше угрожая разбить свою голову о пол дворца. Благодаря этим усилиям, наконец, удалось изменить мнение Императора Мудреца.

Все испытывали глубокое почтение к Чжану Сяо из-за этого инцидента и называли его Имперским Цензором Отрубленных Пальцев. Он был одобрен всеми и расценен как честный и прямой человек.

— Вклад?

Сюй Хэнъянь был поражен внезапным появлением всех этих имперских цензоров, его разум был совершенно пустым. Вклад? Какой вклад сделал клан Сюй? Почему он этого не знал? И почему здесь появились имперские цензоры?

— Хахаха, все еще притворяешься? Сюй Хенхянь, это немного выходит за рамки. Если бы молодой мастер Ван не сказал нам, то как долго ты планировал скрывать вклады своей племянницы?

Другой имперский цензор шагнул вперед, его голова дрожала, когда он смеялся. В его руке был золотой свиток.

— Но этот вопрос решать не вам. Императорский двор обязан вознаградить вклады и наказать виновных. Молодая леди клана Сюй внесла такой большой вклад, что императорский двор не может не вознаградить ее. Хенъянь, приготовься принять награду.

Сюй Хэнъянь был ошеломлен. Взглянув на улыбающегося Ван Чуна, он слабо понял, и его лицо мгновенно стало зеленым и красным.

Все это время он верил, что Ван Чун планирует публичное осуждение, но оказалось, что Ван Чун действительно помог клану Сюй получить награду. Сюй Хэнъянь все это время пытался дистанцировать клан Сюй от клана Ван и уютно добраться до короля Ци, в то же время делая это отношение известным всей столице.

Но в этот момент, перед таким большим количеством императорских цензоров при дворе, даже король Ци в своем самом непредвзятом мнении не поверил бы позиции клана Сюй.

Молодое поколение превзойдет старшее!

Сюй Хэнъянь закрыл глаза и мысленно вздохнул. Хотел он этого или нет, теперь казалось, что клан Сюй и клан Ван имеют чрезвычайно близкие отношения в глазах общественности. Даже Сюй Хэнъянь не мог изменить это.

И клан Сюй не имел возможности отказаться от этого подарка, посланного Ван Чуном.

— Милорды, пожалуйста, входите.

Сюй Хэнъянь глубоко вздохнул и отошел в сторону, открывая доступ в резиденцию клана Сюй.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 659. Верблюжьи колокола на дороге Цыси!**

В глубине резиденции Клан Сюй в центре комнаты перед изысканным комодом из сандалового дерева сидела светлокожая черноволосая женщина несравненной красоты. Она сидела перед бронзовым зеркалом, ее голова была слегка склонена, и она расчесывала свои длинные волосы.

Спиральные колонны дыма поднимались из курильниц, наполняя этот безмятежный и элегантный будуар. Взгляд женщины был сфокусирован на бронзовом зеркале, но ее сердце было в другом месте.

— Интересно, как у него дела…

Сюй Цицинь внезапно глубоко вздохнула, и ее глаза потеряли фокус.

Прошло почти два месяца с тех пор, как клан запер ее в своей комнате. В начале она все еще могла получать новости о внешнем мире от своей горничной, но, когда ее большой дядя узнал об этом, он убрал даже ее горничную.

Сюй Цицинь ничего не знала о нынешнем состоянии внешнего мира.

Сюй Хэнъянь не только поместил ее под домашний арест, но также разместил четырех элитных охранников из клана охранять углы комнаты, чтобы предотвратить побег.

После нескольких попыток Сюй Цицинь, наконец, отбросила эту идею.

— Цинь-эр, не держите это против своего большого дяди. Ваш большой дядя делает это ради клана Сюй. Просто подумайте об этом: это Король Ци! Его статус при дворе подобен полуденному солнцу. Наш клан Сюй не может сделать его врагом.

Отец Сюй Цицинь, Сюй Чжуннянь, стоял рядом с Сюй Цицинь с горькой улыбкой на лице.

Лицо Сюй Цицинь было ледяным, ее единственная реакция — продолжать расчесывать свои длинные черные волосы, доходящие ей до талии. Как будто ее отец никогда не говорил эти слова.

Во время домашнего ареста Сюй Чжуннянь каждый день навещал свою дочь и провозглашал ей длинную лекцию. В прошлом Сюй Цицинь принимала некоторые из этих слов, но на этот раз она отказалась слушать.

— Цинь-эр, не будь упрямой!

Видя, что Сюй Цицинь не слушает, Сюй Чжуннянь стал еще более обеспокоенным.

— Просто подумай об этом. Что такого хорошего в этом Ван Чуне, что ты будешь биться головой со своим большим дядей и тащить весь клан Сюй? Стоит ли он такого большого риска? Кроме того, тебя заперли в резиденции так надолго, но разве Ван Чун или Клан Ван что-то сделали для тебя?

Сюй Цицинь наконец прервала своего отца.

— Отцу не нужно больше говорить. Ваша дочь знает, что нужно сделать, и я также верю, что он придет, чтобы найти меня.

— Цинь-эр, ты слишком глупа. Хотя твой отец может быть бесполезен, если ты останешься достаточно долго в столице, ты все увидишь. Этот Ван Чун тебя только использует. И твой отец тоже исследовал этот вопрос. У него много подружек, и ты только одна из них. Возможно, он уже забыл тебя и вообще не придет за тобой.

— Отец!

Лицо Сюй Цицинь похолодело, а гребень в ее руке внезапно упал. Он ударился о комод из сандалового дерева, провоцируя долгое молчание.

Сюй Чжуннянь испуганно отступил на несколько шагов назад. Хотя они были отцом и дочерью, Сюй Чжуньнянь всегда имел робкую личность без собственных мыслей и идей, без позиции, на которой он мог бы твердо стоять.

Только под давлением своего старшего брата Сюй Хэнъяня он каждый день приходил в комнату Сюй Цицинаь чтобы постоянно убеждать ее изо дня в ночь.

Нажмите, нажмите.

В то время как ярость Сюй Цицинь росла, в дверь постучали.

— Кто это! Разве я не говорил, что никто не должен мешать мне! — Сердито сказала Сюй Цицинь.

— Молодая леди, это молодой мастер Ван…

Прежде чем горничная успела закончить говорить, дверь в комнату Сюй Цицинь открылась. Ворвался воздух, и высокая красивая фигура в красном облачении прошла через дверь.

— Сюй Цицинь, я пришел!

Когда Ван Чун перешагнул через порог, он слабо улыбнулся Сюй Цицинь.

Бузз!

В комнате стало тихо. Сюй Цицинь повернула голову к той энергичной фигуре, стоящей у двери, как странной, так и знакомой. Выражение ее лица было пустым, а разум — совершенно пустым.

— Ван, Ван… Чун! Сюй Цицинь запнулась, недоверчиво уставившись на Ван Чуна. На мгновение ей показалось, что это был сон.

— Ван Чун!

Внезапно Сюй Цицинь бросилась вперед, обнимая Ван Чуна, прежде чем он успел среагировать, по ее лицу текли слезы.

— Это ты, это действительно ты…

Ван Чун был удивлен, явно не ожидая этого. Но затем он услышал знакомый голос, плачущий у него на ухе.

— Ублюдок, ублюдок, я думала, что ты мертв.

— Ха-ха, разве я уже не говорил, что обязательно вернусь? Как я могу умереть там?

Услышав слова Сюй Цицинь, Ван Чун на мгновение замер, а затем тихо засмеялся и начал ее успокаивать. Его руки сжались в легком объятии вокруг талии Сюй Цицинь.

Сюй Цицинь ничего не сказала, только обняла Ван Чуна и заплакала.

Для юго-западной войны Ван Чун привел с собой только несколько тысяч наемных экспертов и бросился на поле битвы. Все считали, что его смерть была неизбежна, потому что никто не верил, что он сможет победить огромную армию Мэнше Чжао и У-Цана, даже Сюй Цицинь…

Хотя она никогда ничего не говорила, она прекрасно понимала, что смерть Ван Чуна на юго-западе была почти предопределена. Много раз, когда информационный поток с юго-запада прерывался, Сюй Цицинь верила, что Ван Чун уже умер.

Но она ничего не могла сказать по этому поводу, только делала все возможное, чтобы помочь Ван Чуну, посылая постоянный поток провизии и оружия на юго-запад.

Сюй Цицинь никогда бы не поверила, что она будет так беспокоиться об одном человеке. Когда вся империя была охвачена штормами, когда все остальные были охвачены паникой и страхом, он один был настойчив и решителен, бросившись на поле битвы, не оглядываясь назад.

Это был первый раз, когда Сюй Цицинь действительно почувствовала, что она понимает Ван Чуна, почувствовала пылкое, храброе сердце, наполненное безграничной энергией и чувством долга, которое лежало под этим молодым семнадцатилетним телом.

После юго-западной войны, хотя ее служанка сказала ей, что Ван Чун все еще жив, Сюй Цицинь оставалась под постоянным домашним арестом, не имея доступа к новостям из внешнего мира. Не видя этого для себя, как она могла поверить словам своей горничной?

Но теперь подлинный Ван Чун появился перед ней. Чувствуя тепло от его тела, Сюй Цицинь наконец-то поверила, что Ван Чун все еще жив.

Ему действительно удалось выжить на юго-западном поле битвы.

В этой безмятежной и элегантной комнате звучали только рыдания Сюй Цицинь, и Ван Чун слегка похлопывал ее по спине, чтобы утешить, с теплой улыбкой на лице.

Сюй Чжуннянь был ошеломлен этим зрелищем. В этот момент он решил спокойно постоять в стороне.

Временами молчание оказывалось выше слов.

......

Пока весь Великий Тан был погружен в праздник, колеса истории продолжали двигаться. В отдаленных западных регионах, недалеко от штаб-квартиры протектората Цыси, звенели колокола.

В пустыне Цыси белый верблюд медленно шел вперед. Два колокола из серебра и золота свисали с его шеи, источник звона, который эхом отдавался в воздухе пустыни.

— A-Мань, как далеко мы от Великого Тана?

Голос женщины, более приятный для слуха, чем песня иволги, внезапно раздался со спины верблюда.

— Принцесса, мы должны прибыть чуть больше, чем через полмесяца.

Горничная по имени A-Мань, ведущая верблюда, посмотрела на девушку под белой вуалью, гибкую и очаровательную, сидящую на верблюде. Она говорила тихим голосом, надеясь успокоить явно недовольную молодую женщину.

Кроме звука колокольчиков верблюда, единственными звуками в этом путешествии на восток были разговоры между госпожой и слугой. Но ни белая женщина в вуали, ни служанка, ведущая верблюда, не говорили на языке Центральных Равнин.

По правде говоря, если внимательно изучить эту пару, можно понять, что они источали густой инородный воздух, будь то их глубокие и очаровательные карие глаза, их естественно вьющиеся волосы, морщины на лицах или их поведение. Во всех этих аспектах они полностью отличались от людей Великого Тана.

— … Принцесса, не грусти. Хотя Великий Тан Центральных Равнин находится далеко от нашей родины, здесь живет много наших людей. Кроме того, я слышала, что Великий Тан — чрезвычайно процветающая и культурная земля. С этим, по крайней мере, мы не столкнемся с какими-либо проблемами, живя здесь. Как только мы выполним нашу миссию, халиф позволит нам вернуться. — успокоила ее служанка.

Женщина в белой вуали продолжала обиженно смотреть вперед, каждый шаг верблюда только усиливал ее горе.

— А-Мань, скажи мне: действительно ли этот Танский мальчик по имени Ван Чун настолько важен? — Слабо сказала Алия.

— Принцесса, вы знаете, какое значение халиф придает оружию из Стали Вутц. Мы сделали свои имена благодаря своему мастерству ковки, но, несмотря на то, что у нас была руда Хайдарабада так долго, и Его Величество собрал так много грозных мастеров, ни один из них не был в состоянии произвести эту удивительную сталь Вутц. Большая часть руды Хайдарабада была потрачена впустую, и даже оружие, произведенное Мастером Усамой, не может сравниться со сталью Вутц, произведенной тем юношей Великого Тана. Более того, они черные и уродливые, не хватает красоты этого оружия.

— Наш Аббасидский Халифат всегда был известен качеством оружия, которое он изготавливает, но ни один из этих мастеров не может произвести ни одного слитка Стали Вутц. Это совершенно неприемлемо для Его Величества, поэтому Принцесса может представить ярость Его Величества. — Убедительно сказала А-Мань.

Алия глубоко вздохнула и больше ничего не говорила.

Она была принцессой Аббасидского Халифата. По логике вещей, она должна была жить роскошной жизнью, ее должны были посещать бесчисленные слуги, и ей удостоено было проводить дни в роскошном дворце. Ей не следовало путешествовать на огромные расстояния, чтобы торчать в чужой стране.

Но Алия глубоко осознавала, что принцессы Аббасидского Халифата отличались от принцесс других империй.

Хотя ее отец был уважаемым халифом Аббасидского Халифата, по сути, императором Аравии, у него было более ста принцесс, Алия была лишь одной из них. С таким количеством сестер можно было легко представить, как мало уважения получала Алия.

Ее судьба уже была решена.

— Интересно, что это за юноша Тана по имени Ван Чун?

Принцесса Аббасидов по имени Алия продолжала смотреть вперед, впадая в ступор. Теперь, когда все было решено и неизменно, она вдруг начала задаваться вопросом, каким был на самом деле тот иностранный мальчик, который изменил ее судьбу.

КлинКлан!

Колокола верблюда продолжали звенеть, когда белый верблюд медленно продвигался вперед. Госпожа и служанка шли по официальной дороге, за ними следовала группа арабской 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 660. Павильон Бессмертного Тайбая 1!**

В резиденции клана Ван, в комнате на северо-западном углу, все было тихо. Молодой человек шестнадцати или семнадцати лет в настоящее время сидел на кровати со скрещенными ногами, его глаза были закрыты в совершенствовании. Хотя этот человек был внешне молод и красив, самообладание, которое он источал, было необычайно устойчивым, твердым, как у горы.

Хисссс!

Белые струи дыма начали выходить из головы юноши, постепенно рассеиваясь по комнате.

Вернувшись с церемонии награждения, Ван Чун остался дома, спокойно совершенствуясь. Теперь, когда он подумал об этом, прошло очень много времени с тех пор, как он так тихо совершенствовался.

С течением времени потоки духовной энергии текли из окружающей среды и входили в его тело, постепенно усиливая его совершенствование.

Через некоторое время внезапно произошли изменения. Бузз! Поток слабой красной энергии смешался с белыми струями дыма, выходящими из головы Ван Чуна.

Атмосфера в комнате преобразилась.

Бабах!

Толстые, как пальцы, вены, казалось, обрели собственную жизнь, и начали выпирать, выползая из-под его воротника. Эти выпуклые вены были похожи на корни деревьев, быстро распространяясь от его воротника к шее и к остальной части лица.

Малиновые капли пота начали просачиваться с его лица. Лицо Ван Чуна начало искажаться и корчиться, образуя самое ужасное выражение.

— Ах!

Глаза Ван Чуна открылись, и он завыл от боли. Его тело наклонилось вперед, вытянув руку, чтобы подпереть его на кровати, в то время как его грудь вздымалась от воздуха. В мгновение ока мантия Ван Чуна промокла, показав едва заметные пятна крови.

Тело Ван Чуна дрожало, но он не сказал ни единого слова, больше не издавая воплей боли.

В комнате было тихо, и капли пота, окрашенные кровью, полились с кровати, медленно образуя лужу. Через некоторое время, когда боль в его теле несколько ослабла, Ван Чун, наконец, поднялся с кровати и снял окровавленную одежду. Затем он взял полотенце из угла комнаты, окунул его в подготовленный металлический таз с водой и начал медленно очищать свое тело.

— Позволь мне сделать это.

Из-за него донесся голос: холодный, но с соблазнительным ритмом. Ван Чун покачал головой, но прежде чем он смог отказаться от этого, тонкая рука женщины потянулась, взяла полотенце из его рук и начала вытирать его тело.

Ван Чун застыл на несколько мгновений, но решил ничего не говорить и позволил женщине в комнате продолжать вытирать свое тело.

Полотенце снова и снова погружалось в таз с водой, быстро окрашивая чистую воду в кроваво-красный цвет.

— Что здесь происходит? Я помню, что, когда вы уезжали на юго-запад, у вас не было такой болезни. Всего за семь дней это случилось три раза. Что же произошло? — Спросила Миясаме Аяка с беспокойством, вытирая тело Ван Чуна. Она была одета в свой темный шпионский наряд.

В то время как Ван Чун был на юго-западе, Миясамэ Аяка стояла дома на страже. Сейчас она стала тенью клана Ван, и от нее нельзя было спрятать ни одного из секретов клана.

— Ха-ха, тебе не нужно знать. Кроме того, ты не сможешь мне помочь. — Равнодушно сказал Ван Чун.

— Вы не готовы сказать?

Рука Миясаме Аяки на мгновение остановилась, прежде чем продолжить вытирать его.

— Вы беспокоитесь, что мадам будет волноваться?

— Хорошо, если ты знаешь, но ты не можешь дать знать Матери. — Равнодушно сказал Ван Чун.

В самый напряженный момент боевых действий в юго-западной войне Ван Чун в одиночку убил более десяти тысяч человек, удерживая оборонительный рубеж. Все это не прошло бесплатно.

Но Ван Чун никому не рассказывал о цене, которую он заплатил.

Тук, тук, тук!

Пока он думал, он вдруг услышал стук в дверь.

— Молодой Мастер, карета готова. Мы готовы в любой момент отправиться в Павильон Бессмертного Тайбая.

— Мм, я понял.

Ван Чун кивнул.

— Позаботься о полотенцах, одежде и тазе. Не позволяй никому узнать, особенно маме!

— Да!

......

С этими словами Ван Чун открыл дверь в свою комнату и вышел. Садясь в ожидающую карету, он отправился в Павильон Бессмертного Тайбая.

Павильон Бессмертного Тайбая был рестораном, который открыл Ван Чун. Построенный во впечатляющем стиле, он собрал много поваров под своей крышей. Благодаря репутации трех «Песен мира» Ван Чуна, павильон Бессмертного Тайбая стал одной из восходящих звезд в столице.

В сочетании со славными достижениями Ван Чуна на юго-западе, павильон Бессмертного Тайбая стал одним из самых популярных мест в столице. — Если вы не пьете вино Тайбая, вы не заслуживаете называть себя гражданином столицы. — Эта фраза широко распространилась по всей столице. В результате Павильон Бессмертного Тайбая Ван Чуна стал отличным местом для ученых и влиятельных торговцев для проведения встреч и банкетов.

Его известность в столице даже превзошла огромный павильон клана Яо. Каждый месяц он приносил королевскую сумму Ван Чуну и клану Ван — богатство, которого Ван Чун не ожидал, когда он впервые открыл этот ресторан.

Однако ресторан, который был открыт для удобства Ван Чуна, естественно отличался от других ресторанов.

Самым большим отличием было то, что весь верхний этаж Павильона Бессмертного Тайбая был зарезервирован для эксклюзивного использования Ван Чуна. Более того, если этого потребует Ван Чун, весь павильон Бессмертного Тайбая мог закрыть свои двери и проводить гостей, чтобы его мог использовать только Ван Чун.

Тем не менее, это условие не только не вызывало недовольства посетителей, но и заставляло толпы людей собираться вокруг ресторана. В конце концов, сам Ван Чун был самой большой достопримечательностью Павильона Бессмертного Тайбая. Все хотели взглянуть на героя юго-запада, самого молодого маркиза в истории Великой Империи Тан.

Румбл!

Экипаж Ван Чуна только приблизился к павильону Бессмертного Тайбая, как сразу же вызвал переполох в собравшейся толпе.

— Посмотри туда! Молодой маркиз!

— Вау! Это действительно карета молодого маркиза!

— С дороги, с дороги! Дай посмотреть! Я жду здесь уже семь дней!

— Я слышал, что молодому маркизу всего семнадцать лет, и у него все еще нет невесты. Если он увидит меня, я смогу жениться на клане Ван и стать его невестой!

— Убирайся отсюда! Тебе больше двадцати лет, ты даже старше, чем молодой маркиз, ты тетя! Ван Чун, посмотри на меня, посмотри на меня!

......

Толпа толпилась у ворот в павильон Бессмертного Тайбая, мужчины, женщины, старики и молодые тесно окружили экипаж Ван Чуна. И молодые, незамужние женщины составляли самую большую популяцию в этой толпе.

Ван Чуну было всего семнадцать, он родился в клане министров и генералов, он был героем империи и восходящей звезды в мире. Хотя он все еще не был генералом, многие жители столицы уже приветствовали его как «восьмого великого генерала» империи.

Такой неженатый молодой человек стал любовником мечты для бесчисленных молодых девушек столицы.

Куда бы ни шел Ван Чун, появлялась толпа девушек.

Это было одной из важных причин длительного совершенствования Ван Чуна в его резиденции.

— Молодой мастер, мы не можем проехать. — Сказал кучер кареты. Девочки на улице были слишком взбешены, девочки-подростки схватили поводья повозки и преградили ей путь.

— Я понял.

Ван Чун слегка нахмурился. У славы были свои проблемы, и он действительно не мог справиться с этим.

— Это все, что я могу сделать.

Ван Чун толкнул окно кареты. плюх! Окно открылось, и его фигура выпала. Его правая рука слегка прижалась к крыше кареты и толкнула. Когда толпа ахнула, он взлетел, как ястреб, прыгнув прямо на верхний этаж Павильона Бессмертного Тайбая.

— Хе-хе, великий Молодой Маркиз Великого Тана, ученик Сына Небес, на самом деле вынужден выходить из кареты через окно. Если об этом станет известно, это заставит людей смеяться.

Неподалеку раздалось хихиканье. Чжао Ятун с характерным копьем с красными кистями опиралась на киноварный столб, ее лицо сияло.

— Хммм, кто сказал ему, чтобы он был так радушен с девушками. Он правильно поступил! Сказал голос, кипящий от зависти. Хуан Цянь-эр, одетая в желтое, со своим фирменным серебряным мечом, свисавшим из ножен на спине, ядовито уставилась на Ван Чуна.

Ван Чун был глубоко смущен. В этот период времени эти девушки много над ним шутили.

— Ятун, Цянь-эр, пожалуйста, перестань шутить обо мне. — Сказал Ван Чун с горькой улыбкой.

— Этого достаточно. Видеть, что молодой маркиз, который может командовать войсками на линии фронта, как бог, кажется настолько избитым, стоило этой поездки. Сестры, давайте не будем усложнять ему задачу. Ван Чун, поспеши. Все уже здесь: мы просто ждали тебя.

Рядом на верхнем этаже павильона Бессмертного Тайбая был установлен большой круглый стол из сандалового дерева. Вокруг стола сидели знакомые фигуры: Го Фэн, Чай Цзии, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Чжао Цзиндянь, Сюй Гань, Фан Сюаньлин, а также Маркиза И, Бай Сылин и Сюй Цицинь.

Бай Сылин сидела в просторном кресле и смотрела прямо на Ван Чуна с ухмылкой на лице.

В этот момент все остальные за столом повернули головы в другую сторону, возможно, притворяясь, что пьют чай или размышляют над каким-то глубоким вопросом. Каждый из них мудро делал вид, что ничего не видит.

Бай Сылин, Чжао Ятун, Хуан Цянь-эр и Сюй Цицинь… у этих четырех девушек были довольно неоднозначные отношения с Ван Чуном. Только дурак будет пытаться встать между ними в такое время.

Эти четверо были известными красавицами столицы, и когда девушки такого таланта злились, никто не мог вынести их ярость. Фактически, были времена, когда все за столом сочувствовали этой четверке.

— Дамы и господа, я заставил вас ждать.

Сыграв комедию для собравшейся группы людей, Ван Чуну нужно было только улыбнуться и немного потрясти рукавами, чтобы восстановить самообладание. Двигаясь вперед, он сел между Го Фэном и Чай Чжи.

Увидев место, которое выбрал Ван Чун, глаза девушек вспыхнули, и настроение сразу же смягчилось.

— Грозный!

Го Фэн и Чай Цзии похвалили Ван Чуна.

— Брат Ван, почему ты позвал нас всех сегодня сюда?

В конце концов, Фан Сюаньлин нарушил тишину.

Сегодня утром все они получили приглашение Ван Чуна и бросились в павильон Бессмертного Тайбая. Хотя первоначально они думали, что это просто обычное собрание, увидев, что присутствуют Го Фэн и Чай Цзии, они сразу поняли, что это собрание не такое простое, как они себе представляли.

Ван Чун всегда делал что-то с определенной целью, но с окончанием войны никто не знал, что Ван Чун планирует делать дальше.

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

1. Тайбай, 太白 или — Великий Белый, было китайским названием планеты Венера.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 661. Новый План!**

— Дамы и господа, я не буду ничего скрывать от вас. Я действительно сегодня вызвал вас всех, потому что хочу кое-что попросить. — Небрежно сказал Ван Чун, беря кусок пирога со стола и кладя его в рот.

Слова Ван Чуна осветили глаза всех за столом, их ожидания подтвердились. Тем не менее, ни один из них не показал никаких признаков отступления. Напротив, их глаза засияли от предвкушения.

После юго-западной войны все кланы, которые принимали участие в войне, включая те, которые позже стали подкреплением, были щедро вознаграждены Императорским Двором. Те кланы, которые отправили экспертов, чтобы следовать за Ван Чуном в начальной волне, получили особенно большие награды.

Это был действительно тот случай, когда один человек, достигший Дао, делал так, что даже его куры и собаки возносились с ним на небеса.

Влияние Ван Чуна в столице было невероятно велико. Все кланы хотели работать с ним, потому что они знали, что работа с ним принесет огромную прибыль.

Если Ван Чун подаст запрос, бесчисленные кланы гарантированно ответят согласием.

Эти люди, собравшиеся на верхнем этаже Павильона Бессмертного Тайбая, сформировали свои отношения с Ван Чуном как можно раньше, поэтому стали членами самого внутреннего круга Ван Чуна, которому завидовали теперь многие другие.

— Брат Ван, просто скажи. Что бы ты ни хотел, наш Чи-клан сделает все возможное, чтобы это найти.

Чи Вейсы немедленно встал и вызвался.

Он не знал о других кланах, но он знал, что его поддержка Чи-клана Ван Чуну в войне привела к огромной награде для них. Его двум старшим братьям даже присвоили звание, что ошеломило клан Чи.

Должно быть известно, что его два брата первоначально были только высокопоставленными комендантами, но его отношения с Ван Чуном привели к тому, что их повысили до генералов.

Разница между комендантами и генералами была как разница между небом и землей.

Свист!

Ван Чун больше ничего не сказал, а сразу же вынул из рукава готовые кусочки бумаги и разложил их перед посетителями.

— Ой?

Их любопытство было задето этими подготовленными бумажками. Даже Бай Сылин и Чжао Ятун выпустили Ван Чуна из тисков своего внимания и сосредоточились на этих маленьких листочках бумаги.

— Лайм?

Бай Сылин в шоке посмотрел на слова, написанные на бумаге. Она думала, что Ван Чуну нужна их помощь для чего-то важного, но не для чего-то подобного.

— Еще и глина.

Чжуан Чжэнпин также открыл свой маленький листок бумаги, и выражение его лица было даже более удивленным, чем выражение лица Бай Сылин.

Разве это не то, что раньше использовали для изготовления керамики? Это можно найти по всей столице!

Зачем Ван Чуну нужны такие обычные вещи?

Для такой простой вещи, как глина, Ван Чуну на самом деле не нужно было вызывать клан Чжуан за помощью.

— Я знаю, что все вы находите это очень странным, но этот вопрос действительно очень важен для меня. Кроме того, будь то известь или глина, мне нужно огромное количество!

Как будто предсказывая их сомнение, Ван Чун улыбнулся и объяснил.

— Что вы подразумеваете под «большим»? — Нахмурилась Чжао Ятун.

— Безгранично! Сколько я могу заполучить! То, что доступно только в столице, далеко не достаточно для моих нужд. — Сказал Ван Чун.

Бззт!

Все они были ошеломлены этими словами, даже Го Фэн и Чай Цзии расширили глаза. Даже Го Фэн или Чай Цзии не знали, сколько в столице глины или извести.

Если бы они знали, они бы поняли, что это было намного больше, чем они могли себе представить.

Будучи столицей Великой Династии Тан, город, несомненно, был чемпионом мира, когда дело касалось накопленных в нем ресурсов. Для Ван Чуна сказать, что этого было недостаточно, было практически абсурдом.

Какой план потребует столько извести и глины? И до сих пор Ван Чун еще никому не сказал, для чего ему все это нужно.

Что можно сделать с таким огромным количеством извести и глины?

— Ха-ха, вы все узнаете, когда придет время. — Сказал Ван Чун с улыбкой.

За свою победу на юго-западе Ван Чун получил три миллиона золотых таэлей и большое количество жемчуга, что позволило Ван Чуну наконец начать еще один из своих планов.

Известь и глина составляли жизненно важные части этого плана.

Будь то клан Чжао, клан Чжуан, клан Чи или клан Бай… эти великие кланы столицы действовали на протяжении десятилетий, даже столетий. Они обладали огромными ресурсами и сетями.

Это было основной причиной, по которой Ван Чун вызвал Чжао Ятун, Го Фэна, Чай Цзии и других.

Это был чисто экономический проект. Не было никакого убийства или густых струй дыма, но для Ван Чуна важность этого проекта была не меньше, чем значимость юго-западной войны. Для Великого Тана это может быть еще важнее.

Но сейчас никто не знал, что он планирует, кроме него.

— Верно, Ван Чун…

Чай Цзии остановился на мгновение, прежде чем продолжить.

— Для этого нового плана, если вам нужно много ресурсов и денег, можете ли вы позволить нашему клану Чай участвовать?

Чай Цзии говорил с большим колебанием, но реакция Ван Чуна застала его врасплох.

— Ха-ха, конечно, можно. — Ответил Ван Чун со смехом.

После результатов юго-западной войны, даже упорно консервативный клан, как клан Чай, начал проявлять интерес, в надежде получить долю прибыли и славы.

Но это было именно то, что хотел Ван Чун. План, который он собирался начать, требовал гораздо большего капитала и состава, чем он мог представить в одиночку.

Клан Чай, возможно, полагал, что Ван Чун не хотел делиться славой, но это было совершенно не так: Ван Чуну было нужно много кланов, таких как клан Чай, чтобы участвовать в его плане.

— Брат Чай, брат Го, а также все остальные, если кто-то из вас захочет участвовать, Ван Чун не откажет вам. Чем больше, тем лучше! Хотя я не могу гарантировать ничего другого, я могу сказать, что этот проект сможет обеспечить большую заслугу всем вашим кланам. — Сказал Ван Чун с улыбкой.

Глаза участников прояснились. Одних этих слов было достаточно, чтобы получить их участие.

......

Покинув павильон Бессмертного Тайбая, Ван Чун направился на восток.

— Стой!

Пройдя несколько тысяч метров, Ван Чун остановил экипаж в тени густой листвы. Тумп! Дверь кареты открылась, и фигура, которая, казалось, знала, что Ван Чун остановится здесь, вошла в карету.

— Лорд Маркиз.

Фигура поклонилась Ван Чуну.

— Ха-ха, нет необходимости, чтобы сэр Чжан был таким вежливым. Просто называйте меня Ван Чун. Пожалуйста, сядьте!

Ван Чун указал на сиденье напротив себя и улыбнулся.

— Лучший способ проявить уважение — это повиноваться.

Чжан Шоужи сжал руки и отложил в сторону любую другую любезность, усевшись напротив Ван Чуна. От города Льва до решающей битвы на юго-западе Чжан Шоужи был постоянным последователем Ван Чуна.

Чжан Шоужи сыграл ключевую роль в успехе Ван Чуна, и он был одним из важнейших членов самого близкого круга Ван Чуна.

— Что привело вас ко мне? Сказал Ван Чун.

Он пришел сюда только потому, что получил письмо от Чжана Шоужи.

— Ничего особенного. Я только что получил запрос от кое-кого, чтобы попросить об одолжении молодого мастера. — Ответил Чжан Шоужи с улыбкой.

— Чтобы иметь возможность попросить это у вас, у этого человека должен быть определенный статус. Говорите. Чэн, Чжан, Хуан, Лу — какой из этих четырех кланов пришел и убедил вас прийти от их имени? — Сказал со смехом Ван Чун.

Привыкнув к суровому и требовательному характеру Чжана Шоужи, можно было бы даже представить себе немыслимым, что он внезапно бросится просить об одолжении от имени другого человека. Но для Ван Чуна было не очень трудно угадать просителя.

Чжан Шоужи был главным архитектором, построившим Императорский Дворец. Те, кто мог строить с ним тесные отношения, кроме каменщиков и других строителей, могли быть только мастерами-кузнецами из четырех кланов: Чэн, Чжан, Хуан и Лу.

— Ха-ха, молодой мастер действительно проницателен. Действительно, это клан столицы Хуан пришел ко мне, чтобы попросить вас об одолжении. — Сказал Чжан Шоужи.

— Неужели?

Выражение лица Ван Чуна явно стало холодным.

— Да!

Чжан Шоужи кивнул, выражение его лица стало еще более серьезным. Еще до того, как Ван Чун уехал на юго-запад, он попросил четыре великих клана, занимающихся ковкой мечей, а также всех кузнецов мечей и магазинов столицы выковать большое количество военных орудий.

Но в решающий момент войны пропало большое количество вооружения. Эта проблема возникла из-за клана Хуан.

Они совершенно не смогли выполнить свою норму вооружения.

В итоге это привело к тому, что у Ван Чуна не было резервных стальных стен, чтобы заполнить пробелы.

Ван Чун знал об этом, Чжан Шоужи знал об этом, и все мастера, принимавшие участие в битве, знали об этом.

Если бы армия протектората Аннана была побеждена, а Ван Чун погиб, из этого ничего бы не вышло. Но Ван Чун вернулся живым и с большой победой.

Клан Хуан был явно обеспокоен тем, что Ван Чун придет, чтобы сбалансировать счета, поэтому они обратились за помощью к Чжану Шоужи, у которого были очень близкие отношения с Ван Чуном.

— Хммм, по крайней мере, они все еще догадались упомянуть об этом.

Лицо Ван Чуна было покрыто слоем льда.

— Ах, молодой мастер, вы не можете винить их за это. Клан Хуан не отстал не нарочно. Это клан, который действовал в столице в течение многих лет, имя, которое существовало на протяжении веков. — Они не могли так легко нарушить свое слово. Клан Хуан столкнулся со своими собственными трудностями. — Сказал Чжан Шоужи.

— Какие трудности? Если бы эти другие кланы были похожи на клан Хуан, мы все стали бы трупами на юго-западном поле битвы. — С мрачной улыбкой сказал Ван Чун.

Стальные стены были чрезвычайно важной частью его плана. Без этих стальных стен одной лишь горы было бы недостаточно, чтобы остановить атаку армии Мэнше Чжао и У-Цана.

Для клана Хуан единственной вещью могли быть деньги и соглашение, но для армии Протектората Аннана это были жизни ста тысяч солдат.

Это было причиной ярости Ван Чуна.

Вернувшись в столицу, он посетил все кланы, кроме клана Хуан.

Клан Хуан ясно кое-что заметил, что привело к сегодняшней встрече.

— Я также отправился расследовать этот вопрос, лично посетив клан Хуан. Клан Хуан не охотно нарушил свое соглашение с Молодым Мастером. Просто в то время у них не было металла, который они могли бы использовать. — Сказал со вздохом Чжан Шоужи.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

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

**Глава 662. Убийство!**

— Ой?

Глаза Ван Чуна заблестели, и намек на удивление наконец появился на его лице.

— Что вы имеете в виду?

Хотя он был недоволен кланом Хуан, Ван Чун полностью доверял Чжану Шоужи.

— Если молодой мастер вспомнит, вы наверняка помните, что клан Хуан действительно построил значительную часть стальных стен. Но позже, когда они закончили использовать весь свой рафинированный чугун и отправились на рынок, чтобы купить больше, они поняли, что вся руда была куплена. — Сказал Чжан Шоужи.

— Как это может быть?!

Ван Чун сразу же поставил под сомнение слова Чжана Шоужи.

— Все места в империи Великого Тана посылают в столицу постоянный поток рафинированного железа и железной руды. В течение последних нескольких веков всегда было изобилие, и рынки никогда не заканчивался. Как они могли закончиться, когда настало время для клана Хуан купить еще?

Лицо Ван Чуна выражало неверие. Это было не потому, что он не верил Чжан Шоужи, а потому, что оправдание клана Хуан было совсем не убедительным. Он жил в столице много лет, а когда бездельничал и попадал в неприятности, он связывался с отпрысками многих других кланов и знакомился со многими аспектами столицы.

Оправдание клана Хуан стояло на очень шаткой земле. Не говоря уже о нем, никто другой не поверил бы в это так легко.

— В обычных обстоятельствах это действительно было бы невозможно, но в то время произошел определенный инцидент. По какой-то причине арабские купцы в столице начали действовать ненормальным образом. После распродажи своего жемчуга и агатов, они не покупали свой обычный шелк, чайные листья и фарфор. Вместо этого они начали покупать рафинированное железо и железную руду. Именно из-за их вмешательства клан Хуан не смог найти железную руду и рафинированное железо для собственного использования.

Бузз!

Прежде чем Чжан Шоужи успел закончить говорить, все тело Ван Чуна дрогнуло, и он поднял голову, чтобы посмотреть на Чжана Шоужи.

— Сэр Чжан, что вы сказали сейчас? Арабы?

— Молодой мастер Чун, что не так?

Чжан Шоужи испугался, увидев лицо Ван Чуна. За исключением войны на юго-западе, Чжан Шоужи никогда не видел такого выражения его лица.

— Сэр Чжан, вы только что сказали, что арабские купцы скупили все очищенное железо и железную руду в столице?

Ван Чун проигнорировал вопрос Чжана Шоужи, его рука выскочила, чтобы схватить Чжана Шоужи. Когда он увидел, как Чжан Шоужи смущенно кивнул, Ван Чун почувствовал, что его разум начинает почти взрываться от активности.

Свист!

В карете было тихо, но разум Ван Чуна был в полном беспорядке.

Три года войны, десять лет подготовки!

Рафинированное железо и железная руда всегда были связаны с битвой и смертью. У арабов была только одна причина начать скупку рафинированного железа и железной руды на Центральных Равнинах: арабы готовились к новой войне!

А что касается цели, достойной внимания арабов…

По воспоминаниям Ван Чуна, к западу от западных регионов, Халифат Аббасидов лежал на землях далекого запада. В то время как Восточная империя Великого Тана медленно прекращала свою экспансию и постепенно переходила к оборонительной позиции, далекий Халифат Аббасидов уже покорил всех своих соседей.

Даже Харакс Спасину стал его вассальным государством.

Между тем, у Большой Династии Востока все еще было такое впечатление от арабов: они казались похожими на Ху и знали только, как покупать и продавать ладан, драгоценности и верблюдов. Их страна была очень маленькой, размером с Мэнше Чжао или Когурё.

И все же никто в Великом Тане не знал, что, как только империя закончит свою экспансионистскую фазу, она будет приветствовать свою самую славную эру власти.

Это была империя, в которой проживали 28 миллионов человек, и ее площадь составляла 12,6 миллиона квадратных километров, даже больше, чем у Великого Тана. В эту эпоху существовали только две великие империи, которые могли стоять на одном уровне друг с другом.

Одним из них был Тан, а другим — Халифат Аббасидов.

Но в эту эпоху ни одна империя не признала бы существование другой.

Если Аббасидский Халифат хотел начать войну, она была бы только в одном направлении: на восток, к Великому Тану или к Синдху.

— Молодой мастер, молодой мастер…

Издалека раздался взволнованный голос. Обветренное и пожилое лицо медленно начало появляться в поле зрения Ван Чуна.

Чжан Шоужи с тревогой смотрел на Ван Чуна. Они только что говорили о клане Хуан и арабах, когда Ван Чун таинственно застыл на месте, невнятно бормоча про себя.

— Ах! Я в порядкеэ

Ван Чун покачал головой и пришел в себя.

— Я понимаю, что сейчас происходит с кланом Хуан. Скажите им, что я могу пока отложить вопрос о юго-западе. Если они смогут выполнить наше соглашение, я буду действовать так, как будто ничего не произошло. Но в следующий раз я не буду таким милосердным.

При нынешнем статусе и влиянии клана Ван даже длинный и легендарный клан кузнецов мечаей такой как клан Хуан с линией, уходящей в глубь веков, может быть раздавлен в прах.

Это была не простая угроза.

— Конечно, конечно!

Чжан Шоужи был в восторге от слов Ван Чуна.

— После такой серьезной ошибки, даже если бы вы дали им всю смелость в мире, они бы никогда не осмелились сделать еще одну.

Архитекторы имели естественные отношения с кланами кузнецов. Кроме того, клан Хуан был крупнейшим кланом кузнечного дела в Великом Тане и все еще мог быть очень полезным. Если бы Ван Чун хотел что-то сделать в будущем, клан Хуан определенно был бы способен сыграть в этом большую роль.

Именно по этой причине Чжан Шоужи был готов заступиться за клан Хуан.

Только с великим мастерством в ковке можно было выковать сабли, мечи и все другие виды оружия. Четыре великих клана Чэн, Чжан, Хуан и Лу могли не только ковать сабли и мечи.

Чжан Шоужи быстро открыл дверь кареты и ушел.

Но Ван Чун остался в карете, его разум был в состоянии возбуждения, которое он не мог успокоить.

Небо за окном было ясным и ярким, над столицей не было видно ни одного облака. И все же Ван Чун чувствовал в воздухе запах грядущей войны.

Битва за Талас!

Эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна. Это было первое и самое большое сражение между Таном и Аббасидским Халифатом, двумя могущественными империями на востоке и западе.

И в планах Ван Чуна это была битва, результат которой он должен был изменить, битва, которую он должен был выиграть!

Бузз!

Время медленно проходило, и в какой-то момент, когда Ван Чун был погружен в свои мысли, внезапно и безо всякого предупреждения, в его теле стало появляться чувство опасности. Это было так интенсивно и так быстро обрушилось на него, что Ван Чуну казалось, что его череп взорвется.

Глаза Ван Чуна расширились.

Взрыв!

Не успев подумать, Ван Чун врезался в стену экипажа. Вылетев, он хлопнул ладонью, посылая волну звездной энергии через карету, чтобы оттолкнуть кучера.

Бум!

В тот момент, когда Ван Чун выпрыгнул из кареты, позади него раздался массивный гул, который испустил ударные волны энергии. Крики тревоги прозвучали вокруг него, когда толпа отступила, словно натолкнувшись на чуму.

Приземлившись через десять с небольшим чжан, Ван Чун обернулся, и когда он увидел картину позади него, его лицо стало ужасно бледным.

Земля рухнула, и в центре этой картины были разбитые остатки бронзовой кареты Ван Чуна. Валы, рама, окно и все остальные детали были теперь разбросаны повсюду.

И в центре этих останков был массивный бронзовый колокол, тяжелый, как гора. Если бы Ван Чун не отреагировал так быстро, он был бы разбит в мякоть вместе с каретой этим гигантским колоколом.

— Откуда, откуда взялся этот бронзовый колокол?

Водитель кареты сидел на земле, его лицо было покрыто кровью, а глаза окрашены страхом. Осколок кареты вонзился ему в бедро, из-за чего текла кровь, но он совсем не чувствовал этого. Если бы Ван Чун не оттолкнул его, его постигла бы та же участь, что и повозку.

— Беги беги…

— Бабушка, бабушка, я боюсь!

......

Все вокруг было в хаосе. Многие люди упали от страха, несколько маленьких девочек кричали, а седые старухи были настолько напуганы, что их лица стали ужасно бледными.

Многие были окровавлены из-за травм от летящих обломков кареты, но большинство людей просто испугались.

Колокол Боланга!

Ван Чун уставился на колокол, его бледное лицо сморщилось.

Более тысячи лет назад, во времена династии Цинь, кто-то пытался убить Цинь Ши Хуана в Боланге 1 с помощью такого рода метода. Ван Чун не ожидал, что этот же метод будет использован против него.

Бузз!

Взгляд Ван Чуна скользнул по области, а затем поднялся в небо. В отличие от других, Ван Чун был очень уверен, что этот бронзовый колокол упал с неба очень высокого места. Но Ван Чун ничего не видел в небе.

Откуда взялся этот бронзовый колокол?

— Кто-нибудь, уберите это место и позаботьтест об этих людях.

— Да, молодой мастер.

В тот момент, когда Ван Чун заговорил, фигуры немедленно выбежали из своих укрытий в окрестностях. Это были все охранники из клана Ван. Теперь, когда Ван Чун был маркизом, вся линия Ван смотрела на него с невероятной важностью. Даже если бы Ван Чун не захотел, большой дядя Ван Чуна Ван Гэн, его дядя Ли Лин и его маленький дядя Ван Ми не позволили бы ему остаться без охраны.

— Пожалуйста, пойдем со мной.

— Маленькая девочка, ты в порядке?

......

Охранники клана Ван едва появились из окрестностей, когда ситуация внезапно изменилась. Просто, когда все были в самом расслабленном состоянии, бум! Стена, ближайшая к Ван Чуну, внезапно взорвалась. Фигура, одетая в массивный костюм из бронзовых доспехов, с великолепным Венцом Шипов под ногами, вылетела из руин стены.

— Шивадала, пилуса, ливаэрну!

Странный набор иностранных слов вышел изо рта гигантского человека. Пока он продолжал говорить, его металлическая сабля вспыхнула, огромный поток энергии сабли завыл в воздух, и мгновенно обернулся вокруг Ван Чуна.

Само пространство, казалось, было разделено пополам, когда мимо прошла энергия сабли, в воздухе появились две трещины высотой десять с небольшим чжан.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, и даже те охранники клана Ван, которые все еще скрывались, побледнели. В восприятии толпы, аура этого бронированного человека была невероятно взрывной, как сильные волны, которые могли потопить их всех в любой момент.

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

1.Чжан Лян, который впоследствии стал ведущим государственным деятелем династии Хань, которая сменила Цинь, был потомком клана, который имел долгую историю работы в одном из штатов, в конечном итоге аннексированных Цинь. Чжан Лян, чтобы отомстить за свое упавшее состояние, затратил целое состояние своей семьи в попытке убить Цинь Ши Хуан. Его план убийства был таким: зная, что Цинь Ши Хуану придется пройти через место под названием Болангша, когда он совершит поездку по стране, у Чжан Ляна был тяжелый железный молот весом около 120 цзин, около 160 фунтов или 72 кг, изготовленный и нанятый сильным человеком бросить это. Затем он подождал в Болангше, чтобы прибыла свита императора. Увидев экипаж, который, как он подозревал, принадлежал Цинь Ши Хуану, он приказал силовику бросить молоток, в результате чего экипаж и его обитатель были раздавлены.

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

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

Если вам понравилась глава:

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

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

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

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 663. Убийство! (II)**

Эксперт Глубокого Бойца, близкий к царству Имперского Бойца!

Эта мысль мелькнула в умах охранников. Они были обычными охранниками из клана Ван, не подходящими для эксперта такого уровня.

Бузз!

Внезапно, под их ошеломленными взглядами, Ван Чун поднял палец, немедленно останавливая эту грандиозную и ужасающую энергию сабли.

Бум! Пылающий Меч Ци появился из кончика пальца Ван Чуна и разбил эту энергию сабли на куски. Почти в тот же момент Ван Чун выдернул левую руку. В то время как все всё еще пытались понять, что происходит, Ван Чун уже швырнул свой меч из Стали Вутц в воздух. Меч пронзил доспехи гигантского человека, его наконечник вонзился в его сердце и прошел через его спину.

Клан!

Колени мужчины в доспехах подкосились, и он упал на землю, ослепительный Ореол Шипов у его ног рассеялся. Глаза мужчины были широко открыты, и устремлены на Ван Чуна, очевидно, не в силах поверить, что удар, который он нанес всем своим могуществом, был так легко уничтожен Ван Чуном.

— Не знаешь собственной силы!

Ван Чун усмехнулся, щелкнув рукавами, и медленно пошел вперед. В юго-западной войне его сила резко возросла, что позволило ему прорваться в Царство Императорского Бойца. Ему даже удалось легко убить Лунциньбу, поэтому проиграть противнику такого уровня было смешно.

Более того, сабельная энергия никогда не была основана на принципе — чем больше, тем лучше. Качество всегда преодолеет количество в этой области, и — Искусство уничтожения Богов и Демонов Су Чжэнчэня было названо величайшей техникой в мире. Как обычная энергия сабли может сравниться с ней?

Твишь! Твишь!

Ван Чун едва успел пройти два шага, когда его глаза внезапно открылись и в ушах прозвенел металлический свист. Три черных стрелки, сверкающие зеленым блеском, выскочили с конца улицы в виде треугольника. Появившись всего несколько минут назад, они уже были прямо перед лицом Ван Чуна.

Бзз! Тело Ван Чуна слегка наклонилось в сторону, как будто он уже предсказал эту атаку, и три стрелки коснулись его волос. Бах Бах бах! Три стрелы ударили древнее дерево ученого на обочине дороги, мгновенно превратив его в порошок.

Ван Чун легко увернулся от этих ядовитых стрел, и затем его тело покачнулось, исчезнув, как клуб дыма. Когда он появился в следующий раз, он уже был в нескольких шагах.

Бум бум бум!

За его спиной другая волна стрел пролетела в другом направлении, проходя над местом, где он стоял всего несколько секунд назад. Пыль поднялась в воздух, когда они разрушили стену, которая была позади него.

Но все это было далеко не концом…

— Убей его!

Крики пришли со всех сторон. После этих двух волн скрытой атаки люди вокруг Ван Чуна внезапно сорвали маскировку и бросились на него. Ху, люди из западных регионов, тибетцы, аравийцы, даже Хань… эти люди следили за Ван Чуном все это время, выбирая этот момент, чтобы начать засаду.

Свист! Первыми прибыли изогнутые скимитары в форме полумесяца Аббасидского Халифата. Эти уникальные лезвия длиной менее одного фута были заточены как спереди, так и сзади. Только ятаганы с их изысканной резьбой могли соответствовать им.

По правде говоря, это было единственное место, где пользователь ятагана мог использовать свою силу.

После этих арабских ятаганов было много другого оружия, гудящего в воздухе. Ху, люди из западных регионов, тибетцы, аравийцы и ханьцы сошлись на Ван Чуне, как голодные волки, их ореолы пересекались и окружали Ван Чуна, блокируя все пути спасения.

И эти Ху, представители западных регионов, тибетцы и аравийцы… независимо от того, к какой расе или племени они принадлежали, они откладывали все и достигли невидимого и молчаливого соглашения.

— Убить Ван Чуна.

Бузз!

В мгновение ока бесчисленные скимитары и орудия убийства, казалось, оказались на грани достижения цели. Ван Чун только спокойно улыбнулся, как будто этих людей не было.

Тумп! Легким движением его ноги из его тела внезапно вырвался барьер из Звездной Энергии со слабым красноватым оттенком и накрыл его, как колокол. КланКланКлан! Все ятаганы и другое оружие остановились, как будто пробили бронзовую стену.

— Ваша подготовка была слишком бедной!

Ван Чун взглянул на окруживших его людей с резким и холодным светом в глазах.

Если бы эти люди действительно исследовали его, они бы знали, что он теперь совершенно другой человек. Он больше не был обычным воином, которого можно победить с помощью одного лишь количества.

Было очевидно, что эти люди знали лишь только, что он был превосходным стратегом, а не то, что его совершенствование в боевых искусствах было таким же шокирующим.

— Ли Сие!

Ван Чун больше ничего не стал делать, только выкрикнул имя.

Бум!

Человеок-гора внезапно вырвался со второго этажа соседнего ресторана. За его спиной был огромный меч, который был выше среднего взрослого человека.

Бум!

Слабая рябь вспыхнула в воздухе. Никто не смог увидеть, как Ли Сие сумел вытащить свой меч, когда яростный Ци Меча разорвал воздух, разделив задних восемь убийц по линии талии.

Оставшийся Ци Меча пронзил камни улицы, оставив трещину длиной в несколько с лишним чжан.

— Игнорируйте это и убейте его!

Крепкий Ху неожиданно заговорил на языке Ху и отбросил все остальное, ускорившись, и напав на Ван Чуна.

Но затем крошечный кинжал пронзил его шею и шею его товарищей. Тудтудтуд! Остальные наемные убийцы были зарублены, как пшеничные стебли, в мгновение ока! Их глаза расширились, а тела упали.

— Лорд Маркиз, ты в порядке?

Ли Сие убрал свой гигантский меч и поспешил к нему.

— Я в порядке. Это произошло только потому, что их расследования явно не хватало. — Мягко сказал Ван Чун, медленно убирая крошечный кинжал из Стали Вутц. Это был кинжал, который он выковал для себя. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы практиковать свое Ци Меча, но этого было более чем достаточно, чтобы справиться с этими убийцами.

Клан!

Ван Чун схватил меч из Стали Вутц, который был в самом сердце коленопреклоненного трупа и потянул. В то же время его левая рука потянулась и сняла шлем человека.

— Это действительно был турок!

На лице Ван Чуна не было удивления.

— Это были не только турки. Были также гогурцы, аравийцы, тибетцы и западные регионалы, даже китаны. Лорд Маркиз, благодаря вашей победе на юго-западе над Далун Руозаном и Хуошу Хуйцаном, все считают вас шипом в их глазах. — Обеспокоенно сказал Ли Сие.

Ван Чун был внешне спокоен, но внутренне бдителен. На первый взгляд он казался одиноким, но его доверенные помощники следили за ним все время. В эти несколько коротких мгновений бесчисленные люди вышли из окружающих ресторанов, гостиниц, переулков и далеких концов улиц.

Текущий статус Ван Чуна больше не был статусом обычного наследника клана Ван.

Он был уже не простым наследником, а настоящим дворянином.

Только его звания ученика Сына Неба было достаточно, чтобы бесчисленные люди следили за ним и защищали его из тени. Если что-то действительно случится с ним в такой критический момент, никто не сможет снести головы.

— Ха-ха, я тоже в этом уверен.

Ван Чун безразлично махнул руками. Пережив ад на юго-западе, он обнаружил, что ему не трудно перенести такой незначительный инцидент.

— О, и я уже не говорил тебе? Почему ты до сих пор называешь меня лордом маркизом?

— Ваш подчиненный не осмеливается. Существует различие между верхом и низом, и молодой мастер теперь является маркизом, лично получившим титул молодого маркиза у Его Величества. Если мы, люди на вашей стороне, не будем обращаться к вам как к лорду маркизу, другие люди будут еще менее готовы сделать это.

Ли Сие опустил голову и глубоко поклонился.

Ван Чун беспомощно покачал головой. Ли Сие действительно был похож на скалу. После того, как он начал упорно цепляться за принцип, никто не смог бы убедить его в обратном.

— Я знаю, что ругать тебя не будет иметь значения. Просто следуй за мной.

Ван Чун повернул голову, говоря это. Он увидел несколько знакомых фигур, спешащих из этого направления. По их форме Ван Чун сразу понял, что это были люди из Бюро Обрядов и Чемберлена Зависимостей.

— Лорд Маркиз, наши извинения за медлительность. Милорд в порядке? Есть какие-нибудь травмы?

— Лорд Маркиз, пожалуйста, простите нас. Мы определенно усилим патрули. Такой инцидент не повторится! Эти ублюдки стали такими смелыми! Среди бела дня они все же осмелились действовать так безрассудно в столице!

......

Эти чиновники, одетые в малиновые одежды, пинали трупы убийц, и говорили низкие слова.

Но перед Ван Чуном лица этих людей упрямо поворачивались к земле, не осмеливаясь поднять головы, с видом полной застенчивости.

Это случилось среди бела дня. Если бы Ван Чун столкнулся с какой-то неожиданной аварией, все присутствующие должны были бы принять последствия от Императора Мудреца.

— Ли Сие, поговори с ними. У меня есть другие вопросы, поэтому я ухожу.

Ван Чун даже не взглянул на этих людей и ушел, как только отдал приказ.

Люди из Бюро Обрядов и Чемберлена Зависимостей были ближе всего к Королю Ци, и именно в этих двух правительственных учреждениях фракция Короля Ци обладала наибольшей властью. Ван Чун не забыл о том, что с ним сделали Чемберлен Зависимостей и Бюро Обрядов во время миссии Учебного Лагеря Куньву и церемонии награждения.

Возможно, раньше он был кем-то неизвестным, но теперь он был дворянином, и даже Бюро Обрядов и Чемберлену Зависимостей приходилось кланяться и пресмыкаться.

— Прощайте, лорд Маркиз.

Ли Сие поклонился и быстро принялся разбираться с этим инцидентом для Ван Чуна. Когда погибло так много людей, требовалось объяснение, и Ли Сие сразу понял, что прибыли Суд Дворцового Надзора, Имперская Армия и городская охрана.

......

— Снова провал! Этот ребёнок очень проницателен. Это уже второй раз.

— Правильно! Никому из тех, кого мы хотели убить, не удавалось прожить второй день. Нам удалось убить людей, гораздо более грозных, чем он, но наши методы против него бесполезны.

— С такими вещами мы ничего не можем сделать. Мы все еще не можем позволить себе быть обнаруженными. Если посторонние обнаружат наше существование, первыми людьми, которых убьет мастер, будем мы.

В нескольких тысячах метров от места, где было совершено нападение на Ван Чуна, в углу ресторана сидели две фигуры в черной одежде. Земля у их ног была покрыта трупами. Официанты, горничные, хозяин и завсегдатаи… у всех были широко открытые глаза, и они лежали в лужах 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 664. Новая встреча со вторым братом Ван Бэем**

Воздух был наполнен густым запахом крови, но две фигуры в черных одеждах продолжали сидеть напротив друг друга и пить, как будто ничего не случилось.

Если бы присутствовал Одинокий Волк, он бы точно был шокирован. Одежда этих людей и аура, которую они источали, были точно такими же, как и у людей, преследовавших его в Цзянъе.

Никто не мог ожидать, что они дойдут от юго-запада до столицы.

— Похоже, нам придется просить помощи Лу У.

Рядом на трупе стояла третья фигура в черном, внезапно заговорив, смывая кровь со своего меча.

В тот момент, когда он сказал это, весь ресторан стал мертвенно неподвижным, слабый запах страха начал дрейфовать по комнате.

— О, вы не хотите? Не забывайте, если миссия провалится, мы все будем убиты.

Третья фигура в чёрном халате усмехнулась в тишине своих товарищей.

— Но… Лу У слишком кровожаден. Если он слишком нашумит и спровоцирует внимание этого человека в Императорском Дворце, мы все равно можем оказаться мертвы. — Сказала одна из фигур в чёрных одеждах за столом шатким голосом.

Столица Великого Тана, как говорили, была самым опасным местом в мире именно из-за этого высшего существования мира, управляющего Дворцом Тайцзи, Сыном Небес Великого Тана.

Третий человек мгновенно замолчал, в его глазах появилось глубокое опасение.

— … Хммм, расслабься, мы всего лишь несколько креветок. Как мог такой, как он, обратить на нас внимание? И, как у Императора, у него есть бесчисленные дела, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Неужели он действительно отбросит правительственные дела и станет убивать таких второстепенных игроков, как мы?

Хотя он, казалось, говорил с двумя другими фигурами, третий человек в черной одежде пытался убедить именно себя.

— В любом случае, мы все равно должны это сделать, даже если мы не хотим. Если мы не хотим умереть, мы должны выпустить Лу У. Если этот ребёнок будет убит, мы сделаем большой вклад. Когда придет время, нам просто нужно как можно быстрее покинуть столицу… Как вы думаете, у нас есть другой выбор?

Пока он говорил, голос третьей фигуры становился все более решительным.

Выражение в глазах этой пары людей начало меняться. После долгого молчания они оба кивнули.

— Давайте сделаем так, как вы предлагаете. Как только Лу У освободят, смерть этого парня будет гарантирована. Но если мы сделаем это, нам придется уйти как можно быстрее.

С этими последними словами ресторан постепенно погрузился в тишину.

......

Попытка покушения на дороге была лишь небольшим перерывом для Ван Чуна. Того, что могло заставить его сердце тревожно забиться, было очень трудно найти.

Усаживаясь в другую карету, Ван Чун изменил курс на ворота дворца.

— Отвези меня в Смертную Тюрьму.

Ван Чун высветил свой жетон маркиза, позволяя ему спокойно идти к Смертельной Тюрьме. Ван Чун был учеником Сына Неба, и знак, показывающий его титул Молодого Маркиза, имел эмблему дракона с пятью когтями. Это было уникальным среди маркизов, особый подарок, который Император Мудрец вручил Ван Чуну.

Кроме гарема и нескольких особых мест, Ван Чун мог использовать свой жетон Молодго Маркиза, чтобы свободно перемещаться по большинству мест Императорского Дворца.

В Смертной Тюрьме находились люди, признанные виновными в совершении тяжких преступлений, и лишь немногие могли когда-либо оттуда выйти. Но если сравнивать с имперской тюрьмой, в которой можно было оставить в живых только с прощением от Императора Мудреца, заключение в Смертную Тюрьму было гораздо более легким наказанием.

Ван Чун направился к камере своего второго брата Ван Бэя.

— Лорд Маркиз, пожалуйста, проходите!

Это был тот же самый набор охранников, но на этот раз они казались Ван Чуну гораздо более уважительными, их головы были склонены, а глаза смотрели в землю.

К настоящему времени репутация Ван Чуна была хорошо известна даже этим охранникам Смертной Тюрьмы в глубине Императорского Дворца, и они испытывали несравненно глубокое уважение к нему.

Это был не первый раз, когда Ван Чун попал в Смертную Тюрьму. Он слегка кивнул этим охранникам и прошел через ворота, ведя знакомый путь в его глубины.

Темная камера молчала, окружение наполнилось ужасным запахом смерти. Как будто он вошел в какой-то опасный мир преисподней.

Однако в этой мрачной камере не было холода. Наоборот, горящая горячая сила заполняла это место, как будто действующий вулкан лежал под землей.

Все в этом месте изменилось со времени первого визита Ван Чуна.

— Второй брат, — сказал Ван Чун. Когда он посмотрел на длинноволосую фигуру в камере, стоящую спиной к нему, в его глазах мелькнуло беспокойство.

Этот вид непрерывного выделения тепла не был нормальным. Ван Чун чувствовал, что синдром берсерка, от которого страдал его второй брат, становился все более серьезным.

В камере было тихо и спокойно. Из нее ничего не выходило, кроме бесконечной жары.

После того, как, казалось, прошло много лет, Ван Бэй наконец заговорил, его голос был ровным и лишенным эмоций. — Ты виделся с Сюй Цицинь?

— Да.

Ван Чун кивнул с легкой улыбкой на лице.

Никто другой не знал, что Сюй Цицинь была помещена под домашний арест в клане Сюй, но Ван Бэй оставил небольшое сообщение для Ван Чуна.

Во время юго-западной войны вторая волна провизии, людей и вооружений, которые отправила Сюй Цицинь, была перехвачена и задержана королем Ци, и тот, кто действовал от имени Короля Ци в руководстве силами, которые перехватили все эти конвои, был Чжоу Чжан.

Король Ци был императорским принцем Великой Династии Тан, членом императорского двора, что означало, что во многих делах он не мог лично принять участие. Но Чжоу Чжан был другим. Будучи приемным сыном короля Ци, он мог владеть жетоном короля Ци и использовать имеющиеся в его распоряжении силы, чтобы помешать Ван Чуну.

Однако это также не слишком сильно повлияло бы на Короля Ци или, по крайней мере, не вызвало бы критики со стороны императорских цензоров. Если что-то действительно пойдет не так, король Ци может претендовать на полную невиновность.

В этих обстоятельствах Сюй Цицинь была окружена проблемами, внешними и внутренними, и ее клан и король Ци оказывали на нее давление, в результате чего она не могла справиться с этими проблемами. И эта вторая волна снабжения и людей была чрезвычайно важна для армии протектората Аннана на юго-западе.

Чжоу Чжан и Король Ци вмешались на этом критическом этапе.

Но даже Чжоу Чжан не мог ожидать, что встретит своего пожизненного врага, который только что покинул Смертную тюрьму, Ван Бэя.

В конце битвы Чжоу Чжан был тяжело ранен. Когда его собирались убить, Ван Бэй внезапно пришел в себя. Однако те люди, которые сопровождали Чжоу Чжана, были превращены в трупы, разбросанные вокруг ног Ван Бея под влиянием синдрома Берсерка.

Внезапное появление Ван Бэя заставило схему, нацеленную на Ван Чуна, исчезнуть ни с чем. Император Мудрец пообещал Ван Бэю, что он сможет избежать смертной казни, но Ван Бэй ничего не мог поделать с Сюй Цицинь.

В конце концов, клан Сюй имел право осуществлять свои внутренние дела так, как ему нравилось, и было неуместно вмешиваться Ван Бэю. Ему не стоило позволять синдрому берсерка разразиться, чтобы он мог зарезать клан Сюй.

Таким образом, после той битвы Ван Бэй оставил сообщение для Ван Чуна и затем вернулся в Смертную Тюрьму.

По этой причине Ван Бэю также удалось избежать осуждения со стороны имперских цензоров. Более того, Имперский Город был запретным местом, а Смертная Тюрьма — вдвойне. Несмотря на то, что король Ци услышал эту новость, он ничего не мог с этим поделать.

— Я могу только помочь тебе в этом. Так как тебе удалось все решить самому, ты не должен был приходить. Это не то место, где ты должен находиться.

Ван Бэй говорил спиной к Ван Чуну, его голос по-прежнему был без эмоций.

— Ты мой второй брат. Мы семья. Почему я не могу прийти? — Спокойно сказал Ван Чун.

— Нет необходимости в таких словах. Я однажды помог тебе, но я не смогу помочь тебе каждый раз. Кроме того, когда ты уйдешь, скажи охранникам, что я больше ни с кем не буду встречаться, так что… тебе не нужно приходить снова!

Голос Ван Бэя был холоден, как лед, и звучал так, словно собирался оттолкнуть посетителей.

Сердце Ван Чуна болело, когда он смотрел на эту знакомую спину. Это был его второй брат, который с детства делал все по-своему, всегда перенося всю боль и трудности в одиночестве.

Он верил, что справится со всем в одиночку, но все изменилось.

— Второй брат, я знаю, о чем ты думаешь, но есть некоторые вещи, которые ты не можешь решить, прячась в Смертной Тюрьме. И ситуация изменилась, так что сокрытие не решит ни одной проблемы.

В глазах Ван Чуна промелькнуло чувство уважения, а также сочувствие и душевная боль, когда он уставился на тело своего второго брата, обмотанное цепями, и волосы, стекающие по его спине.

Взрыв!

Ван Чун неожиданно хлопнул ногой по земле. Клетка затряслась, и из тела Ван Чуна вырвалась кровавая энергия, мгновенно увеличившая и без того кипящую температуру.

Изначально поведение Ван Чуна было элегантным, но теперь он выглядел совершенно другим человеком. Вся его аура стала жестокой, беспощадной, наполненной запахом жажды крови и кровопролития.

Тщательное наблюдение показало бы, что аура Ван Чуна была довольно похожа на ауру Ван Бэя.

— Как это возможно!

Земля загудела, когда Ван Бэй повернул голову, его глаза были широко открыты, по ним текла кровь. Он с недоверием смотрел на такое же дикое лицо Ван Чуна.

— Как это могло случиться! Только один человек в одном поколении клана Ван должен страдать от синдрома берсерка. Я думал, что меня достаточно, так почему ты тоже заболел синдромом берсерка?!

КланКланКлан! Цепи тряслись и стучали. Во вспышке света Ван Бэй появился у решетки камеры, его бледные руки потянулись к Ван Чуну. Но они были вынуждены остановиться, находясь в нескольких шагах от Ван Чуна.

Вся камера была построена для защиты от синдрома берсеркера Ван Бэя. Любому, кто стоит в проходе, будет невозможно причинить вред.

Но Ван Бэй, казалось, не знал обо всем этом. Вены на его лбу вздулись, а выражение лица стало диким. Похоже, он перенес какой-то сильный психологический шок.

— Синдром берсерка… два человека в одном поколении! Как это может быть, как это может быть!

Ван Бэй пробормотал про себя, его руки закрыли его голову, все его тело дрожало, его растрепанные волосы безумно танцевали в воздухе.

— А-а-а-а! Этого не должно быть! Я не верю, я не верю!

Наконец, Ван Бэй поднял голову, широко раскрыв глаза и издав болезненный вой. Вся камера задрожала.

Ван Чун ничего не сказал, только сочувственно наблюдал за мучительной агонией своего брата.

Синдром Берсерка был проклятием клана Ван, бременем, которое его второй брат должен был нести в одиночку. С того момента, как он осознал, что страдает синдромом берсерка, его второй брат начал намеренно дистанцироваться от других.

Он даже просил Короля Суна и Императора Мудреца заключить его в темную камеру в глубине Тюрьмы Смерти.

Ван Чун знал, чего он боялся. Он беспокоился, что станет таким же, как их легендарный предок и убьет всех, кто рядом с ним. Если был шанс, Ван Чун не хотел принуждать его.

Но Ван Чун прекрасно понимал, что он не просто принуждает, но и помогает своему брату. Если бы его просто оставили в этой мрачной камере в Тюрьме Смерти, жизнь его второго брата действительно закончилась бы гибелью.

Ван Чун не мог смотреть, как он делает это с собой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 665. Лу У! (I)**

Мир уже изменился. В такое время Ван Чун нуждался в еще большей помощи своих родственников, в помощи Ван Бэя.

Его второй брат должен был понять, что есть некоторые вещи, которые были даже более важными, чем синдром Берсерка, которым он был обременен!

— Второй брат, не обманывай себя. Ты знаешь, что синдром Берсерка может резонировать друг с другом. Ты, наверное, знал об этом, когда я вошел в столицу. Именно поэтому ты хотел отказать всем посетителям и спрятаться в Смертной Тюрьме Императорского дворца.

Ван Чун вздохнул. Он никак не мог сказать, о чем думал его второй брат. Но его способность видеть в мыслях брата не наполняла глаза Ван Чуна никаким удовольствием, только горечью.

— Но, Второй Брат, есть некоторые вещи, для которых сокрытие бесполезно.

Когда Ван Чун заговорил, он прислонился спиной к стене прохода и медленно соскользнул на землю. Хотел ли его второй брат слушать, или нет, Ван Чун должен был это сказать. Он должен был хотя бы попробовать в последний раз.

Ван Бэй дрожал в своей камере, очевидно потерянный в своем собственном мире, неспособный услышать что-либо за его пределами. Но Ван Чун знал, что его брат слушал каждое его слово.

Потому что они были братьями, потому что это был его второй брат.

Он может не отвечать, но он обязательно выслушает и поможет.

— Второй брат, ты знал? Я стал маркизом. Его Величество лично присвоил мне титул- Молодой Маркиз, титул маркиза, лично созданный Императором Мудрецом. Вероятно, это первый раз, когда такое делается в истории Великого Тана.

Ван Чун говорил без заботы, его губы изогнулись в улыбке.

— Кроме того, Отец и Большой Брат также были вознаграждены. Они получили большое повышение по службе, и в будущем их заслуги в армии будут только продолжать расти, плавно шествуя в небеса. Наш клан Ван наверняка иметь безграничные перспективы, он похож на солнце в зените. Даже король Ци не посмел бы действовать так безрассудно со мной, как он это делал в прошлом.

В камере было тихо, единственным звуком был голос Ван Чуна. Но в какой-то момент тело Ван Бэя прекратило болезненную дрожь.

Хотя ответа по-прежнему не было, его брат, по крайней мере, перестал так сильно волноваться. Все его тело успокоилось.

Но то, что сказал дальше Ван Чун, явно не соответствовало его ожиданиям.

— Но, Второй Брат, ты знаешь, как это. Хотя все в столице могут завидовать нашей славе, будь то я, Отец или Большой Брат, мы все чуть не умерли на горе Юаньфэн на юго-западе, и в этом случае мы бы никогда не смогли вернуться.

Пока он говорил, Ван Чун бросил взгляд на Ван Бэя, заметив, что тело его брата на мгновение явно вздрогнуло. Ван Чун улыбнулся, прежде чем продолжить.

— Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты не хочешь навредить нам из-за своего синдрома берсерка. Но разве ты не знаешь? Даже если ты заперся в Императорском Дворце, ты не сможешь изменить одну вещь.

— Если мне, Большому Брату и Отцу суждено умереть, мы все равно умрем в конце концов. Разница лишь в том, что не ты убьешь нас. Но для нас, какая будет разница?

— Юго-запад… что же там произошло?

Внезапно из камеры донесся голос, прервавший Ван Чуна. Хотя Ван Бэй все еще был повернут спиной к Ван Чуну, впервые с тех пор, как Ван Чун вошел в тюрьму, он взял на себя инициативу задать вопрос.

Ван Чун ярко улыбнулся и сразу же начал подробно рассказывать о юго-западной войне. Будучи потомком клана Ван, его второй брат также имел право знать, что произошло.

Вся юго-западная война, от первоначального отъезда до первого сражения, вплоть до последнего решающего сражения — пересказ этой войны с участием бесчисленных людей появился из уст Ван Чуна. Будучи основным участником и стратегом, Ван Чун мог дать гораздо более подробный и гораздо более привлекательный отчет, чем любой другой человек.

Посторонние могли видеть только славу, но под спокойной поверхностью был порочный подводный поток, гораздо более дикий и опасный, чем мог себе представить любой наблюдатель.

Ван Чун говорил о многом. Вероятно, это был самый подробный пересказ юго-западной войны в мире, и число людей, которые слышали эту историю до такого подробного уровня в Великом Тане, можно было бы посчитать с одной стороны.

В своей камере Ван Бэй молчал, не проявляя никаких эмоций. Но Ван Чун понял, что он определенно слушает и слушает гораздо внимательнее, чем кто-либо другой.

— Второй брат, когда мир в опасности, каждый человек обязан спасти его. Наш клан Ван — это клан министров и генералов, поэтому мы естественно рождены с большей ответственностью, чем другие. Если даже мы не вложим всю нашу энергию, какая надежда может быть для империи?

— Когда все гнездо перевернуто, ни одно яйцо не будет в безопасности. Вы также видели опасность, в которой находится империя. Великий Тан больше не Великий Тан прошлого, а зарубежные страны больше не являются прежними тоже.

— Мир уже изменился, и подводное течение уже начало подниматься под спокойную поверхность. Это определенно не первый раз, и, конечно, это не будет последним. Нам удалось, к счастью, победить Мэнше Чжао и У-Цан на этот раз, но что будет в следующий раз или дальше? Что если все страны, граничащие с Великим Таном, станут работать вместе?

— А вдруг нам повезет?

— Второй брат, моя сила слишком мала. Я хочу кое-что сделать, кое-что изменить, но я не могу сделать это один.

— В этом мире есть вещи более важные, чем синдром Берсерка.

— Второй брат, мне нужна твоя помощь.

С этими словами Ван Чун глубоко вздохнул и встал. Слушал ли его второй брат или нет, он сказал все, что хотел сказать.

Что будет дальше, решать не ему.

— Второй брат, в этом мире есть вещи более важные, чем синдром берсерка. Синдром берсерка — это просто проклятие тела, а не души. Не позволяй своему телу управлять своим разумом.

Ван Чун уставился на своего брата после этих последних слов.

Камера за ним погрузилась в глубокое молчание. Ван Бэй сидел один, ничего не говоря, его мысли были непостижимы.

......

С наступлением ночи вся столица была спокойной, единственные звуки издавали сторожа и императорские солдаты, патрулирующие улицы. Красные фонари в резиденции клана Ван были похожи на звезды на ночном небе.

Вокруг резиденции клана Ван, глубокой ночью, на крышах окружающих зданий стали появляться фигуры в черных одеждах, которые никто не заметил.

— Пора!

— Мы можем вызвать Лу У!

— Помните, не позволяйте людям из клана Ван сбежать. Кроме того, если появятся какие-нибудь императорские солдаты или сторожа, убейте их! Не позволяйте им создавать проблемы!

......

Люди в черных одеждах наблюдали за резиденцией клана Ван в центре. Там было мирно, красные фонари свисали с карнизов, добавляя спокойствия и тепла.

Было уже поздно, и все слуги и служанки клана Ван уже погрузились в глубокий сон. Большинство охранников также отправились отдыхать, а несколько разрозненных охранников, оставленные патрулировать, не были способными представлять какую-либо угрозу.

Это был лучший шанс нанести удар.

Бузз!

Мужчины в черных одеждах сидели, скрестив ноги, на окружающих крышах, их пальцы начали образовывать ручные печати. Внезапно вспыхнули тусклые столбы света, соединяя людей в черных одеждах друг с другом. В мгновение ока странная и невидимая формация окутала всю резиденцию клана Ван.

Бззт! Никто в темноте не заметил, как из-за угла поместья начал подниматься черный купол, медленно поднимаясь в воздух, чтобы полностью окружить резиденцию.

Изнутри казалось, что небо над резиденцией клана Ван несколько потемнело, но в это время никто не заметил ничего странного.

По мере того, как темнота постепенно углублялась, в поместье начал проникать странный неловкий воздух.

Крэк!

В павильоне на северо-восточном углу резиденции клана Ван внезапно начала открываться земля, изнутри раздался громкий звук.

— Кто?

— Кто идет туда?

......

Рукава хлопали, пара охранников Клана Ван пролетела в воздухе, и бросились к звуку. Но прежде чем они могли отреагировать, взрыв, взрыв! Две руки толще бедер обычного взрослого вырвались из-под земли и схватились за их лодыжки.

— Ах!

Пара закричала, когда их одежда и звездная энергия внутри их тел мгновенно воспламенились, из их глаз, рта и ушей вылетело пламя.

В одно мгновение эти два охранника клана Ван были сожжены в пепел, а их крошечные частицы разбросаны по воздуху.

Румбл! Земля раскололась на части, когда толстые стальные руки расширили трещину.

Роооар!

Рев зверя донесся из-под земли, когда поднялся странный великан. Его тело было массивным, его руки были толстыми, как бедра, а его бедра, как гигантские каменные столбы. Он был ростом 2,7 или 2,8 метра, даже выше, чем Непобедимый великий генерал Ли Сие.

— Убьююю!

Когда этот гигантский человек взревел, все его тело взорвалось жестокой и злобной аурой какого-то дикого зверя. Бум! Его кулак ударил, но прежде чем он ударил, павильон в нескольких шагах распался на куски под действием силы невидимой энергии. Осколки дерева загорелись пламенем, поднимающимся на несколько чжан вверх.

— Убью! Всех убью! — Взревел великан, его глаза сияли красным светом. Его рот постоянно повторял одни и те же фразы, поскольку его намерение убивать стало настолько густым, что казалось, что оно приняло физическую форму, деформируя окружающее пространство.

Взрыв! Взрыв!

Гигант бросил взгляд на область и быстро направился к дальнему кабинету. Хорошо освещенный кабинет походил на маяк в темной ночи.

— Привет!

— Кто идет! Как ты смеешь прийти в столичный клан Ван и беситься тут!

Из мрака донесся крик женщины. Вспышка света раздался от соседнего здания, и маленькая фигура, полностью одетая в черное, спрыгнула с крыши к великану.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 666. Лу У (II)**

Миясамэ Аяка была очень быстра. Во всей резиденции клана Ван она была первой, кто прибыл на место происшествия, поэтому она также нанесла удар. Ван Чун назначил Миясаме Аяку первым экспертом, который будет реагировать на любые инциденты ночью, когда весь клан Ван крепко спал.

Клан!

Как она и ожидала, меч Миясаме Аяки нанес удар в грудь гиганта. Но вместо звука металла, пропарывающего плоть, раздались брызги искр и лязг металла. Меч Миясаме Аяки не смог пробиться.

— Как это могло произойти?!

Миясаме Аяка была шокирована, ее красивый цвет лица побледнел, и она потеряла самообладание. Хотя меч в ее руке казался ничем не примечательным, на самом деле это был стальной меч Вутц, который Ван Чун лично выковал для нее, настолько острый, что волосы, летящие в порывах ветра, могли быть разрезаны им пополам.

Вряд ли что-либо могло блокировать это оружие. Казалось, что даже знаменитый латный доспех У-Цана не существовал для оружия из Стали Вутц, а тем более любого другого вида вооружения.

Но этот гигант полагался исключительно на свою плоть, чтобы блокировать меч из Стали Вутц. Этот результат был совершенно немыслим для Миясамэ Аяки.

Рев!

Миясамэ Аяка была ошеломлена, а гигант — нет. Вспышка света в виде стального кулака размером с чашу для подаяний упала на Миясаме Аяку.

— Ах!

С криком Миясаме Аяка улетела прочь вместе со своим мечом. Ее тело врезалось в крышу на расстоянии десяти с лишним Чжан, разбившись о бесчисленные черепицы.

Рев! Отправив Миясаме Аяку в полет, гигант больше не обращал на нее внимания, немедленно возобновив шаги к освещенному фонарями кабинету.

— Это убийца!

Теперь весь клан Ван зашумел, громкое столкновение давно разбудило всех ото сна. Бесчисленные охранники выбежали из своих комнат, устремляясь со всех сторон, чтобы остановить гиганта.

— Aaааах!

Одним ударом гиганта раздались крики в воздух, многие из них загорелись фиолетовым пламенем. Их тела и одежда были сожжены в пепел и рассеяны по воздуху.

Бум бум бум! Независимо от того, сколько людей пришло к гиганту или насколько они были сильны, все они были как овцы перед тигром. Одного удара было достаточно, чтобы размельчить их и сжечь их остатки в пепел.

Даже все вместе охранники клана Ван были ничем иным, как муравьями перед великаном. Ни один из них не мог принять ни единого удара.

Пламя начало распространяться в поместье, сжигая все залы, башни, павильоны и набережные. Огромный гигант был похож на разрушителя, оставляя за собой только пепел.

— Стой!

В тот момент, когда казалось, что великан собирается уничтожить резиденцию клана Ван, убить всех охранников и продолжить беспрепятственно идти к кабинету Ван Чуна, в ночи разразился рев.

Бум! В одно мгновение, когда гигант, казалось, собирался вырваться из окружения, массивная фигура в тяжелой броне столкнулась с ним.

......

В кабинете Ван Чун сидел, скрестив ноги, у фонаря. После возвращения из Императорского дворца и посещения своей матери, Ван Чун вошел в кабинет и начал совершенствоваться.

Именно так Ван Чун проводил большую часть своего времени с момента своего возвращения в столицу.

Но эта ночь должна была отличаться от остальных.

— Ах!

Крик за криком слышались снаружи. В начале, Ван Чун не обращал на них особого внимания. В конце концов, хотя клан Ван нельзя было назвать логовом скрытых экспертов, здесь все еще было много мастеров боевых искусств. Это было не то место, куда мог ворваться обычный человек.

И кроме того, Миясаме Аяка и Ли Сие патрулировали в темноте.

Но Ван Чун постепенно начал чувствовать, что что-то не так, потому что крики снаружи, казалось, только усиливались, и вскоре к ним присоединились звуки обрушившихся зданий.

Это, конечно, не было признаком того, что конфликт подходит к концу.

— Что происходит? Столица — важная область под ногами Сына Небес. Как мог кто-то быть способным вторгнуться в такое место?

Ван Чун нахмурился и встал. Открыв дверь, он вышел из кабинета. Несмотря на то, что Ван Чун уже мысленно подготовился, он все еще испытал сильный шок, когда увидел картину на улице.

Хотя резиденция клана Ван не могла сравниться с роскошью короля Ци или короля Суна, это все еще был клан министров и генералов. Здания были построены в особом стиле, со всеми павильонами, башнями, садами и прудами, соответствующими статусу клана.

Но, когда Ван Чун вышел из кабинета, его встретила совершенно другая картина. Огромный участок зданий, садов и прудов был полностью разрушен.

Пламя все еще пылало среди руин, и везде, где смотрел Ван Чун, земля была покрыта толстым слоем черного пепла. В центре этого черного пепла стоял гигант высотой 2,7 или 2,8 метра, его мускулы выпирали, его тело возвышалось, как гора в руинах поместья.

Напротив него, Непобедимый Великий Генерал Ли Сие в настоящее время вел ожесточенный бой.

Хотя он не видел битвы, запаха сгоревшей плоти в воздухе было достаточно, чтобы Ван Чун мгновенно побледнел.

— Что это за монстр?

Ван Чун видел значительную долю экспертов, в том числе Хуошу Хуйцана и Дуань Гэцюаня, но ни один из них не испускал чувства, которое Ван Чун испытал от этого монстра.

Это была машина для убийства, созданная с целью убивать. Ван Чун не мог чувствовать никаких эмоций от его тела, только сильное желание убивать и разрушать.

Клан!

Без малейшего колебания Ван Чун протянул правую руку и вытащил свой меч из Стали Вутц. Взрыв! Ван Чун с грохотом опустил ногу в воздух.

— Искусство прыгающего дракона!

Дракон взревел, и тело Ван Чуна взвилось в воздух, демонстрируя его самую мощную технику. Первоначально эта техника предназначалась для использования с копьем, но Ван Чун модифицировал ее, чтобы ее можно было использовать с любым видом оружия, сохраняя при этом его первоначальную силу.

Бум! Ван Чун сорвался с неба, как падающая звезда, и врезался в голову великана, его стальной меч Вутц точно нацелился на его точку Байхуэй.

При нынешнем уровне силы Ван Чуна Искусство Прыгающего Дракона обладало чудовищной силой. Земля дрогнула в момент удара, земля под ногами гиганта треснула, и его ноги подкосились.

Как это могло произойти…

Зрачки Ван Чуна сжались, когда его сердце задрожало. В этот момент раздался голос Ли Сие.

— Молодой мастер, осторожно!

Прежде чем Ван Чун успел среагировать, он увидел кулак размером с чашу для подаяний, наполненный разрушительной энергией, быстро заполняющий поле его зрения, подлетая к нему.

Взрыв!

Ван Чун немедленно послал в ответ свой кулак, ударив гиганта. Бум! Мощная волна энергии пронеслась сквозь него, и тело Ван Чуна вздрогнуло. Несмотря на свою невероятную силу, он не был неспособен противостоять этой силе и был отправлен в полет.

Хуум! Внезапно вспыхнуло фиолетовое пламя из руки, которую Ван Чун использовал, чтобы ударить гиганта.

— Что это за монстр?

Звездная энергия в Ван Чуне взорвалась, мгновенно погасив фиолетовое пламя, но ему пришлось потратить довольно значительное ее количество.

— Молодой Мастер, будь осторожен. Этот монстр чрезвычайно опасен. Энергия внутри него может зажечь нашу Звездную Энергию. Любой, у кого недостаточно силы, сгорит в пепел. Так погибли все охранники.

Ли Сие с помощью меча оттолкнул монстра и отступил к Ван Чуну. Ван Чун заметил, что его кулак также был обожжен. Он также явно был ранен странным фиолетовым пламенем этого великана.

— Но самое странное — это черные чешуйки на его теле. Наши мечи из Стали Вутц не могут его поранить.

Грудь Ли Сие вздымалась, когда он уставился на гиганта в глубоком шоке, который был виден в его глазах. Его совершенствования и большого меча из Стали Вутц, который он носил на спине, было достаточно, чтобы Ли Сие убил бесчисленных грозных противников. Однако он никогда не сталкивался с таким страшным и опасным.

Чудовище, которое может блокировать мечи из Стали Вутц своим телом, не должно было существовать в этом мире.

Ван Чун ничего не сказал, только уставился на гиганта. Хотя он не заметил этого раньше, слова Ли Сие заставили его более внимательно изучить тело великана. Гигант действительно был покрыт плотным слоем черных чешуек.

— Это не то, что может иметь человек!

Глаза Ван Чуна расширились. Существо перед ним превзошло границы человеческого существа. Ли Сие был самым высоким человеком, которого он когда-либо видел, но это существо перед ним было несколько выше, чем Ли Сие, настоящий гигант.

И эти черные чешуйки на его теле, способные блокировать мечи из Стали Вутц, были явно ненормальными.

Ван Чун не помнил такого монстра в своих воспоминаниях, ни в этой жизни, ни в прошлой.

— Убить! Я хочу убить вас всех!

Хотя Ван Чун и Ли Сие остановились, гигант все еще шел. Его взгляд быстро повернулся, переместившись от своего бывшего противника Ли Сие к Ван Чуну, кровавый свет в его глазах воспылал.

Бум!

В мгновение ока струйка фиолетового пламени упала с неба к Ван Чуну и Ли Сие.

— Умрите!

Пламя хлынуло и взорвалось, покрывая землю каменными осколками и фиолетовыми углями. Ван Чун и Ли Сие уклонились влево и вправо соответственно, чтобы избежать этой атаки.

— Хахаха, этот придурок пришел сам!

— Лу У уже увидел цель. Этот ребёнок уже мертв.

— Никто не может остановить Лу У. Сила этого парня безгранична, и никакие края или концы мечей не могут пробить его тело. Только фиолетового пламени на его теле достаточно, чтобы сжечь их до пепла.

— Обратите внимание на плащаницу. Начиная с этого момента, никому не позволено видеть или открывать, что здесь происходит. Чем дольше Лу У сражался, тем злее и мощнее он становился. Все, о чем нам нужно было побеспокоиться. — Это позаботиться о последствиях.

— Как только цель будет уничтожена, мы сразу же уйдем.

......

Фигуры в черных одеждах сидели вокруг резиденции клана Ван, их глаза мерцали холодным светом. Когда Лу У ударит, он не остановится, пока последний человек не будет убит.

Люди клана Ван были обречены!

Все, что им нужно было сделать, это сохранить формирование. Во мраке темный саван продолжал окружать резиденцию клана Ван, становясь все темнее и мрачнее, скрывая весь свет и звуки 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 667. Лу У (III)**

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Пыль поднялась, и волны энергии распространились по всей резиденции клана Ван. Лу У был похож на зверя в человеческом облике в своем безумном стремлении к Ван Чуну. Его сила была невероятно огромной, и ни одна стена или здание не могли остановить его шагов.

— Осторожно!

Ли Сие крепко сжал свой меч, его настроение было нервным до крайности. С того момента, как появился Ван Чун, этот монстр сосредоточил все свое внимание на нем.

Куда бы Ван Чун не бежал, он следовал за ним повсюду.

Куда бы он ни шел, даже черепицы не осталось бы!

— Ли Сие, попробуй его подмышку, живот, спину, копчик и ворота жизни!

Ван Чун выскочил из облаков пыли в небо, перекатился в воздухе и плавно приземлился на соседней крыше.

Такова была сила этого великана, что даже Сила Императорского Бойца Ван Чуна не могла противостоять ему. Более того, его кожа была настолько непроницаемой, что даже меч из Стали Вутц не смог добиться успеха, из-за чего Маленькое искусство Иньян Ван Чуна также оказалось неэффективным.

— Это бесполезно! У этого монстра нет даже смертельных точек акупунктуры. С нашей силой просто не справиться с ним.

Голос Ли Сие донесся сзади. Его меч был выше человека и способен расколоть открытые горы, но, когда он бил тело великана, казалось, что он вообще ничего не делал.

— Я не могу в это поверить! Насколько крепок этот монстр?

Ли Сие стиснул зубы, его разум был в смятении. Его меч не мог быть заблокирован только мощной защитой. Это также потребовало бы невероятной устойчивости.

Чешуйки могли блокировать острие меча из Стали Вутц, а плоть могла противостоять воздействию звездной энергии. Такие возможности были просто абсурдны. Ни Ван Чун, ни Ли Сие никогда не сталкивались с таким странным противником.

— У него должна быть слабость. Кого-то без слабости не существует. Попробуйте его глаза. Я не верю, что его глаза могут блокировать меч из Стали Вутц. — крикнул Ван Чун, и, говоря это, его пальцы выпустили два ослепительных потока почти твердой Ци Меча к глазам великана.

Но Ци Меча Ван Чуна вскоре наткнулась на невидимый барьер и быстро исчезла.

И Ван Чун, и соседний Ли Сие слегка побледнели от этого. Совершенствование этого гиганта достигло уже чрезвычайно удивительного уровня.

Его защита была совершенно всеобъемлющей и непробиваемой.

Если даже его глаза обладали такой мощной защитой, трудно было представить какой-либо другой способ победить этого монстра.

Бум! Пока Ван Чун размышлял, Лу У поднял правую руку и нанес еще один удар по нему. Похоже, в воздухе ничего не было, но Ван Чун расширил глаза и сразу взлетел.

Внизу земля сотряслась, и двухэтажное здание рухнуло и начало гореть фиолетовым пламенем.

Атаки Лу У были бесшумными, и часто случалось так, что, когда он был еще в нескольких шагах, его атака начиналась как невидимая волна энергии. Если кто-то станет медленно реагировать, умрет, даже не зная почему.

И фиолетовое пламя, которое он скрывал в своем теле, оставалось постоянной и огромной угрозой.

— Что это за вещь?

Бесчисленные мысли проносились в голове Ван Чуна. Он все время пытался выяснить происхождение этого гиганта, но до сих пор терпел неудачу.

Даже с воспоминаниями о двух жизнях, Ван Чун не смог вспомнить какую-либо информацию об этом монстре.

Такое было просто невозможно!

Как великий маршал мира, Ван Чун обладал высшим авторитетом в этом мире. Будь то секреты Великой Династии Тан, У-Цана, турок, Аббасидского Халифата или даже кого-то вроде Небесных Гигантов, Ван Чун мог вспомнить об этом.

Но он не мог найти ни малейшей информации об этом монстре, тем более исследовать его способности.

Это была полная аномалия!

Бузз!

Внезапно, пока Ван Чун все еще думал, фигура быстро начала приближаться.

Дерьмо! Как он внезапно стал таким быстрым?

Лицо Ван Чуна было немного ошеломлено.

Хотя гигант был силен, он не мог сравниться со скоростью Ван Чуна, которая была крайне важна для способности Ван Чуна легко маневрировать вокруг него. Но теперь, по какой-то причине, гигант явно стал намного быстрее.

Бум! Большая колонна позади Ван Чуна была распылена. Тем временем Ван Чун внезапно разделился на три фигуры, и его меч из Стали Вутц пронзил шею великана.

Клан! Посыпались искры, и меч из Стали Вутц снова был заблокирован плотным ковром черных чешуек, покрывающих шею великана. КланКланКлан! Ли Сие выбрал тот же момент, чтобы нанести своим массивным мечом серию ударов по голове, шее, спине, бедру гиганта…

Ночью ливни искр зажглись, но оба их меча из Стали Вутц не смогли сделать ни единой отметки.

Рев!

Гигант поднял руки, и волна бесконечной насильственной энергии вырвалась из него.

Этим одним ударом некогда Святой Войны и будущий Непобедимый Великий Генерал были посланы в полет как тряпичные куклы.

Сильное пламя распространялось по их телам, как будто они были покрыты маслом.

— Черт!

Ван Чун стиснул зубы. Он чувствовал, что этот монстр, похоже, становится все сильнее и сильнее. Более того, фиолетовое пламя было похоже на личинок в его костях, постоянно поглощая внутреннюю энергию Ван Чуна.

На поле битвы Ван Чуну было бы все равно, поскольку искусство Маленького Иньян могло пополнить его энергию в любое время.

Но теперь, в этом другом месте, искусство Маленького Иньяна стало совершенно бесполезным.

— Убью! Всех Убью!

Глаза Лу У вспыхнули кровавым светом, а его тело треснуло и застонало. Его и без того гигантская фигура от 2,7 до 2,8 метра теперь выросла еще больше, до 2,9 метра. Он казался еще больше, мускулистее, страшнее, еще сильнее и внушительнее.

Бум!

Его столпоподобные ноги прижались к земле, и он оставил остаточные изображения, когда выстрелил в воздух. С тяжелым намерением убить, он бросился к Ван Чуну, как молния.

— Молодой мастер, будь осторожен!

Ли Сие был ошеломлен. Энергия, излучаемая гигантом, явно становилась все более сумасшедшей, жестокой, опасной и смертельной.

Но больше всего беспокоило Ли Сие то, что энергия гиганта продолжала расти.

— Не убивай моего брата!

Внезапно в его голосе зазвучал голос девушки. В нескольких десятках Чжан толпа горничных и слуг Клана Ван дрожала от страха. Красавица средних лет и восьми- или девятилетняя девочка, стоящие перед этой толпой, были особенно поразительны.

Маленькая девочка была в ярости, злобно уставившись на Лу У. Взрыв! Без предупреждения, девушка внезапно бросилась вперед.

— Яо-эр!

— Маленькая сестра, убирайся с дороги!

Ван Чун побледнел, но его голос все еще звучал в воздухе, когда миниатюрная фигура Ван Сяояо, таща за собой пятно, врезалась в гористую фигуру Лу У.

Румбл! Земля сотряслась, когда эти две совершенно противоположные фигуры врезались друг в друга, но звук был похож на рев какого-то гигантского зверя.

Волны энергии взорвались, бросив ветер в хаос и даже заставив черепицы и обломки на земле лететь.

Бум! Маленькая фигура вылетела из пыли, но эта фигура быстро вспомнила себя, фыркнула и пошла обратно.

— Младшая сестра!

Ван Чун был ошеломлен.

— Ли Сие, поторопись и двигайся!

Ван Чун соединился со своим мечом и улетел в пыль. В то же время Ли Сие зарычал и последовал за Ван Чуном.

Бум бум бум!

Потрясающие небеса гремели изнутри в пыли. Трио Ван Чуна, Ли Сие и Ван Сяояо теперь были в напряженной схватке с Лу У.

И Ван Чун, и Ли Сие были элитными экспертами того времени, поэтому поистине шокирующим было проявление силы Ван Сяояо. Эта младшая дочь клана Ван родилась с божественной силой, и под руководством мастера Ван Чуна, Старика Демонического Императора, ее удивительный талант был раскрыт, в результате чего ее сила взлетела до еще более пугающих высот.

Во время войны на юго-западе Ван Сяояо практически не использовала какие-либо виды боевых искусств, но с ее металлическими молотами в руке ее было не остановить. Будь то человек или лошадь, они убивала их одним ударом молотка.

Даже генералы не смогли выдержать ни одного удара. Такая божественная сила была действительно ужасающей!

С точки зрения чистой плотской силы, ни могущественный Ван Чун, ни будущий Непобедимый Великий Генерал Ли Сие не могли сравниться с младшей сестрой Ван Чуна, и это был не маленький пробел.

Они даже не были на одном уровне!

Но даже в этом случае объединенная сила этого трио была едва достаточной, чтобы противостоять гиганту Лу У.

Роооар! — Убить! Убить! Убить! Все должны быть убиты!

Лу У продолжал реветь, его руки дрожали, каждый удар нес достаточно силы, чтобы разрушить горы. Тем временем его тело излучало волну за волной Звездной Энергии, его особая энергия заставляла Звездную Энергию в телах этих трех вспыхивать фиолетовым пламенем, быстро истощая их силы.

— Какая могущественная маленькая девочка! Откуда у этого клана Ван появилось так много грозных персонажей?

Увидев, как свирепый Ван Сяояо внезапно атакует и задерживает наступление гиганта Лу У, фигуры в черных одеждах, окружающие резиденцию клана Ван, были ошеломлены.

Один Ван Чун был достаточно силен. Их организация пыталась убить его несколько раз, но он каждый раз предсказывал их удары и избегал их. И этот Ли Сие также смог вступить в прямой бой с Лу У. Теперь эта маленькая девочка, которой не было даже десяти, внезапно появилась. Хотя она казалась изящной и утонченной, ее сила была просто удивительной. Она была еще крепче, чем Ли Сие…

Ни одна из этих фигур в черных одеждах никогда не ожидала этого.

Для среднего великого клана уже было достаточно иметь только одного эксперта на этом уровне, но этому крошечному клану Ван удалось собрать троих!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 668. Разъяренная сестренка**

— Хм, и что с того, если у них есть три эксперта Царства Императорского Бойца? Против Лу У это все еще бесполезно. Они все равно умрут!

Очень быстро фигура в черной мантии, сидящая в северо-западном углу в металлической маске с изображением дикого демона на лице, начала насмехаться. Теперь он был рад, что они решили использовать Лу У для сегодняшней операции. В противном случае, с этими тремя скрытыми экспертами Царства Императорского Бойца клана Ван, они действительно могли бы понести тяжелые потери.

— Все, слушайте! Положите все силы на поддержание границы! Всего через час битва закончится! — Холодно приказал человек с маской демона.

Тело Лу У было непроницаемо для всех видов оружия. Более того, по мере продолжения битвы его ярость возрастала, как и его сила. В конце концов, все в клане Ван, включая цель этой операции, все равно окажутся мертвы!

Вероятно, даже люди из клана Ван не ожидали, что это формирование не просто для того, чтобы помешать народу клана Ван или помешать посторонним осознать, что внутри происходит битва. Его более важной целью было не допустить, чтобы Лу У ранил свою собственную сторону.

Как только Лу У будет сражаться более часа, он достигнет критической точки. Его скорость, сила и фиолетовое пламя внутри него претерпят качественную трансформацию. В скором времени его скорость вырастет до невероятного уровня.

Как только Лу У придет в бешенство, ему потребуется всего десять минут, чтобы укатать всю резиденцию клана Ван. Только через десять минут, когда все цели будут уничтожены и в его окружении не останется живых существ, Лу У наконец успокоится.

Но даже фигуры в черных одеждах не могли предсказать всего. Ситуация развивалась немного иначе, чем они представляли…

— Яааа! Я не верю, что ты сильнее меня!

В схватке Ван Сяояо внезапно взорвалась варварской силой, спровоцированной потрясениями, которые нанес ей Лу У. Взрыв! Ее нога топнула ногой, и Ван Сяояо гибко прыгнула на плечо Лу У.

Она держала его одной рукой, а другой схватила его за шею.

— Оууууууу!

Тело Лу У дрогнуло от боли, и он закричал, но все его крики были ограничены резиденцией клана Ван, без звука, способного просочиться наружу.

— Я не позволю тебе ударить меня, я не позволю тебе ударить меня! — резко крикнула Ван Сяояо, стиснув зубы. Она никогда не признавала поражения, и тот факт, что она все время была проигравшей стороной в борьбе с Лу У, уже заставил ее вспыхнуть. Бах Бах бах! Ее крошечные кулаки били Лу У с силой гор, каждый удар заставлял тело Лу У содрогаться, каждый удар был сильнее, чем любая атака Ван Чуна или Ли Сие.

Лу У родился с чрезвычайно крепкой плотью, но молодая леди из клана Ван родилась с удивительной силой, которая полностью соответствовала Лу У.

Хууууууул! Лу У взвыл от боли, когда ему наконец удалось использовать локоть, чтобы отбросить Ван Сяояо.

— Младшая сестра!

Ван Чун сделал дугу в воздухе, прыгнул, правая рука ловко вытянулась, чтобы схватить сестру за спину.

— Третий брат, я в порядке! Хммм, какой монстр! Он все еще позволил мне вырвать несколько чешуек!

Ван Сяояо выплюнула немного слюны и открыла руку, отбросив черные осколки на ладони.

— Чешуйки?

Глаза Ван Чуна расширились, последовав за осколками, которые выбросила Ван Сяояо. Рядом он заметил несколько тонких черных чешуек, незаметно лежащих в куче мусора, их поверхность мерцала холодным светом.

Хотя эти чешуйки были ничем не примечательными обломками, их вид мгновенно вызвал появление в сознании Ван Чуна массивных волн. Его взгляд внезапно повернулся к Лу У, все еще удерживаемому Ли Сие.

На первый взгляд, в этом таинственном гиганте не было ничего особенного, но Ван Чун быстро сделал новое открытие. На его шее Ван Чун ясно увидел, что несколько мелких чешуек отсутствовало, изнутри текла слабая фиолетовая кровь.

— Это…

Удивленный, Ван Чун вдруг что-то понял и повернул голову к невинному лицу своей младшей сестры.

Он всегда знал о божественной силе своей сестры, но с тех пор, как его сестра отправилась на гору духовной вены, и ее учил Старик-демонический император, Ван Чун не знал, насколько она стала сильнее. Во время юго-западной войны его сестра также делала все возможное, чтобы избежать его, так что прошло уже некоторое время с тех пор, как Ван Чун видел ее боевую силу.

Ван Чун не ожидал, что его младшая сестра будет такой сильной. Даже его меч из Стали Вутц, использованный изо всех сил, не смог сломать одну из чешуек этого гигантского монстра, но его младшая сестра взобралась на его шею и сумела оторвать его чешуйки своими голыми руками!

— Ли Сие, придумай, как его обнять! Я скоро приду!

У Ван Чуна больше не было времени думать. Он снова поднял меч, схватив рукоять обеими руками. Бум! Раздался еще один потрясающий удар, и меч взревел. Ван Чун выскочил из-под земли, его меч из Стали Вутц провел огромную дугу в воздухе, и ударил вниз!

Бум!

Фиолетовое пламя было разорвано мечом на части, а массивная фигура Лу У также была отброшена на землю.

Рев!

Волны энергии распространились наружу, и кровавое пламя в глазах Лу У усилилось. Его массивные руки опустились на голову Ван Чуна.

Прикосновение одной ладони может привести к тому, что даже сталь рухнет и расколется, не говоря уже о теле из плоти и костей. Но когда руки Лу У взлетели по воздуху, лязг! Меч выше человека пронзил его руки. Лу У взвыл от боли, когда Ли Сие ударил его по рукам.

Левая рука Лу У хотела ударить Ван Чуна, но Ли Сие быстро повернул меч и снова отбросил его.

Эта пара работала с предельной скоростью и гармонией. Пока Ли Сие отражал атаки Лу У, Ван Чун протянул два пальца и вонзил их в щель, образованную, когда Ван Сяояо вынула чешуйки.

Сняв весы, Ван Сяояо также нанесла несколько небольших ран.

— Искусство Маленького Иньян!

Вставив два пальца в шею Лу У, Ван Чун немедленно активировал самую еретическую технику в мире — Искусство Маленького Иньяна. Искусство Маленького Иньян изначально требовало использования Маленького Меча Иньян, а также того, чтобы противник был тяжело ранен или находился на грани смерти. Тем не менее, Ван Чун значительно продвинулся в искусстве Маленького Иньян, в результате чего оно претерпело качественные изменения.

С определенной точки зрения, усовершенствованное Искусство Маленького Иньян уже обладало частью способностей Великого Искусства Творения Небес Иньян. Даже если Ван Чун не использовал Маленький Меч Иньян и его противник не был тяжело ранен или умирал, он все равно мог поглотить его энергию.

Это было истинное лицо самого зловещего искусства в мире, но способности Ван Чуна все еще были незначительными. Он не мог походить на Старика-Демонического Императора, мгновенно высасывающего энергию своего противника и превращающего его в высохшую шелуху.

Тем не менее, этого было достаточно для Ван Чуна.

Румбл! Богатая, холодная и властная энергия начала вырываться из тела Лу У в тело Ван Чуна, мгновенно рассеиваясь в меридианах Ван Чуна.

Ван Чуну вдруг показалось, что его бросили в ледяной дом, его меридианы и энергия крови, казалось, замерзли. Странно, однако, что эта ледяная и властная энергия также, казалось, содержала тепло вулкана.

Контраст этих двух противоположных энергий, горячей и холодной, заставил Ван Чуна почувствовать, будто его тело разрывается на части.

Ван Чун никогда не испытывал ничего подобного. После всех противников, с которыми он сражался, это был первый раз, когда Ван Чун столкнулся с такой странной энергией.

— Что это за монстр?

Все тело Ван Чуна вздрогнуло. Даже Великие Генералы не обладали бы такой сложной Звездной Энергией, но этот странный монстр обладал.

Однако Ван Чун быстро обнаружил преимущества этой энергии. Безграничная энергия начала пронзать его тело. Его резервы Звездной Энергии были сильно истощены в ходе этой битвы, но не только теперь они пополнились, но и Ван Чун обнаружил, что раны, нанесенные фиолетовым пламенем, были мгновенно исцелены. Даже его мышцы и клетки были возобновлены.

Ван Чун действительно никогда не сталкивался с такой уникальной формой энергии.

Бум!

Во вспышке света и порыве ветра два черных силуэта быстро начали стремительно приближаться к Ван Чуну. Бум! Глаза Ван Чуна вспыхнули, когда его тело отскочило от головы Лу У, едва успев избежать смертельной атаки Лу У.

— Оуууу!

Глаза Лу У пылали намерением убить. Увидев, как Ван Чун отпрыгнул, он поднял голову, толкнул ногами и понесся, словно пушечное ядро, в погоню.

Но прежде чем он смог продвинуться хоть сколько-нибудь, две жесткие руки схватили его за лодыжки и бросили его обратно на землю.

— Иди сюда!

Яростный рев Ли Сие сотряс небеса. Снова и снова Лу У удавалось побить его, стимулируя ярость этого гордого и раздражительного Великого Непобедимого Генерала.

Его кулак загорался фиолетовым пламенем, а его звездная энергия постоянно сгорала. Даже одежда на его груди сгорела, обнажив его выпуклые мышцы, но Ли Сие это не волновало.

Бум!

Выдвинувшись вперед, его глаза изрыгали пламя, Ли Сие бросился на Лу У, как зверь, нанося удар за ударом по гиганту, и они снова вступали в бой.

Тем временем Ван Чун приземлился на соседних руинах стены. Легким прыжком он влез обратно в драку, его пальцы снова вонзились в шею Лу У. Искусство Маленького Иньяна снова активировалось, и эта ледяная и властная энергия снова проникла в его тело.

Сила Ван Чуна быстро росла. Через несколько коротких мгновений он вернулся к своему пиковому уровню энергии. Напротив, Лу У, чья сила все время росла, внезапно обнаружил, что его сила колеблется, как свеча на ветру, под воздействием искусства Маленького Иньян.

Хотя его сила все еще росла, скорость роста явно замедлилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 669. В поисках подсказки!**

— Черт возьми! Что за техника у этого парня, что он даже способен поглощать энергию Лу У?

Вне резиденции клана Ван неожиданно встал лидер черных одежд в маске демона, сидящий на крыше к северо-западу. Его зубы были сжаты, и он злобно уставился на Ван Чуна.

— Лидер, мы не получали никакой информации о том, что цель обладает этой способностью. Он, вероятно, скрывал ее. — Сказал другой человек в черной мантии. Его отношение было как у служителя, выражение его лица было очень уважительным.

Взрыв! Прежде чем он успел закончить говорить, мощный поток энергии ударил и отправил его в полет на двадцать с небольшим чжан.

— Какие скрытые способности? Понятно, что ваше расследование было плохим. По сути, вы не собрали никакой информации о цели.

В глазах лидера было пламя, выражение его лица было гневным.

Это была не первая операция Лу У. Он существовал более века и имел дело с еще более сильными противниками. Никогда ему не нужно было тратить столько времени. Обычно Лу У требовалось всего несколько минут, чтобы плавно избавиться от цели, а остальное время занимало сворачивание вещей.

Но в этой операции тот же самый Лу У оказывался в затруднительном положении на каждом шагу, и цель могла даже поглотить силу Лу У. Такой ситуации никогда еще не было.

Никто не мог вынести энергию Лу У. В прошлых экспериментах все люди, которые взаимодействовали с его энергией, умерли без исключения. Но теперь, прямо перед их глазами, кто-то мог извлечь силу Лу У без помощи какого-либо инструмента или устройства.

Если бы они не были свидетелями этого, они бы никогда не осмелились поверить, что такое возможно.

— Лидер, мы должны послать людей внутрь, чтобы работать совместно с Лу У? — Предложил другой человек в чёрном халате.

— Ты сошел с ума? Лу У не может отличить друга от врага. Когда он начинает убивать, он никого не отпускает. Как мы можем работать с ним?

Человек в черной одежде, который предложил это, сразу же замолчал.

— Сейчас мы ничего не можем сделать, кроме как поддерживать границу. Кроме того, информация о том, что цель может поглощать энергию Лу У, должна быть немедленно сообщена. — Жестко приказал лидер в черных одеждах. — Кроме того, прочитайте мантру об упрочнении формации и приготовьтесь стимулировать силу Лу У. В любом случае, мы должны убить цель как можно быстрее.

— Но, Лидер, это повредит Лу У и уменьшит его жизнь. Господин не будет счастлив.

— Это не то, о чем вы должны беспокоиться. Все вы знаете, насколько мощна энергия Лу У. Только небеса знают, что произойдет, если цель сможет поглотить ее в больших количествах. Если миссия будет провалена, кто здесь будет нести ответственность? Вы хотите, чтобы все мы умерли?

Окружающие мужчины быстро замолчали, никто не заявлял о дальнейших возражениях против приказов своего лидера. Они начали петь странные заклинания, заставляя черный дым подниматься и исчезать в темной пелене, покрывающей резиденцию клана Ван.

......

В поместье борьба между Лу У и трио Ван Чуна, Ли Сие и Ван Сяояо достигла апогея. Повсюду клубился дым, в то время как волнами энергии отправлялись в полет осколки гравия и дерева.

Когда эти осколки ударяли об окружающие стены, они оставляли глубокое отверстие, размером примерно с палец.

— Ах!

Крики тревоги раздавались не прекращаясь. Горничные и слуги дрожали от страха, их лица были бледны.

Клан Ван был кланом министров и генералов, его периметр патрулировался императорской армией. Он считал себя абсолютно безопасным в столице.

Никто из этих людей никогда не испытывал ничего подобного. Этот человекоподобный монстр уже уничтожил более половины резиденции клана Ван, оставив только руины и опустошение.

— Что происходит? Такой серьезный инцидент, так почему же императорская армия не прибыла?

В нескольких десятках чжан, мать Ван Чуна, мадам Ван, стояла рядом с искусственной горой, ее лицо было ужасно бледным и чреватым беспокойством.

— Мадам, управляющий уже ушел, чтобы позвать их, но по какой-то причине он не вернулся. — Сказала девушка-слуга дрожащим голосом, ее лицо побледнело, а губы сжались.

— Возьмите несколько человек, чтобы пойти и посмотреть. Мы должны привести сюда императорскую армию. — Сказала мадам Ван.

Ван Чун и Ван Сяояо были чрезвычайно сильны, но было ясно, что пара брата и сестры вместе с Ли Сие проигрывали.

Даже такой человек, как мадам Ван, которая не занималась боевыми искусствами, могла сказать, что поражение Ван Чуна было лишь вопросом времени.

— Маленькая Сестра, возьми под контроль его ноги!

— Ли Сие, обрати внимание на его руки! Сделай все возможное, чтобы подавить их! Не дай ему времени напасть на меня или мою сестру.

— Искусство Маленького Иньян!

......

Ван Чун постоянно работал вместе с Ли Сие и Ван Сяояо, чтобы удержать Лу У.

Ван Чун уже мог сказать, что Искусство Маленького Иньян имело решающее значение для борьбы с этим монстром. Пока он мог поглощать энергию монстра, монстр мог быть ограничен до определенного уровня силы.

Но этого было еще далеко недостаточно, так как этот монстр обладал уникальной силой. Со временем он становился все сильнее и сильнее, и даже искусство Маленького Иньяна не могло остановить эту тенденцию.

— Нет! Если это будет продолжаться, мы будем истощены до смерти! — Вдруг сказал Ван Чун.

Во время войны на юго-западе он убил более десяти тысяч солдат Мэнше Чжао и У-Цана подряд, но против этого чернокожего монстра, Ван Чун был как ребенок, пытающийся удержать гигантского зверя. Было постоянное чувство, что он отстанет и потеряет контроль.

Более того, фиолетовое пламя монстра все еще представляло огромную угрозу. Ван Чун мог использовать Искусство Маленького Иньян для пополнения своей энергии, а его младшая сестра родилась с божественной силой, поэтому она могла обойтись без Звездной Энергии.

Но Ли Сие явно достиг своего предела.

Более половины его энергии было сожжено фиолетовым пламенем. Если это продолжится, Ли Сие скоро выйдет из битвы, и тогда они все будут мертвы.

— Молодой Мастер, поторопись и уйди. Я сдержу его, пока ты и мадам отступаешь! Одной нашей силы недостаточно, чтобы справиться с этим монстром! Мы должны вызвать экспертов Императорской Армии и работать с ними. — Сказал Ли Сие, его грудь вздымалась, а его тело обливалось потом. Было ясно, что он потратил много сил.

— Нет, возьми моего маленького брата и уходи, пока я задерживаю его!

Прежде чем Ван Чун успел закончить говорить, он услышал детский и недовольный голос за ухом.

— Хммм, вы двое можете уйти, если хотите, но я не буду! Я не верю, что могу проиграть ему.

Лицо Ван Сяояо было упрямым, и ее яростного поведения было достаточно, чтобы вызвать головные боли у Ван Чуна и Ли Сие. Ван Сяояо полностью отличалась от той, какой была раньше. С ее настроением даже Ван Чун и Ли Сие вместе не могли изменить ее мнение.

Возможно, это можно было бы принять в любое другое время, но сейчас был смертельный бой!

Ли Сие ничего не сказал, только бросил на Ван Чуна поспешный взгляд за короткий промежуток времени. Эта маленькая леди из клана Ван имела преднамеренное поведение, высокий статус и, самое главное, удивительный уровень силы. Ли Сие не имел полномочий приказывать ей уходить.

Он мог рассчитывать только на Ван Чуна.

— Маленькая сестра, не шути! — Сказал Ван Чун с глубоким хмурым взглядом.

— Хм, мне все равно!

Ван Сяояо решительно бросаясь вперед, чтобы бороться с Лу У. Волны энергии вспыхнули, в результате чего облака пыли, охватившие резиденцию клана Ван, становились все гуще и гуще.

Бум!

Ван Сяояо быстро ушла и вернулся так же быстро. С грохотом черный силуэт вырвался из пыли и врезался в землю в брызгах мусора.

Рев!

После того, как Ван Сяояо отлетела, Лу У немедленно с ревом бросился на Ван Чуна, его малиновые глаза сияли в темноте.

— Что-то не так!

Когда он посмотрел в эти малиновые глаза, в голву Ван Чуна пришла идея, которая становилась все яснее и яснее. Этот монстр определенно нацелился на него, и среди трио он был тем, кого преследовали больше всего.

Это заставило Ван Чуна почувствовать себя жертвой.

Но это был не самый важный момент. Когда Ван Чун слушал рев Лу У, он что-то понял.

С тех пор, как началась битва, Ван Чун не слышал, чтобы этот монстр кричал ничего, кроме: «Убью, убью» или «Всех убью»

Это не была реакция какого-либо разумного существа.

И в глазах монстра Ван Чун мог видеть только бесконечное безумие и хаос.

… Если есть только безумие и хаос, тогда нельзя различить друга или врага. Маленькая Сестра и Ли Сие также станут его целями. Он определенно не будет атаковать только меня, как сейчас. По крайней мере, ясно, что его основной целью являюсь я. Монстр, впавший в безумие, не должен этого делать.

Ван Чун осмотрел окрестности. На первый взгляд все казалось нормальным, но затем Ван Чун почувствовал биение своего сердца, когда заметил, что что-то было странным.

Столица находилась у ног Сына Небесного, и ее население составляло около десяти миллионов человек, что делало ее самым процветающим и шумным местом в мире. Несмотря на то, что многие магазины уже были закрыты на сегодняшний день, предприятия работали до поздней ночи.

И даже в самый последний час возле резиденции Клана Ван было много богатых кланов, у которых в домах горели фонари или большие красные фонари свисали с карнизов.

Но все, что видел Ван Чун, было черным. Он не видел других фонарей, кроме тех, которые находились в резиденции клана Ван.

Более того, несмотря на то, что они так долго сражались и создали такой шум, снаружи не было никаких признаков активности, даже лая собаки.

Это неправильно. Происходит нечто ненормальное.

Ван Чун скривил брови, начиная понимать.

Рев! Силуэт неожиданно раздался сзади. Ван Чун сразу же подпрыгнул, едва увернувшись от атаки, но искусственной горе рядом с ним не так повезло.

Бум! Искусственная гора, которая была на высоте двух человек, была распылена невидимой энергией, ничего не оставив позади. Это было похоже на испарение.

Ван Чун приземлился на извилистые ветви сливового дерева и крикнул:

— Все охранники клана Ван, услышьте мой приказ! Немедленно выйдите и осмотрите окрестности! Захватите любых подозрительных людей!

Этот монстр был чрезвычайно могущественен, и испускаемое им фиолетовое пламя немедленно убивало слишком слабых людей. Таким образом, все охранники клана Ван, которые были еще живы, убежали и спрятались на некотором расстоянии.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 670. Враг обнаружен!**

— Да, молодой мастер!

— Разве ты не слышал? Спешите и уйдите!

Охранники немедленно взлетели.

......

— Мадам, молодой мастер, это плохо!

Вскоре после того, как охранники ушли, послышались панические крики со стороны главных ворот клана Ван. Стюард в коричневых одеждах, оставивший приказ мадам Ван за помощью, теперь бежал с толпой горничных и слуг, неистово крича.

— … Главные ворота чем-то заблокированы. Мы с горничными все испробовали, но все равно не смогли выбраться!

— Вы не могли даже пройти через стены? — С тревогой спросила одна из служанок мадам Ван в желтых одеждах.

— Это было бесполезно. Мы пытались перебраться, но что-то нас останавливало. Мисс Чжан даже окровавила свое лицо. — Сказала симпатичная горничная, стоящая за стюардом, ее лицо было ужасно белого цвета. Похоже, она испытала довольно серьезный шок.

Бузз!

Временами, когда говорящий, возможно, ничего не имел в виду под своими словами, слушатель мог интерпретировать сказанное по своему усмотрению. В то время как горничные Клана Ван все еще были ошарашены, Ван Чун почувствовал, как его сердце подпрыгнуло, и внезапно упал на землю.

В то время как у него могли быть только предположения в начале, Ван Чун теперь мог быть уверен, что сегодняшняя скрытая атака состояла не только из этого монстра. Снаружи находилась группа значительных размеров.

И эти люди пришли специально за ним.

Цзянъе… люди в черных одеждах…

Когда эта мысль пронзила разум Ван Чуна, он внезапно понял, и его лицо изогнулось в противной гримасе. После крупной победы на юго-западе Ван Чун стал занозой в глазах всех зарубежных стран: У-Цана, Мэнше Чжао, турков, Когурё. Они ничего сильнее не хотели, чем как можно быстрее от него избавиться.

Однако попытки покушения у этих различных зарубежных стран не выходили за рамки человеческого потенциала. Стрелы, сабли, копья, могущественные эксперты боевых искусств… все это было нормально и разумно.

Но эта сцена, разыгрываемая в резиденции клана Ван, уже вышла за рамки обычных боевых искусств. Будь то гигантский колокол, упавший с неба среди бела дня, этот человекоподобный монстр, внезапно появившийся в его доме, эта уникальная энергия фиолетового пламени или неизвестная сила, окутавшая весь клан Ван, — все это были ненормальные методы боевых искусств.

По воспоминаниям Ван Чуна, только те фигуры в черных одеждах, которые убили жену и дочь Гелуофэна, преследовали губернатора Цзяннаня Чжан Цяньтуо и выстрелили в него таинственной черной стрелой, могли сделать такие вещи.

Эти ублюдки довольно смелые!

Поняв причину, Ван Чун сжал кулаки, и выражение его лица мгновенно стало разъяренным. Столица находилась у ног Императора Мудреца, имела гарнизон с десятками тысяч солдат Имперской Армии под председательством самого Императора Мудреца. Более того, клан Ван был кланом министров, генералов и важных вассалов.

Эти ублюдки на самом деле осмелились начать такое крупное нападение в центре столицы с намерением уничтожить один из влиятельных кланов Великого Тана. Слово «дерзкий» больше не могло описать такое поведение. Это было полное игнорирование законов и принципов. Никакой светский закон или обычай не могли связать их.

Но эти мысли сохранялись в сознании Ван Чуна всего несколько мгновений. Он очень быстро успокоился. Ярость не сможет решить ни одну из его проблем. Теперь, когда он понял, что у этого монстра были спутники, его неотложной задачей было уничтожить их как можно быстрее.

Несмотря на то, что мы боролись так долго, на улице нет никаких признаков активности. Стюард также упомянул, что что-то, кажется, мешает им уйти. Это означает, что эти люди используют какое-то специальное образование, — тихо сказал себе Ван Чун.

Боевой путь принял много форм. Его отец и Сяньюй Чжунтун могли собрать силы многих людей, чтобы превратиться в мощное военное оружие, такое как Могущественный Чудотворный Бог и Бог Ваджра.

Это было просто проявление боевых искусств и внутренней энергии.

Ван Чун знал, что несколько формирований могут образовывать замкнутый домен, но эти образования не могли создавать настолько большие и жесткие домены, что могли бы охватить целое имение.

Если весь звук был обрезан, а все изображения были скрыты… Нет, невозможно заблокировать все изображения! Эта энергия, окутывающая Резиденцию клана Ван, может сильно затмить хрение посторонних, пытающихся всмотреться, но не может полностью заблокировать их зрение.

Если хозяин бешеной собаки не сможет увидеть свою цель, он не сможет подстрекать бешеную собаку укусить врага!

Стена по периметру!

Ван Чун с пониманием посмотрел на высокую стену. Поместья, подобные этому, всегда имели высокие стены по периметру, чтобы защищать себя и ничьи чужие глаза на них не пялились.

Но в такой момент эта стена стала лучшим помощником для этих людей в предотвращении обнаружения их деятельности.

Другими словами, в этот поздний час, если патрульные сторожа и имперские солдаты не смогут обнаружить, что происходит, никто не узнает. Даже если резиденция клана Ван будет разрушена, никто ничего не узнает до восхода солнца.

… Если это так, то их положение очень легко определить!

Глаза Ван Чуна вспыхнули холодным светом. Бум! Его тело вырвалось вперед, когда он разогнал Призрачные Ступени до своего предела, уклоняясь от разрушительного удара Лу У.

Сразу после этого Ван Чун подумал о методе.

— Вэй Го и Вэй У, немедленно отправляйте людей на северо-западный, северо-восточный, юго-восточный и юго-западный углы и складывайте вещи до тех пор, пока куча не достигнет высоты трех чжан! — Ввдруг сказал Ван Чун. — Если не найдете ничего подходящего, то используйте ткань. Начните с угла и продвигайтесь вдоль обеих стен, чтобы куча простиралась как минимум на десять чжан в длину с обеих сторон!

— Да, молодой мастер!

Вдали две высокие фигуры подтвердили его приказы и отправились с охраной. В клане Ван не могло быть ничего другого, но в нем было неисчислимое количество ткани, шелка и марли.

Это было обычным делом для большинства знатных кланов столицы.

Свишсвишсвиш!

Потребовалось всего несколько минут, чтобы стены из ткани были сложены вдоль стен по четырем углам резиденции клана Ван. А за пределами резиденции клана Ван фигуры в черных одеждах все еще были сосредоточены на Ван Чуне, поэтому они не заметили, что делают охранники.

Только после того, как их зрение потемнело, когда груды ткани и шелка начали подниматься по стенам, люди в чёрных одеждах начали бледнеть и взывать в тревоге.

— О, нет! Этот парень, он сумел нас достать!

— Он заметил нас!

— Лидер, мы потеряли связь с Лу У!

......

Все они были застигнуты врасплох. На этом этапе операции люди в черных одеждах внезапно осознали, что их цель оказалась в тяжелом положении. Он был слишком умен, и его реакция была слишком быстрой.

И они до сих пор не знали, как он понял, что они за стенами.

Более того, вся ткань была расположена точно так, чтобы блокировать их зрение, блокировать области, которые они использовали, чтобы вглядываться в клан Ван и направлять Лу У.

— Это проблема. Чтобы не видели посторонние, мы закрыли весь клан Ван, даже его стены. Теперь, когда он поднял эти стены из ткани, мы ничего не можем сделать.

Другой мужчина в черной мантии, который, казалось, имел какой-то статус, встал, нахмурив лоб и сморщив лицо. Это называлось коконом, чтобы связать себя. Они знали, что с их противником было трудно иметь дело, но они не ожидали, что он будет таким грозным.

Всего за несколько мгновений он уже принес им много неудач. Их операция теперь страдала от всевозможных проблем. Человек наконец понял, почему все их предыдущие операции провалились.

Это была та цель, с которой было сложнее всего бороться.

— Что нам делать?

Человек в черной мантии подсознательно повернулся к лидеру, на котором была маска демона. С этой уловкой от Ван Чуна они потеряли контроль над Лу У. Теперь они не могли действовать по плану.

Это была действительно уникальная цель, самая тернистая и неразрешимая.

В текущей ситуации, если бы они сняли черную пелену над поместьем, они бы играли прямо в желания своей цели. Был очень высокий шанс, что он убежит или что Имперская Армия их заметит.

Но если бы они этого не сделали, было бы невозможно справиться с целью.

По правде говоря, лучшим способом было приказать Лу У уничтожить ткань на стенах, но они даже не знали, где находится Лу У и в каком направлении ему следует идти.

Румбл!

Пыль вздымалась из-под груды ткани. Хотя они ничего не видели, а тем более ничего не слышали, поднимающейся пыли было достаточно, чтобы люди в чёрных одеждах догадались, что ребёнок начинает свой следующий ход.

И этот шаг сделал их крайне непростыми.

— Черт!

Кости лидера треснули и застонали. С самого начала эта операция не пошла гладко. Он не ожидал, что даже использование Лу У окажется таким хлопотным!

— Забудь о нем. На данный момент с Лу У будет все в порядке, и никто не сможет его убить. Долгая ночь приносит много снов. Продолжайте повторять заклинание и увеличивайте способности Лу У как можно быстрее, чтобы он мог убить всех в клане Ван. Что касается потери продолжительности жизни Лу У… если будут какие-либо вопросы сверху, я возьму вину на себя!

Лидер произнес эти последние слова сквозь зубы.

— Да!

Его подчиненные подтвердили и быстро приступили к своим задачам. Древние и глубокие заклинания, наполненные мощной энергией, постоянно отправлялись в формирование.

Постепенно черный саван начал покрываться слабыми кровавыми оттенками. Странные символы, источавшие древнюю ауру, начали мерцать на саване.

На данный момент, однако, никто не заметил ничего из этого.

Рев!

В поместье план Ван Чуна начал давать результаты. Среди леса упавших слив была возведена стена из ткани.

В центре ткани Ван Чун сидел вверх ногами, его палец вонзился в мускулистую шею Лу У. Под ним Лу У был похож на дикого зверя, погрузившегося в полное безумие.

Решение Ван Чуна было верным. С тканью, теперь блокирующей четыре угла дома и взгляды любых посторонних, Лу У больше не отдавал никакого особого предпочтения Ван Чуну.

Ли Сие и Ван Сяояо также стали его целями.

Самое главное, что с монстром без рациональности и без установленной цели было гораздо легче иметь дело, чем с монстром, которым управляли.

— Ли Сие, иди по краю!

— Маленькая сестра, твоя очередь!

— Атакуй его глаза! Если ты нападешь на его глаза, он сделает тебя своей целью.

— Продолжай переключаться, сделай монстра нерешительным…

......

Ван Чун висел над головой Лу У, отдавая приказ за приказом. Этот монстр мог иметь непроницаемую кожу, несравненную силу и странное фиолетовое пламя, но теперь, когда Ван Чун осознал его слабость, стало намного легче иметь дело с этим глупым и иррациональным монстром, который знал только о бойне и безумии.

На горе Юаньфэн Ван Чун командовал армией из ста тысяч солдат. Командовать Ли Сие и его младшей сестрой было так же легко, как перевернуть его ладонь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 671. Превращение Зверя Лу У!**

Хотя Лу У имел безграничную силу, каждого его движения было достаточно, чтобы разрушить горы, в этот момент он был всего лишь игрушкой в руках Ван Чуна, Ли Сие и Ван Сяояо.

Просто выбор цели сделал Лу У нерешительным. Он потратил большую часть своих сил на свои постоянные колебания.

— Ха-ха, весело, так весело!

Ван Сяояо хихикнула, полностью погрузившись в эту игру с Лу У. Что касается опасного фиолетового пламени Лу У… как на чудовище, которое обладало природной божественной силой, на нее это мало влияло.

Бузз!

Бесконечный поток ледяной и властной энергии был перемещен из массивного тела Лу У в Ван Чуна. Лу У постоянно ревел, но каждый раз, когда он пытался ударить Ван Чуна, Ли Сие блокировал эту попытку.

Лу У постоянно слабел, а Ван Чун становился все сильнее и сильнее. Ему даже удалось прорваться во 2-й уровень Царства Императорского Бойца, и он был уже на пути к 3-му уровню.

Был также еще один важный момент. Когда в юго-западной войне разразился синдром Берсеркера Ван Чуна, хотя ему удалось убить более десяти тысяч человек, его сила была слишком велика, а скорость слишком высока. Это повредило его кости и кровеносные сосуды.

Это был неизбежный результат слишком быстрого укрепления.

Именно поэтому тело Чанга потело кровью, когда он совершенствовался.

Теперь, однако, Ван Чун мог ясно почувствовать, что, поскольку он поглощал больше холодной энергии этого монстра, его клетки наполнялись жизнью. Это было похоже на лучшее лекарство в мире, исцеляющее и исправляющее внутренние травмы Ван Чуна.

Это был довольно удивительный урожай!

Замечательно!

Глаза Ван Чуна вспыхнули ярким светом, а его боевой дух улучшился. Пока он мог поддерживать это состояние, он мог бы высосать этого монстра полностью досуха.

Хотя он не знал, откуда взялась эта энергия, Ван Чун мог быть уверен в одном: эта энергия была чрезвычайно полезна для подавления его синдрома Берсеркера.

Внезапно Ли Сие заметил маленькую черную точку на шее Лу У. Его глаза расширились, и он сразу же предупредил: — Молодой Мастер, будь осторожен — этот монстр может регенерироватть свою чешую!

— Не паникуй. Сначала придумай, как его удержать!

Голос Ван Чуна был чрезвычайно холодным и спокойным, проникнутым убедительной силой. Он был гораздо более чувствительным, чем Ли Сие. Плоть Лу У была невероятно крепкой, и, хотя пальцы Ван Чуна вонзились в его шею, он чувствовал, как слой за слоем энергии отталкивается назад, пытаясь вытолкнуть палец.

А твердая и тонкая текстура, которую он чувствовал под пальцем, явно была одной из чешуй Лу У. Если бы не тот факт, что эти непроницаемые чешуйки, которые могли бы даже остановить мечи из Стали Вутц, росли так медленно, — Искусство маленького Иньян Ван Чуна было бы уже неэффективным.

— Младшая сестра! — Сказал без колебаний Ван Чун.

Вууш! Ван Сяояо подпрыгнула в воздух. В мгновение ока еще одна чешуйка упала на землю, еще одна жертва божественной силы Ван Сяояо. Холодная энергия снова начала вытекать.

Когда этот цикл повторился, план Ван Чуна начал приносить плоды. Ван Чун становился все сильнее и сильнее, поскольку Искусство Маленького Иньян высасывало постоянно растущую энергию Лу У, которая начала замедляться и даже демонстрировала признаки уменьшения.

Бабах!

В мгновение ока Ван Чун вынул кинжал из Стали Вутц и ударил его ножом. Но он не смог просунуть его очень далеко, прежде чем тот застрял.

Какая плотная плоть! в шоке мысленно отметил Ван Чун. После всех его лет битвы и всех противников, с которыми он сражался, это был единственный монстр, с которым он столкнулся, с которым даже оружие из Стали Вутц не могло ничего сделать.

Плоть под чешуей больше походила на армированную сталь, чем на плоть. Ван Чун не мог вспомнить, чтобы когда-либо встречал такого странного врага.

Рана все еще слишком мала. Я не могу ничего поделать!

Разум Ван Чуна дрогнул, когда он посмотрел на эти крошечные раны.

Кинжал из Стали Вутц от Ван Чуна был совсем маленьким, и его было недостаточно. Кинжал шириной в два дюйма был все еще слишком большим для маленьких отверстий на шее Лу У.

… Даже у его ушей есть чешуйки!

Взглянув на уши, Ван Чун ясно увидел, что чешуя полностью покрыла его уши, круг за кругом, простираясь до глубины уха.

Использовать это как место для удара было явно нереально.

Я должен придумать способ убить его как можно быстрее. В противном случае Ли Сие не сможет продержаться, — Тихо сказал себе Ван Чун.

Ли Сие еще не созрел в будущего непобедимого великого генерала. После столь долгой борьбы он потерял большую часть своей звездной энергии из-за фиолетового пламени. Похоже, он едва держался.

Ван Чун перевел взгляд, переключив цель на глаза Лу У. Это была самая большая слабость тела Лу У. Если он хотел убить этого монстра, глаза были лучшей отправной точкой.

Но когда Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть в глаза Лу У, он мгновенно побледнел. Багровые глаза Лу У теперь горели кровавыми кострами, из которых текли кровавые слезы. Все глаза стали кроваво-красными и были полны желания разрушить и убить. И Ван Чун также мог слышать звуки трещин и роста костей.

Каклак!

Фигура Лу У, которая уже выросла до 2,9 метра, кажется, стала еще более массивной под воздействием невидимой энергии.

Мало того, многие придатки из кератина, такие же прочные, как железо, стали рости из его массивного тела. Человеческий облик Лу У теперь подвергся полной трансформации, ужасной трансформации.

— Дерьмо! Ли Сие, младшая сестра, убирайтесь с дороги!

Чувствуя крайнюю опасность, Ван Чун немедленно отскочил назад. Мгновение спустя огромный шип из кератина взвыл в воздухе и пронзил место на шее Лу У, которое занимал Ван Чун несколько секунд назад.

Хотя удар был пропущен, мощная сила удара все еще заставляла землю дрожать.

— Оууууу!

Громкий крик поднялся в небо. Интенсивное фиолетовое пламя, наполненное разрушительной энергией, начало распространяться от Лу У, охватывая всю территорию. Буууум! Когда фиолетовое пламя пронеслось мимо, сливовые деревья были сплющены, и даже ткань, используемая для блокирования зрения, сгорела дотла.

— Ах!

Ван Сяояо взвизгнула, когда ее задел край этой волны Звездной Энергии и отлетела вдаль. С другой стороны, Ли Сие тоже застонал, опаленный краем этой волны. Когда он врезался в разрушенную стену, его цвет лица мгновенно стал белым, как бумага.

— Такой сильный!

Они молча считали себя счастливчиками. Если бы не быстрое предупреждение Ван Чуна, они бы выдержали всю силу этой волны, и тогда они не ушли бы с небольшими травмами.

— Что это такое? — Сказала в тревоге Ван Сяояо, когда поднялась с земли. Когда она увидела сцену позади себя, ее глаза расширились, а лицо наполнилось страхом.

Участок сливового леса был теперь покрыт густым дымом.

Гигант Лу У исчез, его заменил огромный демонический зверь, его тело было покрыто острыми шипами разных размеров, и длинный хвост из кератина заканчивался молотом, простираясь от его спины 1.

Четыре когтя этого монстра вгрызались в землю, у него были малиново-красные глаза. Он был около трех метров в высоту, а что касается длины… если считать его хвост, то он был более пяти метров в длину.

Любой, кто стоял перед этим монстром, чувствовал бы ужасный страх.

Ван Сяояо могла обладать божественной силой, но она все еще была девочкой восьми или девяти лет. Вид этого кошмарного зверя инстинктивно всколыхнул страх в ее сердце.

— Человек превратился в монстра… Что же это за штука?

В этот момент единственным человеком, который сохранял спокойствие, был Ван Чун. Он лично был свидетелем процесса трансформации. Несколько мгновений назад Лу У все еще был человеком высотой около 2,9 метра, но вскоре его тело трансформровалось, став этим бесчеловечным монстром.

Впервые в жизни Ван Чуна он увидел живого человека, превращающегося в настоящего монстра. Это уже превзошло понимание Ван Чуна боевых искусств и не могло быть объяснено здравым смыслом.

Рев!

Массивное чудовище открыло рот и внезапно выплюнуло огненный столб в Ли Сие, на расстоянии десяти с небольшим чжан. Бум! Когда пламя вырвалось вперед, даже грязь и камень были подожжены.

Отчаянным прыжком Ли Сие едва удалось избежать этой вспышки пламени.

Бум! Земля сотряслась, когда демонический зверь внезапно совершил прыжок, пролетев по воздуху, как удар молнии, пругнув в сторону Ли Сие.

— Нехорошо!

Ли Сие поморщился. Его внутренняя энергия была уже исчерпана фиолетовым пламенем. У него больше не было сил, чтобы увернуться от прыжка монстра.

В тот момент, когда казалось, что Ли Сие должен был умереть под ногами монстра, взревел дракон, и в небе вспыхнул холодный свет. Ван Чун спустился с неба, головой врезавшись в голову монстра.

Взрыв! Угли всплеснули, и волна энергии взорвалась от столкновения меча Ван Чуна и головы монстра. Как и ожидалось, чудовищная трансформация сделала защиту Лу У еще более ужасающей. Воинский стальной меч Ван Чуна оставался бесполезным.

— Зверь, сюда!

Ван Чун отскочил назад, как будто его выстрелили из пушки. И сразу же вскочил с земли и побежал. В мгновение ока он исчез на юго-западе.

Монстр взревел и направился в погоню.

Бум!

Несколько мгновений спустя раздалась еще одна ударная волна энергии, и земля к юго-западу сотряслась, сопровождаемая массивным грохотом. Пока остальные люди наблюдали за происходящим, Ван Чун заманил чудовищного Лу У врезаться прямо в юго-западную стену.

Стена клана Ван высотой в несколько чжан развалилась, словно она была сделана из бумаги, под воздействием столкновения Лу У. Увлеченный импульсом, Лу У врезался в черный саван за стеной.

Бззт! Внезапно рябь появилась в пустом небе. В этот момент мадам Ван, старый управляющий и все слуги и служанки клана Ван увидели, что в небе была черная пелена.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Именно в этот момент было бы целесообразно упомянуть, что Лу У, 陆 吾, является именем мифологического зверя / бога в китайской мифологии. Он упоминается в «Классике гор и морей» и описывается как бог с телом тигра, когтями тигра, человеческой головой и девятью хвостами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 672. Вождение тигра, чтобы проглотить волка!**

— Что это такое?

— Как могло случиться что-то подобное? Неудивительно, что мы не могли выбраться.

— Какой человек напал на наш клан Ван? Они слишком смелые!

......

Все люди клана Ван были сильно встревожены, каждый из них был в ярости и шоке. Но реакция людей в черных одеждах за стенами была не такой простой, как тревога.

ТумпТумпТумп. Несколько человек стали дрожать, их вырвало кровью, а затем внезапно они упали с крыши.

— Ублюдок! Этот мерзавец на самом деле использует Лу У, чтобы расправиться с нами!

Люди в черных одеждах на крышах были в ярости и ошеломлены.

Черный саван, созданный формированием, использовал их Звездную Энергию в качестве источника силы. Все они составляли часть формирования. Когда Лу У ударился о саван, Ван Чун управлял тигром, чтобы проглотить волка, используя силу Лу У для борьбы с людьми в черных одеждах.

Если бы не тот факт, что Ван Чун все еще был заключен в саван, их коллективная ярость сожгла бы его до смерти.

Но это был далеко не конец…

Бум! В мгновение ока раздался еще один громовой грохот. Чудовищный Лу У снова приманили, чтобы столкнуться с черной завесой.

— Ах!

Еще пять или шесть человек в черных одеждах закричали, словно их ударила молния. Рвя кровью, они упали с крыши. Текущая сила Лу У была невероятно огромной. Никто не мог остановить его.

Таким образом, Ван Чун не пытался сопротивляться, а вместо этого решил заманить Лу У в общение с людьми в черных одеждах.

Это был еще один сценарий, который они никогда не представляли.

— Лидер, если это продолжится, это станет битвой между нами и Лу У. Мы можем оказаться мертвыми до того, как он убьет ребенка. Можем ли мы контролировать Лу У, чтобы он не врезался в наш барьер?

Мужчина в черной одежде встал и с беспокойством посмотрел на вождя, стоящего на соседней крыше.

— Ничего не остается! Этот ребёнок слишком хитрый!

Лидер стиснул зубы, а выражение его лица было гораздо более разъяренным, чем у его подчиненных.

— Он контролирует время и место появления Лу У. Когда бы я ни захотел контролировать Лу У, Лу У уже исчезает. У меня слишком мало времени, чтобы что-то сделать! Этот гребаный ублюдок!

Контроль требовал времени, очень короткого времени, которое не было проблемой в нормальных условиях. Однако, преобразованный Лу У был теперь намного сильнее и быстрее, и в сочетании с преднамеренной травлей Ван Чуна, у лидера просто не было времени, необходимого для взятия Лу У под контроль.

Кроме того, Ван Чун постоянно менял место, куда он заманивал Лу У. Не было никакого способа предсказать, где появится Лу У, и к тому времени, когда они поймут, где находится Лу У, они опоздают.

Самым отвратительным из всех было то, что Ван Чун также приказал охранникам клана Ван заполнить щели в стенах рулонами ткани, чтобы их зрение оставалось ограниченным.

— Я хочу его убить!

Предводитель людей в черных одеждах стиснул зубы, в нем вспыхнуло беспрецедентное чувство беспомощности. Когда Лу У атаковал, он никогда не оставлял выживших, и нынешняя ситуация была действительно тем, чего никогда не было раньше.

В настоящее время у него было неописуемое чувство. Как будто Лу У стал тем мальчишкой, а его собственная группа стала целью Лу У.

Бум!

Пока он размышлял, еще один гул сотряс черную пелену. Еще одна группа людей в черных одеждах вырвала кровь и упала с крыш.

С каждой потерянной партией формация становилась все слабее и слабее. Даже тьма савана стала слабой, уже не такой плотной, как в начале.

— Лидер, что нам делать?

Люди в черных одеждах становились все более и более обеспокоенными.

— Подождите немного. Как только Лу У преобразится, со временем он становится сильнее и быстрее. Я не верю, что он сможет контролировать его вечно.

Лидер был на самом деле более обеспокоен, чем все его подчиненные, но в его голосе не было никакой озабоченности.

С битвой в этом состоянии у них больше не было выбора. Если они откроют домен и позволят своей цели убежать, вся их предыдущая работа будет напрасной.

Для сравнения, если Лу У удастся убить цель, несколько смертей на их стороне практически ничего не будут значить.

......

В этот самый момент ситуация с Ван Чуном была более опасной, чем кто-либо мог увидеть или представить.

— Оууууу!

Лу У сердито завыл, стреляя потоком за потоком фиолетового пламени в Ван Чуна. Простое прикосновение от этого пламени вызовет кипение крови и таяние костей.

И помимо этих огненных столбов у Лу У был также молот на конце его длинного хвоста. Бум бум бум! У хвоста Лу У был огромный вес, каждый удар оставлял большую дыру в земле.

Ван Чун увернулся и прыгнул выше, вокруг и под фиолетовым пламенем, хвостом и когтями Лу У, все время бросаясь вперед. Много раз, фиолетовое пламя или хвост Лу У стреляли прямо под Ван Чуна, и даже больше, Ван Чун был почти поражен полной атакой от Лу У.

Это был танец на канате, ощущение смерти цеплялось за него, как тень. Самая маленькая ошибка могла привести к его гибели.

Бум бум бум!

Под руководством Ван Чуна, Лу У снова и снова врезался в черный саван, нависший над резиденцией клана Ван. Зрители видели, как Ван Чун двигался быстро и легко, но только Ван Чун знал, насколько он опасен на самом деле.

— Все, разбегитесь! Не подходите близко!

— Вэй Го, Вэй У, поторопитесь и используйте шелковые рулоны, чтобы покрыть эти пробелы, и скажите людям держаться на расстоянии.

......

Голос Ван Чуна звучал над резиденцией клана Ван. Ван Чун отправил Шэнь Хая и Мэн Луна в Цзяочжи, чтобы охранять Чжана Муняня, поэтому охранников клана Ван в настоящее время возглавляли Вэй Го и Вэй У.

— Третий брат, я пришла помочь.

Ван Сяояо ждала похвалы.

— Маленькая Сестра, нет, поторопись и уходи!

Ван Чун побледнел от испуга.

У его младшей сестры всегда был стремительный характер, но сейчас не было времени, чтобы спорить. Сила этого монстра возросла в несколько раз по сравнению с первоначальным уровнем. Даже Ван Чун не осмеливался принять удар.

Но было ясно, что Ван Сяояо не будет слушать слова Ван Чуна. Как раз тогда, когда казалось, что она собирается атаковать…

— Сяояо, остановись!

Холодный и резкий голос раздался позади нее. Голос мадам Ван заставил Ван Сяояо вздрогнуть и, наконец, остановиться.

Бум бум бум!

Скорость Лу У явно увеличивалась, и ситуация становилась все более и более опасной, но у Ван Чуна не было времени думать о таких вещах. Никто из всего клана Ван не мог справиться с этим монстром, поэтому заманить Лу У в атаку на черный саван было единственным способом.

Раз, два, три… Ван Чун был окружен опасностями со всех сторон, но Лу У все же врезался в черный саван. По мере того, как Лу У становился сильнее, его столкновения оказывали более разрушительное воздействие на людей в черных одеждах снаружи.

Бац! Все больше мужчин в черных одеждах рвало кровью и падало с крыш. Ван Чуну удалось направить на них силу Лу У.

Когда он увидел, как трупы падают с крыши, у лидера людей в черных одеждах появилось выражение, более мерзкое, чем лицо мертвого человека.

Простое убийство ночью под руководством Ван Чуна стало некой странной гонкой времени. Черная завеса была разделительной линией, по обе стороны которой находились Ван Чун и мужчины в черных одеждах.

Тот, кто сможет продержаться дольше всех, одержит окончательную победу.

Бум бум бум! Наступила странная тишина, черный саван дрожал и дрожал в ночи…

Раз, два, три…

Через некоторое время, с большим грохотом, черный саван рухнул. Тумп! Следующиая группа людей в черных одеждах вырвала кровью и упала.

В этот момент все оставшиеся мужчины в черных одеждах имели пепельные выражения на лицах. Несмотря на то, что они потратили так много времени и заплатили такую большую цену, Ван Чуну удалось успешно использовать Лу У, чтобы разрушить их барьер.

И это еще не все…

— Лидер, это плохо. Городская стража и Императорская Армия уже идут по этому пути. — Крикнул в тревоге один из людей в черных одеждах.

Разрушенная черная завеса, и массовые волнения разбудили многих людей. Столица была важной областью, и малейшей странности было достаточно, чтобы привлечь внимание городской стражи и императорской армии, а тем более такой шум.

Послышался лай собак, и дома рядом и вдалеке начали зажигать фонари, семьи услышали беспорядки и стали подниматься со своих постелей.

— Это кто?

— Неужели кому-то надоело спать посреди ночи?

— Так много шума… Что тут происходит?

......

Лицо лидера исказилось крайне уродливым. Фонари были зажжены везде, куда бы он ни посмотрел, и он мог даже видеть из силуэтов в окнах, что некоторые люди надевали одежду и готовились пойти посмотреть, что происходит.

Если это продолжится, они скоро будут полностью разоблачены.

— Лидер, что нам делать?

Взволнованные и нетерпеливые голоса раздались со всех сторон.

— Подождите минутку, подождите. Теперь я могу контролировать Лу У. — сказал лидер сквозь зубы.

— Но у нас больше нет времени! Городская охрана и Императорская армия уже здесь. — Сказал человек в черной одежде.

Несмотря ни на что, они не могли привлечь слишком много внимания в столице. Это было основным правилом для всех их внешних операций. Как только они будут разоблачены, их всех убьют.

Вот почему они всегда оставались скрытыми, когда убивали кого-то, и даже использовали этот чёрный саван.

У них больше не было времени!

Лидер был тих, его глаза нерешительны. Он хотел задержаться на некоторое время и взять под контроль Лу У, чтобы тот убил Ван Чуна, но Ван Чун явно ожидал этого шага.

После того, как саван исчез, Ван Чун быстро отступил обратно в поместье. Кроме того, охранников клана Ван можно было увидеть повсюду, складывающих рулоны шелка, чтобы заблокировать его зрение.

Устранение Ван Чуна не было бы коротким делом. По крайней мере, это не могло быть сделано до прибытия городских охранников и Императорской Армии.

— Лидер?! — Стал канючить мужчина в черной одежде

— Черт возьми! Даже если мы не сможем убить паршивца, я не стану легко отдавать предпочтение клану Ван.

Лидер наконец принял решение, его сердце наполнилось нежеланием.

— Просто позвольте Лу У расправиться с кланом Ван. Через пятнадцать минут пусть он утонет в земле и уйдет… Все остальные, уходите!

Хотя и очень неохотно, лидер все еще был вынужден отдать приказ об отступлении. Сокрытие всегда будет их первым приоритетом, несмотря ни на что.

Бабах!

Рассыпав порошок, растворяющий трупы, мужчины в черных одеждах исчезли в ночи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 673. Старик Демонический Император выходит на сцену!**

— Эти люди… отступили!

Когда Ван Чун оглянулся на пустующее окружение, на его лице мелькнуло чувство несчастья. Эти люди могли использовать свои глаза, чтобы командовать монстром, поэтому Ван Чун полагал, что они воспользуются моментом, когда саван сломался, чтобы взять под контроль монстра и использовать его, чтобы убить Ван Чуна. Следовательно, Ван Чун приказал Вэй Го и Вэй У установить много стен из шелка и ткани внутри резиденции, чтобы заблокировать их зрение.

Но он не ожидал, что мужчины в чёрных одеждах будут настолько сдержаны.

Эти люди действительно очень осторожны. — Они не хотят оставлять ни единой подсказки, — Тихо сказал себе Ван Чун.

Он несколько раз обменивался ударами с этими людьми, но, несмотря на это, ему так и не удалось получить никакой информации о них или их происхождении.

Очевидно, они были очень сосредоточены на том, чтобы скрывать свою личность и скрывать свои следы, не оставляя никаких улик для посторонних.

— Молодой мастер! Что нам теперь делать?

Послышался панический голос. Вэй Го стоял на стене с луком и стрелами в руках. Напротив него чудовищный Лу У нападал на него.

Хотя люди в чёрных одеждах на улице отступили, проблемы клана Ван еще не закончились. Лу У в настоящее время невозможно было остановить, и каждый мог столкнуться с неминуемой смертью.

Более того, клан Ван был окружен резиденциями, поэтому, если бы этот монстр иссяк, последствия были бы невообразимыми.

Ван Чун сморщил брови и перевел взгляд на клан Ван. Не было никого, кто мог бы остановить монстра. Его младшая сестра определенно не могла сделать шаг вперед, и состояние Ли Сие было крайне тревожным. И любой другой мог сгореть дотла при первом контакте с фиолетовым пламенем.

Ван Чун мог только задержать, но это не было долгосрочным решением. Самым пугающим было то, что чем больше он задерживался, тем страшнее становился монстр.

Когда его скорость достигнет определенного уровня, стены клана Ван больше не смогут его удерживать.

— Чун-эр! Отойди в сторону! Позволь мне сделать это!

Внезапно с неба донесся пожилой, но властный голос, раздающийся как раскат грома. Свист! Вспышка света, и темная фигура выпала из воздуха, словно гигантская птица, приземлившись в резиденции клана Ван.

Прежде чем кто-то успел среагировать, фигура этого человека размылась. Когда она в следующий раз появилась, она была уже перед Лу У. Массивное тело Лу У делало эту фигуру еще более худой и хрупкой, но в глазах Ван Чуна фигура казалась такой же величественной и высокой, как гора.

— Мастер!

Ван Чун был в приподнятом настроении, сразу же признав в темной фигуре своего Мастера, Старика Демонического Императора.

— Чун-эр, уйди. Оставь этого зверя мне!

Волна рукава Демонического Императора Старика, казалось, была наполнена сильной уверенностью в себе. Просто стоя там, эта хрупкая фигура, казалось, укоренилась в земле, крепкая, как гора.

Рев!

Гигантский зверь взревел. Лу У, казалось, почувствовал энергию на теле старика и тут же повернулся, его малиновые глаза, словно два красных фонаря ночью, смотрели на Старика Демонического Императора.

Бум! Когти четырех толстых конечностей ударили, когда зверь высотой в три метра приложил всю свою энергию. Он взлетел в воздух и полетел, как молния, в сторону этого, казалось бы, хрупкого и крошечного старика.

В середине прыжка массивный монстр открыл рот. Бум! Столп фиолетового пламени вырвался в сторону Старика Демонического Императора.

— Ах!

Повсюду раздались крики тревоги, и даже далекий Ван Чун не мог удержать свое сердце от того, чтобы подняться к горлу. В то время как фиолетовое пламя Лу У с самого начала могло сжечь только внутреннюю энергию человека, нынче его фиолетовое пламя стало настолько опасным, что даже Ван Чун не осмелился рискнуть прикоснуться к нему.

Бум!

У Ван Чуна не было времени для предупреждения, и массивный столб пламени врезался в Старика Демонического Императора.

— Мастер! — Ван Чун и Ван Сяояо закричали одновременно, их сердца были на пределе.

Но, к всеобщему удивлению, этот разрушительный столб фиолетового пламени, обрушившийся на тело Старика Демонического Императора, был похож на водопад, обрушившийся на выносливую скалу высокой горы. Невидимая энергия остановила ее и разрубила на бесчисленные нити.

Впервые вечно вредоносное фиолетовое пламя Лу У оказалось неэффективным.

— Зверь! Ты все еще смеешь действовать безрассудно передо мной?

Его голос гремел над резиденцией клана Ван. Старик Демонический Император протянул ладонь сквозь фиолетовое пламя и схватил одну из ног Лу У.

Бум! Пыль стала вздыматься, и земля, казалось, была на грани разрушения. Когда все посмотрели на него широко раскрытыми глазами, чудовищный Лу У был брошен на землю Стариком Демоническим Императором, его четыре фута были обращены к небу, а его злая аура рассеивалась.

— 师...... 傅...... (прим. пер.: китайские сквернословия)

— Мастер…

Ван Чун уставился на своего дальнего хозяина, как и его младшая сестра, стоящая рядом с мадам Ван. Ее глаза были широко открыты, и ее челюсть, казалось, была готова упасть на землю.

Юная леди клана Ван никогда не видела Старика Демонического Императора в действии. Ван Чун был в несколько лучшем положении. Хотя он знал, что его мастер потерял все свое совершенствование, он также знал, что Старик Демонический Император быстро восстанавливался и культивировал чрезвычайно грозное Множество Духовного Морского Искусства.

Но даже Ван Чун не знал, что его мастер достиг такого высокого уровня боевых искусств. Мало того, что он не боялся быть сожженным фиолетовым пламенем, он также сбил постоянно усиливающегося монстра на землю одной ладонью.

— Это… это слишком невозможно!

Наиболее шокированными были охранники клана Ван. Они лично были свидетелями ужаса этого монстра, но Старик Демонический Император нокаутировал его единственным ударом, рассеяв большую часть ужаса монстра.

Все были ошеломлены этой сценой!

— Оууууу!

Лу У взвыл, поднял голову и встал. Он все еще хотел атаковать Старика Демонического Императора, но затем другая ладонь вырвалась и прижалась к его лбу.

Взрыв! Массивный Лу У, казалось, получил тяжелый удар, его четыре толстые ноги вытянулись, когда он упал. Удар был настолько велик, что земля расступилась, оставив глубокую воронку.

Кажущийся непроницаемым Лу У теперь выл от сильной боли после удара ладонью Старика Демонического Императора.

— Чун-эр, помни, что у людей есть бесчисленное множество точек акупунктуры, как и у зверей. Будь то человек или зверь, независимо от того, насколько сильно их культивирование, насколько выносливы или плотны их чешуя или броня, невозможно заблокировать точки акупунктуры тела, и каждая точка акупунктуры — это море духа.

Энергичный и властный голос Старика Демонического Императора прозвучал в ухе Ван Чуна. Пламя монстра уже полностью отступило и потускнело.

Жестокий Лу У был для него просто покорным котенком.

— … И это суть Множества Духовного Морского Искусства. Вы должны научиться чувствовать акупунктурные точки своего противника. Не просто полагаться на свой меч. Только так вы сможете стать настоящим экспертом.

Демонический Император Старик нажал правой рукой, полностью вбивая гигантского монстра Лу У в землю и рассеивая его энергию.

Вдали Ли Сие прислонился к разрушенной стене, задыхаясь, ошеломленный этим зрелищем. Это был его первый раз, когда Старик Демонический Император был за работой. Он лично испытал силу этого монстра, и даже его бесподобно острый меч из Стали Вутц был бесполезен против него.

И все же непроницаемая кожа Лу У была бесполезна против Старика Демонического Императора. Одним движением он нанес монстру тяжелые раны.

— Невозможно…

Ли Сие замер на месте.

Он несколько раз встречался с Стариком Демоническим Императором на горе духовой вены. В то время он чувствовал, что старик был чрезвычайно слаб и едва ли представлял угрозу. Только в этот момент Ли Сие понял, что совершил ошибку.

Он никогда не мог представить, что обычный старик, которого он видел на горе духовной вены, был таким ужасающим. Нет, термин «ужасающий» даже не мог это объяснить.

Ван Чун был не менее шокирован, чем Ли Сие. Однако его разум был занят другими мыслями.

— Духовное море…

Ван Чун пробормотал про себя, обдумывая слова своего мастера.

Будь то Великое Искусство Творения на Небесах Иньян, Искусство Множества Духов Моря или Искусство и Уничтожение Богов и Демонов… эти высшие приемы были вещами, с которыми Ван Чун даже не взаимодействовал в своей прошлой жизни.

И с точки зрения чистой силы, Старик Демонический Император в своем расцвете был легендарным существом. После того, как Ван Чун стал Святым Войны, число людей, которые имели квалификацию, чтобы вести его и стать его мастером, стало очень небольшим, но Старик Демонический Император определенно был одним из них.

Искусство Множества Духов Моря было определенно одним из самых высших методов.

У каждого мастера боевых искусств было море духа, но бесчисленное множество духовых искусств его мастера было определенно уникальным в его способности создавать высшую технику из духовного моря. Такая грандиозная и великолепная техника вышла за пределы злого пути и теперь принадлежала праведному пути.

Кроме того, Ван Чун прекрасно знал, что Старик Демонический Император в настоящее время использует этот метод, используя чудовищного Лу У, чтобы научить его. Черные чешуйки могли защитить тело от смертельного вреда, но они не могли защитить точки акупунктуры ци тела, так как эти точки присутствовали по всему телу.

Таким образом, до тех пор, пока можно было уловить местоположение точек акупунктуры своего противника, даже если противник был невосприимчив к оружию, его можно было атаковать.

Его мастер ясно сообщил ему об этом принципе.

— Искусство Множества Духовного Моря… Я не думал, что оно настолько сильное! — Пробормотал про себя Ван Чун, глядя на своего мастера. История уже изменилась, и строительство не могло существовать без разрушения. Искусство Множества Духовного Моря, которое культивировалось после разрушения и реконструкции духовного моря, никогда не случалось в последние несколько веков, поэтому, естественно, не было никого, кто видел его или знал о его мощи.

Но не было никаких сомнений, что это была чрезвычайно мощная техника. Старик Демонический Император раскрыл лишь часть своей силы, чтобы полностью подчинить монстра.

— Оууууу!

Земля внезапно начала дрожать, привлекая внимание Ван Чуна. Когда он пришел в себя и поднял голову, он заметил, что пыль поднимается с того места, где стоял его мастер. Огромное животное ревело, и рыло землю. В мгновение ока оно исчезло под землей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 674. Как передать Великое Искусство Творения Небес Иньян!**

— Не хорошо — этот парень хочет сбежать!

Ван Чун был шокирован. Несмотря на то, что так долго сражался с Лу У, он никогда не знал, что эта штука может копаться в земле, как какой-то ящер. Свист! Ван Чун немедленно бросился к месту, где Лу У сбежал. Но он смог сделать только несколько шагов, прежде чем услышал энергичный голос за ухом.

— Хм, как ты думаешь, можно ли сбежать передо мной?

Румбл! Старик Демонический Император казался невозмутимым облаком пыли перед ним, его черное одеяние развевалось на ветру, а выражение его лица оставалось неизменным. Однако из его тела поднималась строгая и властная энергия, и пространство в радиусе трех чжан вокруг него начало изгибаться.

Взрыв! Он шагнул вперед, и земля затряслась, как деревянная доска в открытом море. Старик Демонический Император неожиданно выпустил ослепительно белое свечение.

И весь этот белый свет начал конденсироваться, спускаясь по правой ноге, которой топнул Старик Демонический Император. Он вылился, как могучая река в землю, и удар был похож на валун, брошенный в озеро. В одно мгновение земля начала дрожать и сотрясаться.

— Оууууу! Из-под земли донесся пронзительный крик боли. Даже слуги и служанки клана Ван, которые ничего не знали о боевых искусствах, поняли, что глубоко под землей монстр получил тяжелые ранения, и их глаза расширились.

— Выходи!

Холодный голос Старика Демонического Императора не был ни громким, ни мягким, но в нем звучало величие, которое эхом звучало в ушах каждого. Румбл! Земля раскололась, как будто какая-то огромная невидимая рука простиралась из земли.

Крэккруш! Все смотрели на то, как земля раскалывалась и распухала, поднявшись на шесть или семь чжан над обычным уровнем. В центре трещины было странное чудовище, высотой более трех чжан и покрытое неровным слоем кератиновых чешуек. Все его точки акупунктуры излучали белый свет, когда оно снова предстало перед людьми из клана Ван.

Эти молочно-белые потоки света были похожи на цепи, проходящие через точки акупунктуры, пересекающиеся и сплетающиеся вместе. Лу У был на месте, неспособный двигаться.

— Чун-эр, теперь твоя очередь.

Черные волосы Старика Демонического Императора танцевали на ветру. Его голос был холодным и спокойным, наполненным странной силой.

— Прямо сейчас я научу тебя мантре для Великого Искусства Творения Небес Иньян.- Пусть небо и земля перевернутся, вся кровь пойдет против течения, поток энергии, как я, и море героев вращаются… — Этот монстр содержит очень мощную энергию. Она поможет тебе в совершенствовании Великого Искусства Творения Небес Иньян и в лечении твоего синдрома Берсеркера. Спеши, впитай его энергию!

Старик Демонический Император произнес эти последние слова с лицом, которое не вызывало никаких возражений.

Взрыв!

Вспышка света привела к тому, что Ван Чун, который уже бросился к Старику Демоническому Императору, немедленно атаковал Лу У. Бузз! Ван Чун перевернулся лицом к телу Лу У и вонзил большой палец в одну из кровавых ран на коже чудовищного Лу У.

Это была рана, которую он получил в битве против Старика Демонического Императора.

— Эта рана слишком мала. Позвольте мне помочь вам!

Голос Старика Демонического Императора прозвучал в его ухе, спокойный и сдержанный. Свист! Рана размером с большой палец внезапно расширилась до размера кулака. Огромный Лу У взвизгнул от боли, когда из него начала течь слабая фиолетовая кровь.

Когда Старик Демонический Император взял под контроль его точки акупунктуры, тот слой кератина, который был даже более жестким, чем черные чешуйки, стал совершенно бесполезным. Против Искусства Бесчисленного Духовного Моря, он мог только ждать смерти, неспособный оказать какое-либо сопротивление.

Румбл!

Фиолетовая энергия, холодная и кусающая, начала перетекать в ладонь Ван Чуна. Ван Чун уже достиг пика искусства Маленького Иньяна, и теперь, благодаря мантре Великого Искусства Сотворения Небес Иньян, которой его обучил Старик Демонический Император, он сразу же смог впитать невероятное количество силы.

Он поглощал странную холодную энергию тела Лу У в десять раз быстрее, чем прежде, и энергия безумно росла в его теле.

— Оууууу!

Вой зверя можно было услышать далеко по всей столице. Он боролся, но Старик Демонический Император зафиксировал его акупунктурные точки, делая его борьбу бессмысленной.

— Черт возьми, кто эти люди? Неужели даже Лу У не удалось сбежать? Как мог этот проклятый клан Ван быть таким могущественным? Сколько у них скрытых ходов?

Вдалеке люди в черных одеждах, которые уже убежали очень далеко, вздрогнули, услышав жалкие вопли Лу У. Чудовищный Лу У был невосприимчив к оружию и обладал невероятной силой.

Если бы он появился на поле битвы, этого Лу У было бы достаточно, чтобы легко уничтожить армию из десяти тысяч регулярных солдат. Более того, Лу У умел прорываться сквозь землю, что было дополнительной способностью избежать поражения.

Но сейчас…

Одна только мысль об этом заставила людей в черных одеждах содрогнуться. На мгновение они хотели вернуться и посмотреть, что за человек может поймать Лу У.

Но рациональность быстро завладела их разумом.

Имперская армия и городская стража уже мчались к этому месту, шум их скачущих лошадей гремел в ночном воздухе. Хотели они этого или нет, они больше не могли вернуться в это место.

......

В резиденции клана Ван тело Ван Чуна было перевернуто вверх дном, когда он продолжал поглощать эту холодную энергию Лу У. Крэкклак! По мере того как Ван Чун поглощал больше энергии, из его тела начали доноситься трескучие звуки, а его кожа покрывалась слоями слабого синего льда.

И на его запястье, которое касалось тела Лу У, образовался толстый слой голубого льда, который быстро распространился сначала на руку Ван Чуна, а затем на остальную часть его тела. В считанные минуты цвет лица Ван Чуна побледнел.

Сильный холод даже начал заставлять его тело дрожать. Уровень энергии Лу У был просто слишком высок, превосходя уровень энергии Ван Чуна, а также уровень энергии, который он мог выдержать.

Как раз, когда все тело Ван Чуна собиралось замерзнуть, в его ухе прозвучал голос. — Успокой свою энергию, сконцентрируй свой ум, собери свою энергию. Обрати внимание на свои акупунктурные точки, Юнцюань, Шаньчжун, Цзинхонг… Соедини их все вместе. Великое Искусство Творения Небес Иньян имеет долгое наследие и его сила высочайшая. В этом мире нет внутренней энергии или звездной энергии, которая не может быть поглощена.

Старик Демонический Император стоял в своих хлопающих черных одеждах, с выражением лица властным и уверенным. Как обладатель и мастер Великого Искусства Творения Великого Иньян, как человек номер один в мире злых практиков, Старик Демонический Император, естественно, произнес эти слова с уверенностью.

— Море принимает все реки, и величие восстает из всеобъемлющего сердца.

В этом мире действительно не было энергии, которую Великое Искусство Творения Небес Иньян не могло бы поглотить. Ван Чун замерз только потому, что он не освоил суть этой техники высшего зла. Только когда его сила использовалась ненадлежащим образом, такое могло произойти.

Бузз!

Ван Чун мгновенно ответил на слова своего хозяина. Эта властная энергия начала течь через его точки акупунктуры, и с грохотом поток энергии в теле Ван Чуна стал похож на оттаивающую реку. Вытекли бесчисленные потоки, и появилась мощная сила притяжения.

Толстый слой льда, покрывающий тело Ван Чуна, быстро начал разрушаться. Свист! Могущественная река энергии начала течь через его тело. После одного цикла эта энергия собралась в его даньтяне, словно дракон, возвращающийся в море.

Энергия Ван Чуна раздувалась, как лодка, поднимающаяся по течению. Из Уровня 2 Царства Императорского Бойца он поднялся до Уровня 3, а затем до Уровня 4, его энергия быстро росла, и он пробирался к Уровню 5. Энергия в теле Лу У была слишком сильной.

Для Ван Чуна эта энергия была эквивалентна энергии многих первоклассных экспертов.

Тыгыдык!

Скачущие лошади пришли снаружи, сопровождаемые криками людей. Вскоре после этого прибыла другая волна людей, которые остановились перед воротами резиденции клана Ван.

— Мы — городская стража. Услышав беспорядки, мы пришли предложить свою помощь!

— Это Императорская Армия. Что здесь произошло? Можем ли мы войти, чтобы провести расследование?

......

Снаружи послышался шум голосов.

У разрушенной стены, глаза Ли Сие не были сфокусированы. Положив правую руку на стену, он наконец встал.

Молодой Мастер совершенствуется и не может быть побеспокоен. Фон этого монстра слишком сложен. Пока мы не исследовали это полностью, мы не можем позволить слишком многим людям знать об этом.

Эта мысль мелькнула в голове Ли Сие, когда он поднялся и направился к воротам клана Ван. Пока он шел, он отдавал приказы. Тем временем Вэй Го и Вэй У уже приказали людям заполнить пробелы в стенах и стоять на страже.

Слишком многое случилось сегодня вечером. Более половины резиденции клана Ван было разрушено, и решение Ван Чуна было необходимо, чтобы знать, как с этим быть.

Ли Сие быстро встретился с городской стражей и Императорской Армией за воротами.

В резиденции поглощение Ван Чуна энергии Лу У достигло критической стадии. Волна за волной властной энергии питала плоть Ван Чуна, восстанавливая внутренние повреждения, которые он получил в битве.

За это короткое время Ван Чун поднялся на Уровень 7, и мощная аура начала вырываться из его тела.

Постепенно Ван Чун начал источать немного достоинства и величия, которыми он обладал в своей прошлой жизни.

Свист!

В то время как Ван Чун был сосредоточен на использовании энергии Лу У для развития Великого Искусства Творения Неба Иньян, из тела Лу У внезапно вспыхнуло фиолетовое пламя. Это фиолетовое пламя было жестоким и тираническим, с оттенком черного.

В одно мгновение массивный Лу У сгорел внутри и снаружи.

— Нехорошо!

Ван Чун был поражен, и немедленно послал ледяной поток энергии, чтобы погасить пламя и заморозить Лу У. Но было уже слишком поздно. Пламя распространялось слишком быстро и было слишком жестоким.

В мгновение ока массивное чудовище сгорело от фиолетово-черного пламени до пепла, оставив после себя лишь черную выжженную землю.

— Черт!

Ван Чун подпрыгнул и перекатился в сторону, с гримасой глядя на прежнее местоположение тела Лу У. Этот монстр был чрезвычайно странным. Он мог принять форму как человека, так и зверя. Ни одна человеческая сила не могла совершить такой подвиг.

И уровень энергии в его теле намного превосходил уровень обычных воинов. Этот монстр определенно содержал огромный секрет. Успешно захватив его, он мог бы использовать его, чтобы узнать больше о происхождении этих таинственных людей.

Но сейчас ничего не осталось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 675. Контратака (I)**

— Чун-эр, не беспокойся об этом. У его тела было энергетическое ядро, из которого исходила вся энергия. Как только ты начал поглощать его энергию, энергетическое ядро стало неуравновешенным, гарантируя, что он в конце концов исчезнет… Все это было неизбежным.

Старик Демонический Император держал руки за спиной и неторопливо говорил.

Его Искусство Бесконечного Духовного Моря ощупало все точки акупунктуры в теле Лу У, поэтому он знал все секреты Лу У. Возможно, Ван Чун мог чувствовать разочарование, но Старик Демонический Император уже ожидал подобного исхода.

Старик Демонический Император повернулся к Ван Чуну и спросил:

— Чун-эр, что здесь происходит? Никакая обычная фракция не могла контролировать такого монстра, как этот. Где ты спровоцировал такого грозного противника?

— Учитель, на этот вопрос ваш ученик действительно не может ответить. — Сказал Ван Чун с горькой улыбкой.

По правде говоря, он хотел знать ответ больше, чем кто-либо другой. Ему казалось, что эти люди в черных одеждах выпали из воздуха. Они не только не существовали в его воспоминаниях, они также не существовали среди фракций.

Даже сейчас Ван Чун понятия не имел, каково их происхождение, кто принадлежал к их группе или что они хотели сделать. Вся информация, которую он имел относительно них, была пустой.

Старик Демонический Император взглянул на пейзаж резиденции клана Ван и подсознательно нахмурил брови. Было ясно, что ответ Ван Чуна не был тем, чего он ожидал.

— О, Мастер, как вам удалось прибыть так быстро? — Сказал Ван Чун.

Как только этот монстр трансформировался, его сила начала безумно расти, и даже оружие из Стали Вутц было бесполезно против него. Если бы не быстрое прибытие Старика Демонического Императора, Ван Чун действительно не мог предсказать хаос, который монстр вызвал бы в столице.

По крайней мере, обычные мирные жители, живущие вокруг резиденции Клана Ван, понесли бы ужасные потери.

— Ха-ха, не забывай, что я был тем, кто научил тебя искусству Маленького Иньяна. Я, как никто другой, более чувствителен к энергии Искусства Маленького Иньян, поэтому, когда ты внезапно исчез из моих чувств, я сразу заметил, что что-то тут не так. Искусство Бесконечного Духовного Моря слито с небесами и землей. Даже за несколько десятков ли ничто не может быть скрыто от меня. В тот момент я и узнал, что произошел какой-то инцидент. — Легко сказал Старик Демонический Император.

Это был первый раз, когда он добровольно использовал Искусство Бесконечного Духовного Моря. Хотя это было лишь мгновение, сила, которую небрежно раскрыл Старик Демонический Император, была достаточно шокирующей.

Чтобы почувствовать активность в несколько десятков раз, мощь Искусства Бесконечного Духовного Моря уже вышла за пределы обычных боевых искусств.

Ван Чун не мог скрыть своего удивления от слов своего мастера. Хотя он не понимал, что имел в виду его учитель, когда говорил, что Искусство Бесконечного Духовного Моря объединяет небо и землю, в одной вещи Ван Чун мог быть уверен: его мастер действительно восстановил свое совершенствование. Хотя он все еще не был в расцвете сил, когда он мог потрясти мир, он определенно был на чрезвычайно высоком уровне.

— Поздравляю, Мастер, с тем, что вы восстановили свою божественную силу! — Радостно сказал Ван Чун.

— Ха-ха, еще слишком рано говорить о восстановлении божественной силы, но я действительно восстановил много сил. Я должен поблагодарить тебя за это. Густая духовная энергия на горе духовной вены идеальна для развития Искусства Бесконечного Духовного Моря. Если бы ты не привел меня на гору духовой вены, мне потребовалось бы как минимум пять лет, чтобы достичь этого уровня.

Когда Старик Демонический Император говорил, его глаза с благодарностью смотрели на ученика.

После целой жизни ударов в спину и обмана, даже будучи обманутым своим собственным учеником, Старик Демонический Император почувствовал себя по-настоящему благодарным, получив в последующие годы ученика, подобного Ван Чуну.

Ван Чун не только сделал себе великое имя на юго-западе, и Императорский Двор присвоил ему титул — Молодой Маркиз, он также был чрезвычайно предан и почтителен. Старик Демонический Император никогда не чувствовал таких вещей ни от одного из своих предыдущих учеников.

«Не может быть строительства без результата». Для Старика Демонического Императора это высказывание относится не только к боевым искусствам, но и к личности, к уму, к полной трансформации человека. Прямо сейчас, если кто-нибудь осмелится причинить вред Ван Чуну, Старик Демонический Император отправится на край света, чтобы казнить его и растереть его кости в пыль.

Его два ученика, этот брат и сестра клана Ван, были его величайшей надеждой на стакан воды перед смертью.

— Это все благодаря собственным усилиям Учителя. Ваш ученик — просто вышитый цветок на вашей парче. — Искренне сказал Ван Чун.

Ван Чун вначале искал Старика Демонического Императора, только чтобы получить Великое Искусство Творения Небес Иньян, но теперь Ван Чун необъяснимым образом начал относиться к нему как к члену семьи, их отношения не были такими простыми, как мастера и ученика.

Более того, после всего, что он испытал, Ван Чун почувствовал, что личность его хозяина претерпела всеобъемлющие изменения. От дьявола пути зла он медленно вернулся на путь праведности. Теперь он был человеком сострадания, безмятежным старейшиной, чье сердце могло удерживать реки, озера и моря.

— Ха, тебе не нужно быть смиренным перед своим учителем.

Демонический Старик Император улыбнулся и покачал головой.

— Кроме того, кроме выяснения, что произошло, основной причиной моего появления было передать тебе Великое Искусство Творения Небес Иньян. Твое Маленькое Искусство Иньян уже приближается к совершенству, поэтому настало время освоить это высшее искусство. Это также позволит тебе успокоить эту бешеную кровь внутри тебя. Но…

Старик Демонический Император остановился и глубоко вздохнул, его лицо было глубоко обеспокоено, когда он посмотрел на Ван Чуна.

— В настоящее время даже я не знаю, хорошо ли тебе передавать это искусство или нет. В конце концов, Великое Искусство Творения Небес Иньян — это злое искусство. Я культивировал его большую часть своей жизни и получил много травм из-за его трудностей. В будущем, когда твои меридианы начнут течь в обратном направлении, тебе придется заплатить огромную цену.

— Мастеру не нужно беспокоиться. Все это — выбор вашего ученика. Я всегда знал, каков будет результат.

Ван Чун слабо улыбнулся, явно не обеспокоенный этим.

Он знал, о чем думал его мастер, но, если бы он мог сделать все это снова, он все равно выбрал бы Великое Искусство Творения Небес Иньян. У него не было другого выбора, кроме как выбрать его.

Что касается всего остального, ему было все равно!

— Ха…

Старик Демонический Император мог только глубоко вздохнуть от этих слов.

— Я потратил больше половины своей жизни, но не смог разрешить конфликты, возникающие из-за Великого Искусства Творения Небес Иньян. Сейчас я могу только надеяться, что до того, как энергия твовей крови сгустится и твои внутренние энергетические реакции обернутся вспять, мы сможем найти эту легендарную технику.

Искусство Бессмертия Высшего и Бесконечного Происхождения было величайшим из десяти высших искусств. Если бы он мог изучить эту технику, он мог бы избежать недостатков Великого Искусства Творения Небес Иньян.

Но даже сейчас никто не знал, где было это легендарное искусство!

Легендарная техника исчезла в реке истории очень, очень давно!

— Мастер, отрицательная реакция внутренней энергии — это вопрос будущего. Пока это не в настоящем, почему я должен беспокоиться об этом?

Ван Чун улыбнулся.

В то время как его хозяин был серьезен, Ван Чун поддерживал спокойное и расслабленное состояние. Как будто те вещи, о которых говорил Старик Демонический Император, происходили с кем-то другим, и не имели к нему никакого отношения.

Старик Демонический Император покачал головой, вздохнул и больше ничего не сказал.

— Я уже передал тебе Великое Искусство Творения Небес Иньян, поэтому мне пора уходить. Если тебе что-нибудь понадобится, приходи к горе духовной вены, чтобы найти меня.

Взмахнув рукавом, Демонический Старик Императора приготовился покинуть Резиденцию Клана Ван.

— Подождите минутку! — Остановил его Ван Чун.

— Мастер, есть вопрос, в котором мне нужна ваша помощь.

Старик Демонический Император внезапно остановился.

......

Время медленно шло, и Ли Сие удалось отбросить городскую стражу и Императорскую Армию. Несмотря на это, беспорядки в клане Ван привлекли большое внимание в столице.

В конце концов, многие люди слышали этот яростный рев прошлой ночью.

Однако клану Ван быстро удалось подавить инцидент. Разрушенные стены были быстро отремонтированы, чтобы посторонние не могли заглянуть внутрь.

Между тем, клан Ван внешне заявил, что теперь, когда Ван Чун стал маркизом, мадам Ван решила перестроить резиденцию клана Ван в рамках празднования.

Хотя многие люди все еще чувствовали это странным, и эта причина не была абсолютно убедительной, по крайней мере, было дано объяснение.

В результате люди постепенно начали сосредотачиваться на других вещах.

Кроме того, на следующий день клан Ван действительно начал призывать многих архитекторов и ремесленников и отправлять дрова, что стерло многие сомнения людей.

Когда наступила ночь, единственный фонарь светился в кабинете Ван Чуна.

В битве прошлой ночью кабинет Ван Чуна был одним из немногих сооружений, которые не были разрушены.

— Ты позвал моего мастера? — Сказал Ван Чун.

Напротив него стоял человек, одетый в маску из черного железа без вырезанных на нем черт лица, обнажая только два глаза.

Хотя Старик Демонический Император ничего не говорил об этом в дневное время, он сказал Ван Чуну ответ своими действиями. Искусство Бесконечного Духовного Моря действительно позволило его хозяину почувствовать аномалию в столице и исчезновение ауры Ван Чуна и его младшей сестры, но это не было главной причиной его быстрого прибытия.

Главной причиной было то, что кто-то убежал в духовную вену, чтобы найти его: Чжан Цяньтуо, теперь безликий человек, который стоял перед Ван Чуном.

С тех пор, как они вернулись с юго-запада, безликий человек не входил в резиденцию клана Ван, и Ван Чун не ограничивал его передвижения. Среди всех своих подчиненных он один не был под присмотром людей в черных одеждах, и он был единственным, кто не был заключен в черную завесу.

— Да!

Безликий мужчина кивнул, его голос был твердым и прямым.

— С тех пор, как мы вернулись с юго-запада, я знал, что они начнут новую операцию, и все подтверждает мои предположения. Молодой мастер, вы уже находитесь в списке целей, которых они должны убить.

— Я знаю.

Ван Чун слегка кивнул. Решимость этих людей была очевидна просто из монстра, которого они использовали, чтобы покончить с ним.

— Если я прав, то массивный колокол на улице был также делом их рук, но попытка убийства впоследствии, вероятно, не была. Вы были рядом в то время. Вы видели что-нибудь?

— Я видел только силуэт в небе. Он двигался слишком быстро, чтобы можно было его ясно разглядеть. — Ответил безликий человек, покачав головой.

— Эти люди слишком скрытны, и не оставляют нам никаких шансов получить какие-либо подсказки. Кроме того, хотя я видел их прошлой ночью, у них было слишком много людей, и они были слишком сильны. Даже если бы я действительно появился, я бы не смог ничего изменить. Если бы я был слишком импульсивным, единственное, чего бы я достиг, это прибавил к их счету свое тело.

— Мм, ваши действия были правильными.

Ван Чун кивнул. Хотя мужчины в черных одеждах нацеливались на него, решение безликого человека в этой ситуации было абсолютно правильным и рациональным.

— Итак, вы нашли их след?

— М-м!

Безликий мужчина не проявлял эмоций, только твердо кивнул. Это простое движение вызвало внезапную смену атмосферы в кабинете. В свете фонаря губы Ван Чуна изогнулись в слабой улыбке.

Он долго ждал, чтобы услышать эту новость от безликого человека. Они могут наконец начать действовать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 676. Контратака (II)**

В южной части города у реки Юань стояло массивное поместье. Это поместье было даже больше, чем поместья многих дворян и служителей.

Это была резиденция филантропа Яна. Все люди, живущие в южной части города, знали о филантропе Яне как о знаменитом человеке, занятом во многих сферах бизнеса: добыче полезных ископаемых, скотобойне, драгоценных камнях, чайных листьях… Он накопил огромное богатство, но также был очень добрым и занимался благотворительностью. Он часто устраивал выездные кухни, чтобы накормить нищих города.

Фермеров-арендаторов, которые сталкиваются с трудностями, он часто щедро освобождает от платы за аренду.

В результате он имел чрезвычайно высокую репутацию в этом районе города.

Но в этот момент никто не знал, что резиденция филантропа Яна была покрыта трупами. Тела горничных и слуг были разбросаны повсюду.

Группа людей в черных одеждах собралась среди трупов.

— Черт возьми! Прошел целый день, так почему же Лу У не вернулся?

— Мог ли Лу У действительно быть убит? Это невозможно — Лу У невосприимчив к оружию и обладает мощной жизненной силой. Какой человек сможет его убить?

— Вы послали кого-то для расследования?

— Нет! Территория вокруг клана Ван находится под усиленной охраной. Даже близко не подойти.

......

Группа людей в черных одеждах вошла в главный зал, выглядя очень раздраженной и беспокойной. Лу У исчез. Даже если бы они были избиты до смерти, они бы никогда не осмелились поверить, что такое могло произойти.

Невысокий человек в черной мантии, ростом около 1,5 метров, со страхом сказал:

— Лидер, если те, кто выше, узнают, что мы потеряли Лу У, нас всех, вероятно, убьют!

— Чего ты боишься? Они все еще не знают, верно? — Нетерпеливо сказал лидер в черной мантии, носящий маску демона.

— Никто не может убить Лу У, никто. Отправьте кого-нибудь, чтобы пойти и посмотреть. Мне нужно знать, что случилось после того, как мы уехали!

— Если вы хотите знать, что случилось, я скажу вам!

Свечи в зале замерцали, когда снаружи донесся яркий и молодой голос. Услышав этот голос, зал впал в шум.

— Это еще кто?!

С криком все люди в черных одеждах повернулись к двери, некоторые из них сразу же прыгнули к ней. Но, прежде чем они смогли далеко уйти, бум! Двери упали внутрь, и в них, словно камень, вонзился труп мужчины в черной одежде, врезавшись в центр зала.

— Привет, давно не виделись!

За дверью в мерцающем свете стоял Ван Чун, улыбаясь в пурпурном плаще, и уверенно шагнул через порог.

— Это ты!

Хотя люди в черных одеждах были ошеломлены при виде Ван Чуна, они сразу заметили, что совершили ошибку. Они никогда не видели Ван Чуна раньше, и сейчас их слова по сути были признанием.

Но ничего из этого не было важно сейчас. Ван Чун никогда не должен был появляться здесь, никогда.

— Хм, через столько времени и после всех подарков, которые вы мне подарили, самое время встретиться. — Сказал Ван Чун с мрачной улыбкой.

Хотя эти люди в черных одеждах трижды атаковали его, Ван Чун впервые увидел их истинную сущность.

— Ли Сие, удар!

По приказу Ван Чуна стены зала рухнули, и в него ворвались бесчисленные люди.

— Дерьмо! Бежим!

Лидер людей в черных одеждах побледнел, когда рухнул зал. Он бросил быстрый взгляд сквозь облака пыли и увидел, что во дворе полно людей. Ван Чун привел с собой тысячи людей, и все они были первоклассными экспертами.

Это была сила элитного клана. Так как Ван Чун обнаружил их гнездо, он, естественно, не пришел один, и позвал всех помощников, которых мог найти.

С текущим статусом клана Ван, Ван Чуну нужно было лишь призвать тысячи экспертов, как они тут же ответят. Ван Чун привел лишь небольшую их часть.

Имея дело с этими людьми в чёрных одеждах, Ван Чун был львом, тотально сражающимся с кроликом, не щадящим ничего. Так как они осмелились напасть на него, они не должны думать о том, чтобы остаться в живых.

Взрыв! Лидер в черной мантии топнул по земле, чувствуя, что что-то не так, и немедленно выпрыгивал из зала, быстро исчезая в облаке пыли.

— Хммм, думаешь, ты можешь сбежать?

Ван Чун не предпринял никаких попыток преследования, лишь посмотрел в направлении, в котором бежал лидер. Он собрал так много экспертов, чтобы иметь дело с этими людьми в чёрных одеждах, и было бы странно, если бы им действительно удалось сбежать.

— Все, не бойтесь. Работайте вместе и убейте этого парня.

— Если мы сможем поймать этого парня и использовать его для принуждения остальных, мы все еще можем сбежать.

— Убейте этого дитя разрушения, и те, кто наверху, определенно вознаградят нас.

......

Видя, что они окружены, люди в черных одеждах в зале почувствовали ярость в своих сердцах, их грязная ситуация стимулировала их смелость. Крича, мужчины в чёрных одеждах бросились на Ван Чуна, как голодные волки.

Воздух вибрировал от стального, странного, совершенно черного, ореола шипов, появляющегося у ног людей в черных одеждах.

Энергия этих десяти человек вздулась, и они жестоко напали на Ван Чуна.

— Вы не знаете собственной силы!

Ван Чун усмехнулся, и побежал вперед. Бах Бах бах! Каждый из одетых в черное мужчин был поражен одной ладонью от Ван Чуна. Время, казалось, остановилось, и все они, казалось, замерли, застряв на месте.

Бузз!

В мгновение ока из их тел внезапно вырвался кровавый туман, стекающий к телу Ван Чуна, словно реки, возвращающиеся в море.

С грохотом мужчины в черных одеждах упали на пол, их большие тела высохли и превратились в шелуху.

— Что это за злое искусство?

— Бежать!

......

Несколько человек в черных одеждах, которые планировали помочь своим товарищам, увидели, как тех высосали всухую. Их лица покрылись страхом, вся их храбрость и свирепость превратились в ничто, и они быстро принялись бежать.

Бум! С глазами, мерцающими холодным светом, Ван Чун сделал движение правой рукой. Яростная буря зашевелилась, и мощная сила притяжения появилась из тела Ван Чуна.

Прежде чем эти люди смогли пройти несколько чжан, они застряли на месте, Великое Искусство Творения Небес Иньян поглотило их энергию крови и заставило ее вливаться в тело Ван Чуна.

Кровавый туман безумно пронесся сквозь поры Ван Чуна, и тут же высосал их насухо. Поглотив всю энергию крови, Ван Чун снова получил значительный прирост силы.

Это было Великое Искусство Творения Небес Иньян. На этом уровне Маленький Меч Иньян больше не был необходим, и когда разрыв в силе был значительным, Ван Чуну даже не нужно было трогать своего противника, чтобы использовать Искусство Великого Неба Иньян.

Бац! Бац!

Иссохшая шелуха людей в черных одеждах упала на землю.

Такова была сила верховного злого искусства!

Такой сильный!

Ван Чун посмотрел на окружающие трупы, ощущение ненормальной силы нахлынуло на него. Это был первый раз, когда Ван Чун использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян в бою после использования Лу У для культивирования злого искусства.

Все эти люди в черных одеждах были очень могущественными экспертами, но они были совершенно бессильны против верховного злого искусства. Ван Чун сумел очень легко поглотить их энергию.

Эта энергия была получена так легко и пришла с порывом экстаза. Это окутывало его желанием продолжать, не делать ничего больше, только поглощать все больше и больше энергии.

Человек без необычайно сильной решимости, вероятно, в конечном итоге станет кровожадным убийцей.

Когда эти мысли пролетели в голове Ван Чуна, его глаза вспыхнули ярким светом. Он быстро подавил бурную энергию крови и это непрекращающееся желание поглощать все больше и больше.

Экстаз убийства, вызванного Великим Искусством Творения Неба Иньян, был намного больше, чем у Искусства Маленького Иньяна, и его было гораздо труднее контролировать. Но Ван Чуну, независимо от того, как тяжело было им управлять, ничто не было так сложно, как бороться с судьбой.

— Ах!

Крики раздались в его ухе. Битва шла намного быстрее, чем предполагал Ван Чун. Зная, что эти люди были настоящими преступниками, совершившими попытку покушения в клане Ван, эксперты, нанятые Ван Чуном, были в ярости. Все они делали все возможное, чтобы окружить и осадить людей в черных одеждах.

Каждый из одетых в черное людей был окружен несколькими дюжинами экспертов, поэтому их судьбу было легко представить.

— Дитя разрушения, твое высокомерие не будет длиться долго!

— Мастер отомстит за нас!

......

Внезапно остальные мужчины в черной одежде взревели, их глаза расширились от ярости, и они раскусили ядовитые саше в зубах. Потоки черной крови быстро закапали изо рта, и они безжизненно упали на землю.

— Черт возьми! Так быстро!

Ван Чун побледнел. Эти люди были в точности такими, как описал Одинокий Волк, прятали смертельный яд в своих зубах. Но Ван Чун не ожидал, что они будут так решительны, совершая самоубийство, даже не пытаясь сбежать.

Ван Чун быстро восстановил самообладание. Независимо от того, насколько осторожны были эти люди или насколько решительны, они не могли не оставить никакой информации за это время!

— Чун-эр, я привел тебе людей, которых ты хотел.

Энергичный голос вышел из пылающей пыли. Его рукава дрейфовали в воздухе, это спустился Старик Демонический Император.

Тумп! Еще находясь в воздухе, Старик Демонический Император щелкнул запястьем, уронив человека на землю. Именно этот человек первым попытался сбежать, лидер в черной мантии и в маске демона.

Для этой операции Старик Демонический Император находился в режиме ожидания именно для того, чтобы никто не смог сбежать. Даже дикое существование, такое как Лу У, походило на послушного агнца перед Стариком Демоническим Императором, а тем более этот вождь в чёрных одеждах.

Человек в доспехах выбежал из пыли и почтительно поклонился Ван Чуну, прежде чем дать отчет.

— Молодой мастер, мы поймали двух мужчин в черных одеждах. Остальные были казнены. Операция завершена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 677. Феод!**

— Мм, пошли.

Ван Чун кивнул головой и взмахнул рукавом.

Результат этой битвы оказался полностью в рамках ожиданий. Преднамеренно или непреднамеренно, люди в черных одеждах совершили роковую ошибку, игнорируя существование Чжан Цяньтуо.

Теперь пришло время заплатить цену.

— Все остальные, стойте снаружи. Ли Сие, вы тоже выходите на улицу. Без моего приказа никому не позволено войти.

Ван Чун издал ряд приказов, а затем повернулся, чтобы посмотреть на своего мастера, Старика Демонического Императора.

— Мастер, я вас побеспокою.

— Хммм, я также хочу знать, какой человек может быть настолько способным создать этого странного монстра.

Старик Демонический Император медленно шагнул вперед.

Осмелившись напасть на Ван Чуна и Ван Сяояо, эти люди нарушили его табу. Даже если бы Ван Чун ничего не сказал, он все равно взял бы дело в свои руки и попытался бы искоренить их организацию.

Говорят, что дракон будет в ярости, если кто-то прикоснется к обратной стороне их чешуи, а обратная сторона чешуи Старика Демонического Императора — это жизни его двух последних учеников, Ван Чуна и Ван Сяояо.

Любой, кто осмелился прикоснуться к ним, умрет!

Бузз!

Старик Демонический Император раздвинул пальцы, и вождь в черной мантии на земле внезапно поднялся какой-то невидимой энергией и подлетел к ладони старика.

Старик Демонический Император закрыл глаза, и густая черная энергия немедленно вошла в голову человека в черной мантии.

На пути зла было много способов поиска воспоминаний человека.

Будучи бывшим гегемоном пути зла и его верховным экспертом, Старик Демонический Император знал значительное количество этих методов. Если бы такие могущественные силы злого пути хотели знать правду о каком-то происшествии, им не нужно было бы использовать инструменты пыток и допросы. Они могли извлечь правду прямо из головы.

Бузз!

Время медленно прошло. Старик Демонический Император оставался стоять на месте, в то время как вождь людей в чёрных одеждах парил в воздухе, его тело дрожало и корчилось, его губы издавали стоны и стенания, как будто он испытывал какую-то ужасную боль.

Техники пути зла, особенно те, которые преследовали цель поиска воспоминаний цели, были чрезвычайно властными и жестокими, с серьезными побочными эффектами.

Большинство людей, подвергшихся этому искусству, серьезно повредили бы свой разум и в конечном итоге оказались бы идиотами.

Ван Чун стоял рядом со Стариком Демоническим Императором, с нетерпением глядя на своего мастера. Даже в своем поколении Старик Демонический Император все еще оставался человеком, на которого подавляющее большинство людей могло только смотреть снизу-вверх, и существовать далеко за пределами их досягаемости.

Если бы даже он не мог предоставить какую-либо информацию об этих людях, тогда другие, конечно, не смогли бы.

У всего есть своя причина. Захватив лидера этой группы, я смогу быстро выяснить их истинную цель, — Тихо сказал себе Ван Чун.

Во всех Центральных Равнинах и окружающих их иностранных королевствах не было никакого секрета, о котором Ван Чун не знал. Но эти люди в черных одеждах, казалось, не существовали ни в одном уголке истории, и Ван Чун не помнил о них. Все в них, казалось, было скрыто в густом и запутанном тумане.

Время продолжало медленно проходить, и Старик Демонический Император наконец открыл глаза.

Ван Чун сделал два шага вперед и с глубоким беспокойством спросил: — Учитель, как дела? Вы узнали их прошлое?

К удивлению Ван Чуна, Старик Демонический Император не сразу ответил на вопрос, а лишь удивленно вздохнул.

— Какая огромная ментальная печать! За десятилетия, проведенные в боевом мире, я никогда не сталкивался с такой мощной и первоклассной ментальной техникой. Чун-эр, на этот раз ты столкнулся с настоящим противником.

С этими последними словами Старик Демонический Император повернулся к Ван Чуну, в его глазах мелькнуло глубокое беспокойство.

— Мастер, вы не смогли ничего найти?

Ван Чун почувствовал биение своего сердца, и у него внезапно появилось дурное предчувствие. Реакция его мастера не была реакцией того, кто преуспел.

Ван Чуну было очень трудно представить что-то, что не мог решить даже его мастер, величайший знаток пути зла.

— Хм, как это могло быть возможно? Независимо от того, насколько огромны их печати, невозможно полностью удержать меня.

Старик Демонический Император фыркнул, слегка приподняв брови. Его лицо источало ауру презрения и уверенности.

— У противника есть чрезвычайно грозный мастер ментальных печатей. Все критические воспоминания были запечатаны, и неосторожное прикосновение к ним немедленно заставило бы этих людей взорваться и умереть. Это, естественно, означает, что никакая информация не будет предоставлена.

Старик Демонический Император протянул палец и указал на лидера в черной мантии.

— Тем не менее, ничто не является абсолютным. Независимо от того, насколько велика их защита, мне все же удалось найти некоторую информацию о них. Эти люди называют себя Детьми Божьими. Они, очевидно, верят, что следуют какому-то истинному богу. Ха, смешно!

Старик Демонический Император закончил свои слова фырканьем.

Будучи величайшим мастером пути зла, Старик Демонический Император никогда не поклонялся ни одному богу, и тем более не верил в него. Это была просто глупая кучка дураков.

Более того, если бы бог действительно существовал, разве он сам не был бы богом?

— … Это просто кучка идиотов, играющих в призраков и богов.

Старик Демонический Император показал презрение в его глазах. В мире боевых искусств закон, что сильный повергает слабого, всегда было неоспоримым и основным принципом. Если бы «бог» действительно существовал, он был бы еще более могущественным мастером боевых искусств.

Умы людей были в неведении!

— Бог?

Ван Чун поднял брови, и он, казалось, задумался. Эта информация была совершенно неожиданной.

— О, это правильно. Хотя это фракция невежественных, скрытных и сомнительных людей, у них есть несколько необычных аспектов. Ваш мастер обнаружил из их воспоминаний, что убитый нами ранее монстр был тем, кого они называли Лу У, живым они говорят, что они созданы Богом. Хотя я не верю, что кто-либо в этом мире может называть себя богом, этот монстр действительно был довольно хорош.

Старик Демонический Император сделал редкий кивок одобрения.

Монстр, которому даже оружие из Стали Вутц не могло причинить вреда, никогда не мог быть продуктом природы. Если бы Старик Демонический Император не использовал Искусство Бесконечного Духовного Моря, которое могло бы сломать все защиты в мире, то, возможно, действительно было бы невозможно захватить этого монстра.

— … Кроме того, хотя их ментальные печати чрезвычайно опасны, я нашел несколько подсказок. Если я прав, эти люди, вероятно, родом с северо-запада. Именно поэтому Центральные Равнины по существу не имеют сведений об их существовании.

— Северо-запад?

Брови Ван Чуна снова скривились. Это была следующая область, которую он выбрал. Если бы их база была там…

— На этот раз я побеспокоил Учителя!

Ван Чун глубоко вздохнул и прервал ход мыслей. В то же время он позвал людей с улицы.

— Иди, возьми с собой этих людей!

Еще больше информации можно получить от лидера людей в черных одеждах и двух других пленников. И Ван Чун, по крайней мере, знал самый простой способ отпустить врага, чтобы потом поймать более крупную добычу.

— Да, молодой мастер!

Несколько экспертов выступили вперед в ответ, но как только они закончили свои поклоны и готовились поднять лидера в черной мантии с земли, произошло нечто странное…

Взрыв! Прямо на их глазах внезапно голова человека в маске демона взорвалась, и кусочки плоти и крови окропили круг радиусом в несколько чжан.

За этим быстро последовали звуки еще двух взрывов из других мест.

— Ах!

Крики тревоги и беспорядка можно было услышать снаружи.

— Молодой Мастер, плохие новости!

— Молодой Мастер, головы двух мужчин, которых мы схватили, по какой-то причине внезапно взорвались!

......

Несколько охранников быстро ворвались, чтобы дать отчет.

Атмосфера мгновенно изменилась. Когда Ван Чун посмотрел на окровавленную землю, его лицо изогнулось в гримасе. У него были планы на этих людей, но теперь они были бесполезны.

— Я все еще был слишком медленным. Я не думал, что их реакция будет такой быстрой!

Старик Демонический Император также имел мрачное выражение лица. Он отреагировал намного быстрее, чем Ван Чун, сразу почувствовав, что начались признаки странной активности у лидера в черной мантии. Но он все еще был слишком медленным.

Хотя он был провозглашен величайшим злым экспертом, он не был настолько опытным в области ментальных печатей. А человек, который поместил печати в умы этих людей в черных одеждах, был явно мастером в этой области.

— Эти люди слишком осторожны.

Брови Ван Чуна были подняты очень высоко.

Голова лидера в черной одежде не взорвалась бы без причины. Величайшая возможность состояла в том, что фракция, поддерживающая людей в черных одеждах, обнаружила Старика Демонического Императора и почувствовала, что печать была затронута. В результате они взорвали печати в умах людей в черных одеждах и убили их.

Намек на мрак появился на лице Ван Чуна. Его противники были намного осторожнее, чем он предполагал. Хотя ему удалось получить несколько подсказок, с ними пришло еще больше загадок.

И его противники обладали мистическими методами. Будь то Лу У или те изящные ментальные печати, это были методы, выходящие за рамки обычных боевых искусств. Но Ван Чун быстро восстановил самообладание.

— Хммм, независимо от того, насколько быстро вы реагируете или насколько осторожны вы, наступит день, когда я раскрою всех вас! Если я смог поймать вас один раз, я могу поймать вас дважды. — Холодно сказал Ван Чун. Хотя его противники уничтожили его подсказки, Ван Чун все же получил то, что хотел.

— Ли Сие, отдай приказ на выход!

— Да, молодой мастер!

Грандиозная операция подошла к концу.

......

— Чун-эр, ты определился с местонахождением своего феода?

В резиденции клана Ван Гэн сидел в кресле из сандалового дерева, одетый в малиновый официальный халат и пояс из питона из золота и сини. Он потягивал чашку чая, выражение его лица было расслабленным и довольным.

Радостное воссоединение оставило разум свежим, а румяный цвет лица Ван Гэна ясно указывал на его хорошее настроение.

Когда один человек получил Дао, даже его куры и собаки поднимались с ним на небеса. Заслуга, которую Ван Чун достиг на юго-западе, позволила всему клану Ван стать на путь успеха. Даже его большой дядя Ван Гэн был вознагражден императорским двором. Этот было очевидно из его мантии и пояса.

Но Ван Гэна по-прежнему больше всего волновал вопрос о феодальном правлении Ван Чуна, и это было основной причиной его визита.

Потомки клана Ван были связаны кровью, разделяя славу и бесчестие как одно целое. Инцидента на юго-западе было достаточно, чтобы проиллюстрировать этот принцип.

Вопрос об этом феоде казался простым, но он касался продолжения и долгосрочного благосостояния благородного клана. Любой великий клан, получивший феод, был не второстепенным делом, и клан Ван относился к этому серьезно.

— Чун-эр, я уже подумал о месте для тебя. За последние несколько дней я сделал всесторонний обзор феодов Великого Тана и нашел отличное место.

Сияющий, Ван Гэн поставил свою чашку чая. Легким движением пальца он развернул свиток на столе, обнажив карту Великого Тана перед Ван Чуном.

— Во всем мире нет более процветающего места, чем Лунси. Место, которое я выбрал для тебя, находится в уезде Чжао. Район там не большой, но он чрезвычайно богат и густонаселен. Исключительно благодаря налогообложению можно достичь ежегодного дохода около двухсот тысяч золотых монет. Разве тебе сейчас не нужны деньги? Это лучший выбор!

Ван Гэн произнес эти последние слова так, как будто каждое из них имело большой вес.

Эти простые слова были результатом искреннего и преданного исследования Ван Гэна. Это был также вывод, который был наиболее благоприятным как для Ван Чуна, так и для всей линии Ван.

До тех пор, пока у него будет эта земля, даже если клан Ван не будет иметь больше никаких достижений или не даст никаких талантливых потомков, линия Ван будет оставаться безопасной и обеспеченной.

«Не доверяйте подъему и падению клана одному человеку и не доверяйте успех и провал клана одному моменту.» — Такова была философия, которой придерживался каждый великий клан, чтобы продолжать свою линию и оставаться в целости и сохранности на протяжении поколений.

Клан Ван мог наконец почувствовать край этого невидимого порога.

Это было также причиной волнения Ван Гэна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 678. Управление городом!**

— Большой дядя, земли Чжао хороши, но я уже подумал о месте. Ван Чун неожиданно заговорил, прерывая слова Ван Гэна. Выражение лица сидящего Ван Гэна замерло, все его тело было ошеломлено.

— … Я также очень долго думал о вопросе о владении. Хотя уезд Чжао хорош, для меня есть еще более подходящее место.

Ван Чун сдул пузыри с поверхности своего чая и сделал глоток. Выражение его лица было невозмутимым, когда он говорил.

— У тебя уже есть идея?

Глаза Ван Гэна расширились, его разум не смог понять это. Слова Ван Чуна застали его врасплох.

— Где ты хочешь, чтобы был твой феод? Какое место может быть лучше, чем уезд Чжао?

— Ушан!

Ван Чун протянул палец к ничем не примечательному месту на карте Ван Гэна к западу от Лунси. Увидев место, на которое указал Ван Чун, Ван Гэн почувствовал, что начинает нервничать. Улыбка исчезла с его лица.

— Чун-эр, ты шутишь со мной? — Сказал Ван Гэн с широко раскрытыми глазами. Первой его реакцией было то, что Ван Чун подшучивал над ним, или ему не получилось расслышать, или Ван Чун указал на неправильное место на карте. Но серьезность на лице Ван Чуна ясно указала на то, что это не шутка, поэтому Ван Гэн быстро стал серьезным.

— Чун-эр, феод имеет большое значение. Знаешь ли ты, сколько кланов и дворян нам завидуют? Это золотые слова Императора Мудреца, это главное дело, беспрецедентное за последние несколько десятилетий. Кроме столицы, ты можешь выбрать любое место во всем Большом Тане. Это огромная демонстрация благосклонности.

Ван Гэн всегда смотрел на своего племянника с большой важностью и доверием. С определенной точки зрения он предпочитал его больше, чем собственного сына. Другие говорили, что Ван Чун, а не его собственный сын Ван Ли, был сыном Цилиня в клане Ван, фигурой номер один в молодом поколении линии Ван, однако Ван Гэн не только не был недоволен, он чувствовал честь и гордость от такой похвалы.

Но в этот раз все было по-другому.

— Ушан? Знаешь ли ты, что это за место? Из всех мест в мире нет места более процветающего, чем Лунси. Нет лучшего выбора, чем выбрать феод в Лунси. Более того… хотя у тебя возникло несколько конфликтов с Гешу Ханом во время инцидента с региональными командирами, феод присваивается по указу Его Величества, поэтому даже Гешу Хан не осмелится возразить. Если все будет сделано хорошо, это принесет огромную пользу и тебе, и нашему клану Ван. И все же ты хочешь устроить свой феод в этой бесплодной и обедневшей земле недалеко от Цыси? Что ты себе думаешь?

Ван Гэн произнес эти слова с большой торжественностью, выпрямился и серьезно посмотрел на своего племянника.

У Ван Гэна не было впечатления об этом месте, известном как Ушан, но он знал место, которое Ван Чун указал на карте. Если бы Ван Чун выбрал немного лучшее место, Ван Гэн никогда бы не отреагировал таким образом. Но Ван Чун настаивал на том, чтобы выбрать эту бесплодную землю на дороге на запад. Это была пустая трата феодала, который императорский двор отдал Ван Чуну и клану Ван.

— Ха-ха, Большой Дядя, я знаю, тебе очень трудно это принять, но у меня, естественно, есть причины для этого.

Ван Чун обличительно улыбнулся и сделал легкий глоток чая. Выражение его лица было спокойным и естественным, совсем не нервным.

— Тогда что это?

Возможно, под влиянием поведения Ван Чуна, Ван Гэн глубоко вздохнул и немного расслабился.

— Ха-ха, Большой Дядя, Ушан действительно бедная земля без особого процветания. Но, Большой Дядя, внимательно посмотри. Где она находится?

Ван Чун указал пальцем на карту. Ван Гэн не заметил этого с первого взгляда, но его глаза расширились, когда он заметил на этот раз. Он спросил:

— Ты говоришь о Шелковом Пути?

— Да! Шелковый Путь!

Ван Чун улыбнулся и указал на место рядом с Ушаном. Через это место проходила извилистая дорога, эта знаменитая дорога на запад, часто упоминаемая во все времена Великого Тана и заграничных царствах, Шелковый Путь.

— У тебя есть план на эту дорогу?

Ван Гэн посмотрел на Ван Чуна, размышляя над этим вопросом, и выражение его лица постепенно теряло строгость. Шелковый путь на запад был также знаменитой дорогой золота. Бесчисленные торговцы с востока и запада путешествовали по этой дороге, неся с собой шелк, специи, драгоценности, нефритовые изделия, фарфор, верблюдов, чайные листья… Почти все торговцы Ху и западных регионов, действующие в Великом Тане, использовали эту дорогу.

Огромное ценовое неравенство между товарами востока и запада привело к огромной прибыли, породив многих чрезвычайно богатых торговцев.

Те торговцы Ху, которые торговали с Великим Таном, были невероятно богатыми. Жемчуг, агат, нефритовая посуда… они относились к ним как к земляным плиткам.

Все товары, которыми они торговали, были основными продуктами, и накопленные ими состояния были настолько велики, что многие даже не могли себе представить. Даже великие кланы чувствовали себя неадекватными перед таким богатством. С точки зрения важности дорога на запад была номером один в мире, гораздо более важной, чем знаменитая Дорога Чайной Лошади на юго-западе.

С определенной точки зрения, Великий Тан был обязан немалой части своего нынешнего процветания Шелковому Пути, который связывал его с различными другими странами.

— Большой дядя, земли Чжао действительно приличные, но это застойная вода. Максимальный доход, который можно там получить, составит двести тысяч, но Великий Шелковый Путь на запад отличается от него. Будь то династия Великого Хань, предыдущая династия или эта династия, первое, что они делали после объединения царства, — это вновь открывали этот Шелковый Путь, соединяющий восток с западом. Можно легко представить важность, с которой империя рассматривает этот торговый путь. — С уверенностью заявил Ван Чун.

— Большой дядя, вы также знаете, насколько состоятельны торговцы Ху в столице. Эти торговцы Ху из западных регионов, торговцы специями из Аббасидского Халифата и торговцы драгоценностями из Харакс Спасину каждый год преодолевали огромные расстояния, чтобы добраться до Великого Тана, все они несли с собой огромные суммы богатства. Разве Большой Дядя когда-нибудь задумывался о том, сколько богатства несет этот торговый путь каждый день, когда все эти торговцы постоянно его пересекают?

— Это…

Ван Гэну нечего было сказать. Он знал даже более ясно, чем Ван Чун, о том важном значении, которое Императорский Двор Великого Тана придавал этой дороге на запад, и это отношение было вдохновлено исключительно самим Императором Мудрецом.

Никто в Великом Тане, ни внутри, ни вне двора, не посмел бы оспаривать решение Императора Мудреца.

Вот почему этот торговый путь было так легко пройти.

Кроме того, Ван Чун был также прав в том, что этот путь на запад действительно был полон богатства. Даже Бюро Доходов Императорского Двора затруднилось подсчитать, сколько денег проходит через него каждый день, а тем более друге.

— Итак, Чун-эр, ты намереваешься вырвать часть богатства этого торгового маршрута для себя?

— М-м!

Ван Чун решительно кивнул, его глубокий взгляд и выражение его лица, казалось, смотрели далеко в будущее.

— Но этот путь будет бесплодным. Торговля между востоком и западом является исключительным бизнесом торговцев Ху, и они не разрешают кому-либо еще туда входить. В прошлом, когда шел Великий шелковый путь, немало маленьких великих кланов. и благородные дома следили за этим торговым путем. Даже несколько принцев императорского дома участвовали. Но они быстро поняли, что мы не можем понять языки Западных Регионов, Аравии и Харакса Спасину. Прибавив к этому тот факт, что с учетом презрения к изучению варварских языков, долгого и трудного пути, необходимого для достижения Аравии и Харакса Спасину, и нашего незнакомства с окружающей средой, эти усилия, по сути, были неудачными. После нескольких неудачных попыток великие кланы и дворянские дома полностью разочаровались в идее.

— Чун-эр, не то, чтобы я хотел отказаться от твоей идеи. Она довольно хороша, но ее реализация весьма неправдоподобна.

Ван Гэн покачал головой и с беспокойством посмотрел на Ван Чуна. Амбиции Ван Чуна использовать Шелковый путь на запад и забрать часть его богатства для себя действительно стоили его признания.

Но он явно относился к вещам слишком просто.

Если бы можно было так легко получить часть прибыли, то за все годы, прошедшие с момента основания Великого Тана, многочисленные дворяне давно бы разделили прибыль. Как эта ситуация могла продолжаться, пока, наконец, не настал черед клана Ван?

В войне на юго-западе Ван Чун действительно проявил необычайный талант к военному искусству. Но искусство войны отличалось от искусства торговли, и даже Ван Чун, похоже, не мог овладеть обоими областями одновременно.

— Ха-ха, Большой Дядя, ты неправильно понял.

Ван Чун неожиданно улыбнулся.

— Я не собираюсь погружать свой палец в торговлю шелком, специями и драгоценными камнями Шелкового Пути, входить в Аббасидский Халифат или Харакс Спасину, чтобы покупать и продавать. Дорога на запад более десяти тысяч ли длиной. За один год можно запустить один или два каравана. Время, необходимое для возврата инвестиций, слишком велико.

— Прибыль на инвестиции?

В глазах Ван Гэна промелькнуло удивление, но он полностью восстановил самообладание. Он уже привык к удивительным заявлениям своего племянника. Строка — «тот, кто смеется последним, смеется лучше всех» стала известна всем в столице.

— Если ты не планируешь войти в этот бизнес, то каков твой план?

Ван Гэн был действительно смущен. Самым прибыльным предприятием на западном пути была торговля шелком, специями и драгоценными камнями… Если он не планировал участвовать в этой торговле, то как он планировал зарабатывать деньги?

Ван Гэн действительно не мог видеть сквозь своего племянника.

— Ха-ха, я, естественно, планирую построить там город и получать прибыль от этих торговцев!

Ван Чун улыбнулся, и с глухим стуком поставил свою чайную чашку на карту, положив ее на Шелковый Путь. Этот шаг превзошел все ожидания, и Ван Гэн в оцепенении уставился на эту чашку на карте Великого Тана.

— Большой дядя!

Ван Чун отодвинул стул и встал.

— Дорога на запад — это место великого счастья, но дорога длинная, и, как говорится, длинная ночь приносит много снов. В результате дорога на запад страдает от бандитов, а сложность местности затрудняет их сдерживание Императорским Двором, и многие миссии по подавлению были вынуждены вернуться с неудачей.

— Раньше ради Хайдарабадской Руды я приказал Ли Сие уничтожить самую большую бандитскую группу на Шелковом Пути — Бандитов Черного Дракона. Но Бандиты Черного Дракона были только одной из групп. До них были Бандиты Плавного Дракона. Бандиты Черного Пламени… и в будущем наверняка будет больше бандитских группировок. Пока есть прибыль, эта ситуация будет продолжаться, независимо от того, сколько раз вы ее подавляете.

— Представьте на мгновение, если бы на западной дороге был город. Все путешествующие торговцы могли бы получить защиту и снабжение там. Хотели бы они приехать? И у тех торговцев, которые едут на запад, есть массивные караваны с сотнями членов, возможно, даже превышающие одну тысячу. Если столько людей остановится на один день, это приведет к значительным расходам. Что если мы позволим им покупать и продавать вещи там без комиссии? Кто-нибудь захочет открыть там бизнес? И торговцы, отправляющиеся на запад? Они будут довольно щедры в этом аспекте.

— И как только многие из этих людей соберутся, мы можем начать собирать налог. Как Большой Дядя думает, сколько такой город будет стоить? В конце концов, это эксклюзивный бизнес!

Ван Чун повернулся и слабо улыбнулся Ван Гэну.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 679. Самый сильный в мире, кавалерия Ушана!**

Сидя напротив Ван Чуна, Ван Гэн был ошеломлен, его глаза были широко раскрыты, а рот распахнут. Он думал только о том, чтобы найти подходящий феод для Ван Чуна, но никогда не думал, что Ван Чун захочет построить город.

И то, что шокировало Ван Гэна больше всего, были последние слова Ван Чуна. Дорога на запад действительно открывала большие возможности для бизнеса, и, если Ван Чун мог преуспеть так, как он описал, то это действительно был бы эксклюзивный бизнес.

Вдоль всего Шелкового Пути это будет единственный город и единственная перевалочная станция. Все торговцы, независимо от того, были ли они из западных регионов, Харакс Спасину или Аббасидского Халифата, должны были пройти через город Ван Чуна, если бы они хотели вести торговлю.

Бесчисленные богатые кланы и дворянские дома империи Великого Тана пытались получить хоть какую-то прибыль от дороги на запад, но ни один из них так и не преуспел. Причины были просты. Во-первых, естественно, никто никогда не думал об идее, которую описал Ван Чун.

Другая причина состояла в том, что прошло много лет с тех пор, как Великий Тан сделал исключение и награждал феодом. Без феода никто не мог построить город на Шелковом Пути.

Учитывая важность, с которой Император Мудрец рассматривал Шелковый Путь, эта идея будет немедленно отвергнута Императорским Двором.

Но теперь Ван Чун действительно получил это особое право. Ван Гэну пришлось признать, что он недооценил своего племянника. Его планы были намного больше, чем его собственные.

И если ему это удастся, велика вероятность того, что клан Ван получит гораздо больше, чем мог бы из богатых земель округа Чжао.

Ван Чун смотрел на своего явно ошеломленного и задумчивого большого дядю, внутренне улыбаясь. Эта идея строительства города не была революционной в том мире, откуда он пришел.

Но в этом мире это была совершенно новая вещь, о которой никто никогда не думал.

— У меня все еще есть один последний вопрос. Строительство города — это немалое дело, особенно когда там раньше ничего не было. Это потребует огромных инвестиций. Даже Императорский двор не посмел бы случайно поднять идею строительства города на Дороге на запад. Более того, ты уже потратил все свои деньги, чтобы укрепить юго-запад. Как ты можешь построить город, просто полагаясь на три миллиона золотых монет, которыми наградил тебя Император Мудрец? — Спросил Ван Гэн.

Город Льва на юго-западе был не очень большим, но все равно стоил миллионы золотых монет, и это был также пустой город. Кроме того, построить город в обедневших и диких землях дороги на запад было бы гораздо сложнее, чем построить город Лев на юго-западе.

Нужно было также учитывать, что Ван Чуну также придется строить своего рода гостиницы в городе, увеличивая и без того огромные расходы. Это не было чем-то, что мог выдержать один лишь клан Ван.

Количество капитала, необходимое для создания такого города из ничего, заставило бы даже древние, процветающие и богатые кланы столицы отступить в страхе.

— Ха-ха, это еще проще. В столице так много великих кланов и дворян, Большой Дядя все еще беспокоится о деньгах?

Ван Чун уверенно улыбнулся. Люди мира будут стремиться во всех направлениях ради выгоды. В юго-западной войне Ван Чун полностью испытал этот принцип.

Все, что он делал сейчас, это повторно использовал этот принцип.

По правде говоря, ему даже не нужно было ничего говорить, чтобы бесчисленные люди в столице с нетерпением ожидали возможности поработать с ним.

— Хорошо!

Ван Гэн вдруг ударил по столу и встал со стула. Он немного рассердился, когда Ван Чун впервые заговорил о создании феода в Ушане, но теперь его гнев рассеялся, а глаза сияли от волнения.

— Чун-эр, твой дядя никогда не сомневался в твоем таланте в военном искусстве. В области коммерции… ни у кого в клане Ван нет для этого лучшего ума, чем у тебя. Больше всего я беспокоился о твоих способностях в политике. С древних времен бесчисленные известные генералы заканчивали тем, что убивали свои семьи, потому что не понимали политику двора. Чем больше талант в военном искусстве и чем выше восхождение, тем больше будет бедствий.

— Это всегда было моей заботой. В конце концов, ты все еще очень молод. Но сейчас… я могу быть совершенно спокоен.

Цвет лица Ван Гэна был румяным, и он казался восторженным. «Человек может быть невинным, но скрытое сокровище делает его виновным». Эксклюзивный бизнес на дороге на запад был действительно хорош, но он мог легко привести к огромной катастрофе.

Но если бы Ван Чун вовлек в это предприятие благородные дома и великие кланы столицы, все было бы иначе. Это был эквивалент всех благородных домов и кланов, стоящих вместе с кланом Ван.

Только благодаря этому, положение клана Ван при дворе было бы непобедимым. Это была настоящая «вечно стойкая позиция»!

В будущем, даже когда Ван Чун действительно войдет во двор и начнет обладать политической властью, его связей, которые он сейчас наладил, будет достаточно, чтобы он стал чрезвычайно влиятельной фигурой при дворе.

Ван Гэн мог видеть признаки Старого Мастера на теле Ван Чуна!

Ван Гэн быстро покинул резиденцию клана Ван, довольный и счастливый. Его племянник всегда был таким выдающимся, он всегда гордился им. Когда Ван Гэн ушел, он сделал это с более жестким шагом и более высокой головой.

С таким племянником, что еще он мог попросить?

О каком великом начинании волновался клан Ван?

Но Ван Гэн не знал, что, когда он уйдет, Ван Чун замолчит, его взгляд остановится на столе, на карте, которую оставил его большой дядя. Его взгляд остановится на знаменитом Шелковом Пути всего на несколько мгновений, прежде чем он быстро переместится на запад, к северо-западу Великого Тана.

Западные Регионы!

Ван Гэн совершенно не знал, что решение Ван Чуна основать свой феод в Ушане было вовсе не из-за Великого Шелкового Пути, а из-за отдаленных западных регионов, из-за протектората Анси Великого Тана!

Шелковый Путь был известной дорогой богатства, дорогой золота, но он также был спасительным кругом для протектората Анси Великого Тана! Каждый год по этой дороге перевозилось бесчисленное количество оружия и припасов из Великого Тана.

Ветер будет предшествовать грядущему шторму, и никто, кроме Ван Чуна, не знал, что следующая опасность, с которой столкнется империя, будет исходить с северо-запада Великого Тана. В месте, на которое никто не обращал внимания, империя, столь же могущественная, как Великий Тан, протягивала свое щупальце к Западным Регионам Великого Тана.

Это будет война между двумя великими империями на востоке и западе.

В отличие от войны на юго-западе, в этой войне будут участвовать только 30 000 солдат армии протекторатов Анси, что намного меньше, чем 180 000 солдат армии протектората Аннана. И число жертв этой войны и пострадавших мирных жителей Великого Тана далеко не достигнет миллиона.

По правде говоря, по-настоящему люди пострадают от Ху западных регионов.

Но далеко идущие последствия этого сражения будут намного больше, чем последствия юго-западной войны, потому что эта кампания затронет все Центральные Равнины!

Гао Сяньчжи, хотя вы и я стоим с разных сторон, в этом вопросе я сделаю все возможное, чтобы помочь вам! Я надеюсь, что вы не разочаруете меня! — Подумал Ван Чун.

Протекторат Анси имел только 30 000 солдат, но эти 30 000 солдат были самой элитной кавалерией Великого Тана. С точки зрения боевых искусств, обучения и командной работы, они были сильнейшими солдатами в Великой Империи Тан.

Все солдаты, посланные туда, были сильнейшими солдатами, которых можно было послать из различных округов, префектур и пограничных фортов Великого Тана. Более того, они были оснащены всевозможным оружием и лучшим рационом. Если говорить о баллистах, их было десятки тысяч, по одному на каждого солдата. И у них также было много зернохранилищ.

Лучшее снаряжение, которое могло отправить Бюро Военного Персонала, было также отправлено в это место.

Кроме того, с тех пор, как император У Хань открыл западные регионы, Центральные равнины всегда оказывали огромное влияние на этот район. Кроме того, Гао Сяньчжи был иностранцем, мог понимать многие иностранные языки и умел разрешать споры между ханьцами и иностранцами. Таким образом, хотя в западных регионах у династии Тан было всего 30 000 солдат, иностранцы могли собрать армию из примерно 180 000 человек, над которой Тан имел большой контроль.

По этой причине, хотя в протекторате Анси было мало танских солдат, у него все еще была чрезвычайно грозная боевая сила. У Гао Сяньчжи также были хорошие отношения с Фэн Чанцином, этот иностранец и Хань формировали знаменитые «Двойные стены Империи» и служили сильнейшими защитниками западных регионов.

Единственное, что их сдерживало, это длинная линия снабжения и подкрепления.

В тот момент, когда началась война, протекторат Анси мог рассчитывать только на свою объединенную армию иностранцев-ханьцев, насчитывающую около 200 000 человек, причем наиболее надежными членами этой силы являются 30 000 элитных сил Анси.

Дополнительные поставки и подкрепления были в принципе невозможны!

Это был врожденный недостаток, который не могли исправить Двойные Стены Империи! И это была самая большая слабость Великого Тана в его войне с восходящим Халифатом Аббасидов на далеком западе.

Этот феод, установленный на Шелковом Пути, был величайшим вкладом, который Ван Чун мог сделать в будущей войне в западных регионах. Если на западе по дороге находился большой город, который мог бы служить экономическим, военным и логистическим центром, а также местом хранения, то, если что-то случится с западными регионами, солдаты в городе могут быстро отправиться на запад в виде подкрепления. Этот город станет крупнейшим источником снабжения Протектората Анси и самым быстрым источником подкрепления во время войны.

По этой причине Ван Чун отверг преуспевающее графство Чжао в Лунси и выбрал бедные земли на Великом Шелковом Пути для размещения своего феода. Что касается того, почему он выбрал Ушан вместо любого другого места на Шелковом пути, причина была очень проста: в этом месте были самые сильные и самые качественные солдаты во всем Великом Тане!

На Центральных Равнинах из его прошлой жизни, когда бедствие было неизбежным, Императорский Двор Великого Тана совершил огромную ошибку в суждении. Было установлено, что захватчики были не так сильны, как утверждали легенды.

Это было потому, что эти иностранные захватчики встретили жесткое сопротивление в месте под названием Ушан. Еще до того, как они ступили на Центральные Равнины, они понесли значительное количество потерь.

В результате Великий Тан не рассматривал этих х захватчиков с большим уважением, вместо этого решив сосредоточиться на Когурё, турках, Мэнше Чжао и У-Цане.

Только когда танская армия наконец столкнулась с иностранными захватчиками и рухнула, совершенно разбившись перед их армией, Великий Тан узнал, насколько они сильны.

Когда Ван Чун стал Великим Маршалом Мира, он собрал оставшихся солдат из Ушана, в общей сложности шесть тысяч человек, и они стали самыми элитными, самыми могущественными, самыми смелыми и самыми преданными из его подчиненных. Они были провозглашены — кавалерией Ушан, сильнейшими солдатами Центральных Равнин.

Кавалерия Ушан была грозной боевой силой. Кроме того, у жителей Ушана были уникальные меридианы, изначально подходящие для культивирования боевых искусств. Даже знаменитый Тунло не мог сравниться в этом аспекте.

Увы, к тому времени, когда Ван Чун обратил свое внимание на этот вопрос, осталось только шесть тысяч человек. Ван Чун спросил и узнал, что в самом начале в деревне Ушан было пятьдесят тысяч человек.

Даже если бы кто-то вычел женщин, стариков и детей, там было около тридцати тысяч сильных мужчин.

К сожалению, все эти люди погибли в битве против вторжения!

Это было одним из самых глубоких сожалений Ван Чуна!

Шести тысяч кавалерии Ушана было достаточно, чтобы поддержать военные усилия на поздней стадии великого бедствия, но, если бы у него было тридцать тысяч, все было бы иначе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Значение этого высказывания состоит в том, что, хотя человек может быть невинным, его жажда богатства делает его виновным и приведет к катастрофе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 680. Всеобъемлющий, самый большой город!**

Теперь, когда у Ван Чуна была возможность все повторить, и он имел полномочия учредить феод, он не упустил этот шанс. Он решил собрать пятьдесят тысяч доблестных воинов Ушана.

Согласно законам Великого Тана, когда Ван Чун основал там город и сделал его своим феодом, деревня народности Ушан подпадет под его управление, и никто не сможет отнять ее у него.

В будущем это станет одним из его крупнейших фишек в его стремлении изменить судьбу и воссоздать Великий Тан!

Пришло время кое-что включить в повестку дня.

С этой мыслью Ван Чун взял со стола карту Великого Тана и быстро вышел из комнаты.

......

— Что? Молодой Маркиз фактически выбрал бедное и отдаленное место, такое как Ушан, чтобы основать там свой феод?!

— Он сошел с ума? Зачем ему упускать такой хороший шанс?

— Какая трата! Клан Ван на самом деле упустил такой хороший шанс! Это великое проявление благосклонности Сына Неба, о котором бесчисленные люди могли только мечтать. Невежество Ван Чуна может быть оправдано его юностью, но Ван Гэн — старый придворный чиновник. Почему он не попытался и не посоветовал своему племяннику поступить иначе? О чем он думал?

......

Известие о том, что Ван Чун выбрал отдаленный Ушан в качестве своего феода, вызвало огромные волны в столице. Все были ошарашены этим «опрометчивым» решением.

Выбор богатой земли для воспитания последующих поколений был выбором, который каждый великий клан сделает без колебаний, но клан Ван неожиданно выбрал для своего владения самую бесплодную и нецивилизованную землю. Даже если бы они разбили головы о землю, никто бы не ожидал такого решения.

Когда новость дошла до короля Ци, он сначала был ошеломлен, а потом усмехнулся.

— Хммм, похоже, мы их переоценили. Так как клан Ван выбрал Ушан, проинформируйте Бюро Доходов и разрешите этот вопрос как можно быстрее. Если пройдет слишком много времени, что-то может случиться, и клан Ван может пожалеть о своем решении.

Клан Ван редко совершал такую низкую ошибку, и он не упустил эту возможность. Быстрая постановка этого вопроса во дворе будет лучшим ответом для клана Ван.

Но удовлетворение короля Ци не могло длиться долго. Вскоре после того, как Бюро доходов одобрило это решение, ситуация изменилась. В столице быстро распространились новости о том, что молодой маркиз выбрал Ушан своим феодалом с целью освоения Шелкового Пути на западе.

Более того, Молодой Маркиз решил построить на Великом Шелковом Пути огромный город, который послужит остановкой для отдыха купцов, путешествующих по нему. Он хотел построить гостиницы, рестораны и чайные, а также хранить там большое количество припасов. Этот город будет служить пунктом снабжения для торговцев, а также поможет им в их самой дорогой потребности: защите.

Эта новость потрясла столицу. Первыми на эту новость отреагировали чрезвычайно влиятельные купцы Ху столицы. Все торговцы из западных регионов, Халифата Аббасидов и Харакса Спасину бросились в клан Ван, чтобы узнать об этом городе. Когда он будет построен? Насколько большой он будет? Какое будет конкретное место? Какие поставки он может предложить?

Это были вопросы, которые касались всех их.

Шелковый Путь был жизненно важным путем, соединяющим восток и запад, и через него протекало огромное и бесчисленное состояние. Через него текло такое богатство, что все страны и все народы знали его названии.

Но этот длинный торговый путь всегда был мучим бандитами и ворами, которые постоянно причиняли боль торговцам. Именно по этой причине новость о том, что Ван Чун строит город на Шелковом Пути, сразу же привлекла внимание торговцев Ху.

Они были также теми, кто обратил на это наибольшее внимание.

Если бы этот город мог предложить пополнение запасов и мог бы также обеспечить защиту в случае набегов бандитов, все торговцы Ху с радостью оказали бы этому делу свою полную поддержку.

Другие новости быстро последовали за этими. В тот же день, когда Бюро Доходов утвердило местонахождение поместья, наследник столицы начал говорить, что Ван Чун уже передал три миллиона золотых монет, присужденных Императором Мудрецом главному архитектору Бюро Работ Чжану Шоужи, давая человеку, который построил Императорский Дворец, полную власть над этим вопросом.

И Чжан Шоужи уже приказал своим ученикам начать набор рабочих.

Этот бесплодный наследник узнал об этих новостях раньше всех, потому что он был близок с доверенными учениками Чжана Шоужи. Тем временем, клан Ван и Чжан Шоужи все еще находились под информационной блокировкой.

Появилось еще больше новостей. Молодой маркиз уже объявил различным великим кланам столицы, что клан Ван не собирается наслаждаться феодом на Шелковом Пути в одиночку. Клан Ван был готов открыть строительство города и развитие гостиниц и ресторанов для всех великих кланов столицы. Каждый мог наслаждаться прибылью Шелкового Пути вместе с ними.

Один камень мог взволновать тысячу волн, и эта новость заставила все великие кланы столицы почти сойти с ума. Прибыль от Великого Шелкового Пути на запад была настолько велика, что никто даже не осмелился ее представить, и нужно было также учитывать тот факт, что город, который Ван Чун строил на Великом Шелковом Пути, был единственным феодом. Никто другой не мог соревноваться с ним за это.

Это был настоящий эксклюзивный бизнес!

Если бы Ван Чун хотел открыть этот бизнес для всех, великие кланы могли бы получить почти невообразимое состояние, и, в отличие от обычного бизнеса, это была не единственная сделка. Участвуя, все кланы могли получать бесконечный поток прибыли.

Ни один великий клан не мог отказаться от этого предложения. В тот момент, когда Ван Чун открыл рот, они все пытались пройти мимо друг друга, чтобы пробраться к его двери.

Ван Гэн также быстро обнародовал свою позицию. Решение Ван Чуна об Ушане имело его полную поддержку. Кроме того, Ван Гэн также заявил посторонним, что решения Ван Чуна были решениями всего клана Ван.

Клан Ван сверху донизу полностью поддержал строительство города в Ушане.

После этой последней новости все было улажено. Вопрос о строительстве города в Ушане мгновенно стал разговором столицы. Многие клановые патриархи даже чувствовали, что должны были лично принять участие в этом, и наносили визиты в клан Ван в сопровождении даров золота и сокровищ.

С этим было решено самое большое препятствие на пути строительства города Ван Чуна.

— Да, я оставлю этот вопрос на ваше усмотрение. Независимо ни от чего, вы должны сделать все возможное, чтобы набирать, уговаривать и подчинять народ Ушана.

В своем кабинете Ван Чун и Ли Сие стояли напротив друг друга. Сняв жетон со своей талии, Ван Чун отдал его Ли Сие.

— Это мой жетон маркиза. Возьми его с собой. Если это необходимо, ты можешь перевести солдат из Протектората Цыси, Протектората Бэйтин или из любой другой окружающей армии и заставить их работать с собой. Люди Ушана поклоняются силе, но одной лишь грубой силы не хватит, чтобы заставить их уступить. Тебе понадобится не только невероятная сила, но также мудрость и вежливость, чтобы добиться победы.

— Да, этот генерал пойдет!

В глазах Ли Сие мелькнуло сомнение, но он быстро сжал кулак и поклонился.

Ли Сие никогда не слышал о Ушане, а тем более не был там, и он, конечно, не знал, почему Ван Чун рассматривал его с такой важностью. Однако солдаты должны были выполнять приказы, и, кроме того, Ли Сие считал, что независимо от того, что делал Ван Чун, у него всегда были свои причины.

Взяв жетон Ван Чуна, Ли Сие быстро ушел, оставив Ван Чуна одного в комнате.

Все было тихо. Выражение лица Ван Чуна постоянно менялось, на его лице появлялось задумчивое выражение. Ушан поклонялся силе и не мог легко подчиниться. В противном случае, кто-то уже мог бы заставить их сдаться, и многие из них не погибли бы во время потустороннего вторжения.

Но Ван Чун беспокоился не о Ли Сие. В конце концов, Ли Сие был будущим Непобедимым Великим Генералом. Полагаясь на свою силу и мужество, он мог изменить ход войны, и благодаря своей личной харизме мог приобрести многих последователей.

На всех Центральных Равнинах только Ли Сие мог рассчитывать на собственные силы, чтобы сплотить войска и повернуть вспять ход битвы, несмотря на то, что он не знал военных стратегий и формирований.

Если даже Ли Сие не сможет заставить Ушан подчиниться, то никто не сможет.

Теперь пришло время подумать о том, как построить этот город.

С этой мыслью Ван Чун вырвался на свободу и покинул кабинет.

Знакомая фигура сидела в приемной клана Ван, с румяным цветом лица и энергичным темпераментом, пока пил чай.

— Молодой мастер!

Увидев, как выходит Ван Чун, Чжан Шоужи чуть не обжег язык в спешке, чтобы отложить чай и встать.

— Я заставил вас долго ждать.

Когда Ван Чун заговорил, он жестом попросил Чжана Шоужи сидеть и сел напротив него.

— Ха-ха, я слышал, что Молодой Мастер принимал гостя, поэтому я сказал им не беспокоить вас. Но я не думал, что Молодой Мастер приедет раньше, чем вас проинформируют.

Чжан Шоужи улыбнулся и уселся обратно.

— Возможно, с вами недавно связались несколько великих кланов, верно?

Ван Чун сделал глоток из другой чашки чая.

— Ха-ха, с благословения молодого мастера, теперь все пристально следят за этим феодом у Великого Шелкового Пути, все хотят получить прибыль. Я считаю, что почти восемьдесят процентов великих кланов столицы хотят найти меня. Я получил так много золота, жемчуга, агата, коралла и нефрита, что мои руки стали мягкими.

— Что касается оставшихся двадцати процентов, большинству из них не хватает сил, и они знают, что не могут конкурировать с другими кланами, поэтому они не пришли ко мне.

Чжан Шоужи все улыбался, когда говорил. Вопрос о феоде на Шелковом Пути и его тесной связи с Ван Чуном сделали его довольно популярным персонажем в столице. Число людей, приходящих к нему с дарами в руках, если их выстроить в очередь, простиралось от восточной стены столицы до западной. Когда кто-то думал о том, как холодно с ним обращались ранее, его нынешняя ситуация стала еще более невообразимой.

— Но, молодой мастер, со всеми этими людьми я стал немного бояться всего богатства, которое я собрал! Я прошу помощи молодого мастера в указании, от каких людей я должен получать подарки, а от каких — нет.

— Выбирать? Почему мы должны выбирать? Просто примите их все.

Ван Чун хмыкнул и взял со стола торт.

— А?

Слова Ван Чуна сделали глаза Чжана Шоужи расширенными. Он никогда не осмеливался верить, что Ван Чун захочет принять подарки ото всех.

Столица была домом для бесчисленных великих кланов. Сможет ли клан Ван погасить все эти услуги?

— Ха, если они готовы дать, почему бы нам не принять? Более того, не беспокойтесь о том, что мы не сможем выполнить наше обещание. Чем больше денег мы получим, тем больше мы сможем построить город. Как только мы построим большое количество ресторанов, гостиниц и чайных домов в городе, неужели мы все еще должны бояться не выполнить свое обещание?

Ван Чун неторопливо улыбнулся.

Это рассеянное отношение напугало Чжана Шоужи. Ван Чун на самом деле хотел от всего сердца охватить восемьдесят процентов великих кланов столицы и привлечь их в свой проект. Эта смелость не была тем, о чем Чжан Шоужи даже смел мечтать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 681. Третий План!**

Строительство города всегда было чрезвычайно дорогим и масштабным мероприятием. Самым большим беспокойством Чжан Шоужи как главного архитектора было то, что в середине проекта закончатся деньги, что приведет к его внезапному завершению.

Но со всеми накоплениями столицы он мог построить несколько городов и при этом иметь немного больше. Это было уже проще, чем с несколькими миллионами золотых монет.

Впервые в жизни Чжан Шоужи не нужно было беспокоиться о деньгах, но он был не в настроении праздновать. Наоборот, он волновался, переживал за Ван Чуна.

Деньги от великого клана было не так легко принять!

— Молодой Мастер, это не смешно. Я надеюсь, что Молодой Мастер может быть немного более осторожным! — Резко сказал Чжан Шоужи.

Ван Чун тихо улыбнулся. Он, естественно, знал, что беспокоит архитектора. Если бы его целью было просто использовать свой феод для заработка денег, то взятие всех этих денег у великих кланов действительно было бы проблемой.

Но у Ван Чуна были скрытые мотивы. Зарабатывание денег было лишь предлогом для сокрытия его истинных целей. Более того, чем крупнее был город и чем больше великих кланов могли его содержать, тем большую помощь он мог оказать западным регионам и тем больше ресурсов и поддержки он мог получить от кланов.

С определенной точки зрения, только этот метод мог дать его феоду максимально возможное влияние.

Генерал требовал необычайной проницательности и смелости. Чжан Шоужи не обладал этими чертами.

— У меня есть свои планы на все. Сэру Чжану не нужно беспокоиться об этом.

Ван Чун слабо улыбнулся и поднял палец, говоря это.

— Кроме того, я надеюсь, что строительство города может быть начато как можно быстрее. Один месяц, максимум один месяц, исключая время, необходимое для транспортировки материалов и инструментов. Я надеюсь, что через месяц город можно будет закончить.

Бузз!

Тело Чжана Шоужи задрожало от слов Ван Чуна, и он внезапно поднял голову. Строительство города было чрезвычайно трудоемкой и утомительной задачей, и чем больше город, тем больше потребуется времени.

Для обычного города было нормальным занять один или два года. Для Ван Чуна забрать все эти деньги у великих кланов и вложить их в город, который нужно было закончить за месяц, было совершенно невозможно.

— Ха-ха, человеческие усилия могут достичь чего угодно. Сэр Чжан забыл о том стальном городе, который мы построили на той горе, чтобы сражаться против Мэнше Чжао и У-Цана?

Ван Чун, казалось, видел сквозь сердце Чжана Шоужи, улыбаясь, когда он говорил.

— Но даже этого будет недостаточно!

Чжан Шоужи все еще немного волновался.

Только бог мог сотворить чудо строительства огромного города за месяц. Просьба Ван Чуна была просто неправдоподобной.

— Это естественно невозможно для обычного города, но, возможно для стального города.

Ван Чун улыбнулся и помахал рукой за спиной.

— Вэй Го, Вэй У, принесите это!

Тумп! Главная дверь была открыта, и вошли Вэй Го и Вэй У с большой железной коробкой. Чжан Шоужи взглянул на коробку и, казалось, сразу понял ее содержимое. Со смехом он вышел из своего кресла и открыл коробку, прежде чем она даже коснулась земли.

— Хахаха, мои ожидания оправдались! Молодой Мастер действительно подготовился!

Лицо Чжана Шоужи стало ликующим, когда он посмотрел на свернутые белые диаграммы в коробке. Протянув правую руку, он взял одну из диаграмм и развернул ее. На его лице не было видно ни тени его прежнего беспокойства.

Свист!

Когда диаграмма развернулась, проявился сложный и загадочный дизайн. В прошлом, если бы Ван Чун лично не объяснил этого, даже самый грозный мастер Великого Тана не смог бы разгадать секреты этого замысла.

Большинство из них даже не смогли бы понять, что они делают.

Но, поработав с Ван Чуном над стальными стенами, Чжан Шоужи сразу понял, что это были конструкции для стальной стены. Однако они были больше и сложнее, чем стальные стены, которые Ван Чун использовал на юго-западе.

— Правильно, верно! Хахаха… Вот что значит иметь настоящее богатство. Молодой Мастер, еще с нашего времени на юго-западе, я просто знал, что вы построите настоящий стальной город. Мои прогнозы были верны. Хотя один месяц для обычного города — много, если это стальной город, я готов сделать все от меня зависящее и потратить все свои силы, чтобы завершить его в этот срок!

Глаза Чжана Шоужи ярко сияли, его тело дрожало от волнения. Он держал белую диаграмму, как будто это было самое драгоценное сокровище в мире. Дары великих кланов были действительно довольно заманчивыми, но настоящий архитектор рассматривал схему великого здания как самое заманчивое сокровище в мире.

Стальной Город!

Хотя он видел только небольшую часть огромного здания, начиная с этого момента, в этом мире не было ни одного человека или предмета, который мог бы вытащить Чжана Шоужи из этого стального города, который никогда прежде не появлялся в этом мире.

Даже императорский указ или покушение на его жизнь не заставили бы его отказаться от этой затеи, а тем более уйти.

Одна диаграмма, две, три… Чжан Шоужи открывал свиток за свитком, выражение его лица было таким возбужденным, как будто он наткнулся на скрытый тайник с сокровищами.

Ван Чун тихо потягивал чай и смотрел с улыбкой на лице.

С того момента, как он узнал, что получает феодальное владение, он сосредоточил все свое внимание на стальном городе, который будет построен на Шелковом Пути. Время было ограничено, и западные регионы скоро погрузятся в эту войну. У него не было двух или трех лет, чтобы построить город.

Таким образом, использование модульной конструкции для строительства ранее невиданного города стали лучшим вариантом для Ван Чуна!

В обычных условиях, даже с использованием модульного дизайна, строительство города за один месяц было все еще невыполнимой задачей. Этот массивный и сложный проект не был чем-то, что мог бы осуществить любой великий клан, богатый дом, дворянин или Императорский Принц.

Тем не менее, Ван Чун выполнил самую сложную часть: все великие кланы столицы инвестируют себя в проект!

Инвестировав этих людей, Ван Чун мог заимствовать богатство, ресурсы и рабочую силу всех кланов столицы, мог мобилизовать силы всего Великого Тана, чтобы построить этот Стальной Город, столь важный для его планов!

С успехом его плана, построить свой собственный фео больше не было проблемой для Ван Чуна. Весь Великий Тан, весь мир, помогали Ван Чуну построить его владение!

Это был вопрос о мифических масштабах, проекте, требующем огромного количества ресурсов, капитала, а также политической власти. Это был беспрецедентный случай в истории Великого Тана, но теперь, под руководством Ван Чуна, этот проект, который ни один великий клан никогда не осмеливался представить, должен был быть реализован!

— Все схемы для этого Стального Города здесь. Я даю вам полную власть над любыми людьми, ресурсами или деньгами, необходимыми для строительства. Кроме того, четыре великих клана-кузнеца мечей и все кузнецы и магазины мечей из столицы будут работать с вами. В этом задании Вэй Го и Вэй У сделают все возможное, чтобы помочь вам!

Ван Чун улыбнулся ликующему выражению лица Чжан Шоужи. Поставив чашку чая, он встал.

— Кроме того, когда все деньги великих кланов прибудут, я действительно смогу мобилизовать все магазины мечей, кузнецов, шахт и рудных месторождений мира, чтобы помочь в строительстве!

— Хахаха, у меня уже было это намерение, и я бы сделал это, даже если бы Молодой Мастер ничего не сказал. Просто размышления об этом проекте меня взволновали. Если Молодой Мастер не возражает, я бы хотел сейчас уйти и официально начать подготовку. — Взволнованно сказал Чжан Шоужи.

Для архитектора строительство было жизнью. Создать масштабный инженерный проект, который был бы известен в остальное время, было мечтой каждого архитектора.

И этот массивный стальной город на дороге на запад, который никто никогда не мог себе представить, определенно был квалифицирован!

Чжан Шоужи быстро ушел, взяв с собой коробку с диаграммами. Он вызвал более тридцати охранников клана Ван и даже попросил Миясаме Аяку сопроводить его домой. Словно в коробке были не диаграммы, а самое бесценное сокровище в мире.

......

Осталось только одно!

В приемной ныне одинокий Ван Чун поднял голову и начал стучать пальцами по столу, в размышлениях. Чтобы изменить судьбу западной границы империи и судьбу протектората Анси, было недостаточно просто построить город на Шелковом Пути.

Точно так же простого вербовки воинов Ушана также было недостаточно.

Если Ван Чун хотел раз и навсегда решить проблему протектората Анси, этого было недостаточно. По замыслу Ван Чуна, ему все еще нужно было выполнить последнюю из трех частей.

— Поехали прочь из города!

Выйдя из резиденции, Ван Чун сел в карету, которая повезла его по улицам города и вывезла за ворота, входя в гору. Посреди пышных гор была шахта.

Периметр шахты тщательно охранялся хорошо оснащенными и энергичными охранниками.

То, что Ван Чун стал маркизом, стало важным делом для всего клана Ван!

Во время празднования все ветви линии Ван отправили подарки. Эти бронированные солдаты были отправлены старыми подчиненными деда. Это были элитные солдаты, тщательно отобранные, все они были могущественными и чрезвычайно надежными.

И они охраняли место, которое он считал самым важным.

— Молодой мастер!

Появление Ван Чуна заставило фигуру за фигурой поспешно выйти из шахты. Они подошли к экипажу Ван Чуна и поклонились.

— Цзиндянь, нет необходимости в такой большой вежливости передо мной.

Махнув рукой, Ван Чун повернулся к шахте.

— Как идут приготовления?

— Отчитываюсь Молодому Мастеру: вся известь и глина были подготовлены. Кроме того, согласно приказу Молодого Мастера, мы набрали много каменщиков и заставили их начать их смешивать. — Почтительно сказал Чжао Цзиндянь.

— Мм, отведи меня посмотреть! — Сказал Ван Чун.

Еще до того, как он закончил говорить, он уже шел к шахте, даже быстрее, чем Чжао Цзиндянь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 682. Общая стратегия, Цемент! (I)**

Шахта была совершенно новой!

Теперь, когда Ван Чун был маркизом, он обладал огромным влиянием в столице. В сочетании с его огромным богатством, для него не было никакой проблемы открыть новую шахту.

Когда Ван Чун вошел в шахту, в его глазах потемнело. После того, как его глаза привыкли, он смог ясно разглядеть открывшуюся картину.

Груды белого известняка и коричневой глины были сложены в маленьких горах, заполнив шахту. Поблизости канал воды, который тек изнутри горы, проходил мимо груд глины и извести.

У водного канала стояли сорок-пятьдесят опытных каменщиков, которых набрал клан Ван.

— С уважением к лорду маркизу!

Видя, как входит Ван Чун, все каменщики поклонились, выражения их лиц наполнились благоговением.

— Нет необходимости церемониться!

Ван Чун махнул рукой, и вошел в шахту. Шахта была очень широкой, и, хотя она была не такой яркой, как снаружи, она не была слишком темной. Кроме того, ее конструкция, включая водяной канал и воздушные каналы, была сделана надлежащим образом и на должном уровне.

— Неплохо!

Осматривая окрестности, Ван Чун слегка кивнул. Хотя все было построено в соответствии с его планами, он все же впервые посетил это место.

— Передайте мой приказ разместить здесь больше охранников! Кроме того, попросите кланы, с которыми мы работаем, направить некоторых своих экспертов на стражу снаружи. — Сказал Ван Чун.

Это было похоже на шахту, предоставленную семьей Вэй Хао, которую он использовал, чтобы ковать мечи из Стали Вутц. В то время никто не мог предположить, что эта шахта будет производить всемирно известное оружие из Стали Вутц.

Только одна тысяча орудий из Стали Вутц блестяще выступила во время юго-западной войны, захватив внимание всего мира.

И хотя этот рудник перед ним выглядел обычным, только Ван Чун знал, что продукт, который он должен был произвести, будет даже важнее для Великой Династии, чем оружие из Стали Вутц.

Потому что-то, что Ван Чун хотел «выковать» из этого обычного рудника, было продуктом, который наверняка изменит все Центральные Равнины, весь Великий Тан: цемент!

Какое-то время разум Ван Чуна был занят одним вопросом: в чем лежало величайшее преимущество Империи Великого Тана или Центральных Равнин, на которых обитал народ Хань? Без сомнения, это были обширные земли и обильные ресурсы.

Тогда каков был его самый большой недостаток?

Хотя он не хотел этого признавать, ответ Ван Чуна в конечном итоге был — огромные земли и богатые ресурсы.

У всего было две стороны. Обширная территория Великого Тана означала, что он принимал огромное население и огромные ресурсы, а также имел впечатляющую способность к оздоровлению.

В то же время огромные земли и богатые ресурсы означали, что для мобилизации всех своих людей и ресурсов требовалось очень много времени.

— Прежде чем можно будет мобилизовать войска и лошадей, необходимо приготовить рационы и корм. — Три месяца войны — три года подготовки. Эти высказывания были проявлением этого огромного недостатка.

В юго-западной войне, несмотря на огромную армию Великого Тана и многочисленных Великих Генералов, когда Далун Руозан и Хуошу Хуйцан вели двести тысяч кавалеристов на восток, Великий Тан оказался перед необходимостью, отправить солдат в качестве подкрепления.

Несмотря на то, что на границе присутствовали все иностранные страны, удерживавшие солдат, более важной проблемой было то, что мобилизация в обширной области Тана была нелегкой. Сбор подкреплений стал чрезвычайно трудоемкой задачей.

Даже Ван Чун, который был, вероятно, наиболее подготовленным к этой войне из всех элит Великого Тана, все еще нуждался в более чем месяце, прежде чем он мог начать свой поход на юг.

Но когда кто-то смотрел на противников Великого Тана, будь то Мэнше Чжао или У-Цан, у них этой проблемы просто не было. Гелуофэну определенно не понадобилось трех лет, чтобы подготовиться к этой войне.

Что касается Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана, то их решение покинуть плато и пойти на восток заняло лишь мгновение. И нужно было совсем немного времени от принятия решения до вступления в бой!

Чтобы пойти еще дальше, на северо-восточную границу, в земли Ючжоу, даже могущественному и опытному генералу, такому как Чжан Шоугуи, обладающему непревзойденным военным искусством, было очень трудно вести интенсивную войну против империи Когурё при Йоне Гаэсомуне.

Йону Гаэсомуну не нужно было складировать запасы в течение трех лет. Если проблема возникла в каком-то месте, другие места могут отправить подкрепление в любое время. Хотя это все еще требует некоторого времени, это определенно не требует нескольких месяцев.

В противоположность этому, протекторат Андуна мог рассчитывать только на силу одного протектората в борьбе с целой империей!

Хотя Большой Тан был силен, ему мешала его обширная территория. Мобилизация была неудобной, что означало, что в битвах с различными зарубежными странами она всегда была в пассивном положении. Транспортировка провизии на огромные расстояния затрудняла империи проявить в полной мере свою силу против врагов.

Сейчас это имело место против Мэнше Чжао, У-Цана, восточных и западных турок и Когурё, и поэтому это будет справедливо и также для далекого Аббасидского Халифата…

Чтобы решить эту проблему, которая на протяжении тысячелетий мучила династии Центральных Равнин, нужно было решить эту проблему транспортировки на большие расстояния и труднопроходимую местность. «Цемент» был решением, о котором думал Ван Чун, чтобы решить проблему этого мира.

Плавный и широкий путь проходить гораздо легче, чем крутой горный путь. Это может сэкономить время, позволяя армиям Великого Тана быстрее перемещаться с места на место и облегчая областям и префектурам Великого Тана отправлять припасы в столицу, откуда они затем могут быть отправлены туда, где были необходимы.

Обширная сеть дорог, по которым легко было пройти, превратит Великий Тан в человека, слишком толстого, чтобы стать ловким атлетом. Это также послужит запугиванию стран на границе.

Никакое боевое искусство или техника не могут заменить его.

Боевые искусства были продуктом силы и мужества человека, но стратегия была сосредоточена на всеобъемлющей ситуации. В любом поколении стратегический взгляд на всеобъемлющую ситуацию не может быть заменен!

Боевые искусства могут быть использованы для борьбы с десятью врагами, ста, тысячей, десятью тысячами противников, но стратегический взгляд можно использовать для противостояния ста тысячам противников, одному миллиону противников, возможно, даже повлиять на события, происходящие через тысячи лет в будущем. Такого рода вещи были незаменимы.

Ван Чун стремился создать огромную сеть дорог и устранить недостаток огромных земель, которые ограничивали эту могущественную империю. Он хотел в несколько раз увеличить скорость, с которой могли бы перевозиться ресурсы и солдаты, хотел, чтобы все его враги были запуганы, хотел устранить этот недостаток, ограничивающий династии на Центральных Равнинах тем, что они наносили единый удар по врагу, укрепляя свои границы.

Ван Чун повернул голову и спросил:

— Как продвигается смешивание того, что я описал?

— Отчитываюсь молодому мастеру: я уже приказал каменщикам смешать глину и известь, как вы приказали… Молодой мастер может увидеть результаты самостоятельно.

Чжао Цзиндянь повел Ван Чуна по незаметному боковому туннелю. Вокруг этой области валялись маленькие груды грязи, и каждая куча была немного другого цвета.

Взгляд Ван Чуна устремился к земле возле этих «куч грязи». Там уже собиралась какая-то взвесь.

— Молодой Мастер, согласно вашим приказам, я сделал так, чтобы каменщики смешали известь и глину в разных соотношениях, чтобы создать различные виды «навозной жижи», но ни один из результатов не был удовлетворительным. Молодой Мастер может увидеть это с первого взгляда. — Сказал Чжао Цзиндянь.

Чжао Цзиндянь не знал, почему Ван Чун, наследник клана министров и генералов, молодой маркиз Великой Династии Тан и фаворит Императора Мудреца, так беспокоился о чем-то вроде «навозной жижи», даже выкопал новую шахту и заставил его ее контролировать, когда у него явно были гораздо более важные дела. Однако Чжао Цзиндянь прекрасно знал, что Ван Чун никогда не делал ничего без причины. Незаметная «жижа» перед ним неизбежно имела чрезвычайное значение для Ван Чуна, возможно, даже являлась важной частью какого-то будущего плана.

Таким образом, несмотря на то, что Чжао Цзиндянь был отправлен на эту небольшую шахту, он по-прежнему добросовестно выполнял свой долг и не выказывал жалоб.

Ван Чун ничего не сказал, только подошел и наклонился, чтобы собрать затвердевшую суспензию. Куча порошка вскоре просочилась сквозь его пальцы. Ван Чун нахмурился, увидев это.

Этот тонкий порошок, эта хрупкость — даже человек, наступивший на эту затвердевшую суспензию, может разрушить ее, намного меньше веса кареты. Качество этого «цемента» было неприемлемо для дорог, которые он представлял, и, конечно, его нельзя было использовать для выполнения его плана сокращения времени, необходимого для пересечения империи.

Немного подумав, Ван Чун перешел ко второй куче затвердевшей суспензии. На этот раз результат был намного лучше. Вторая куча была намного жестче, чем первая, но ее жесткости все же было недостаточно. Легкое напряжение привело к его разрушению, и Ван Чуну даже не понадобилось использовать звездную энергию.

Он перешел к третьей куче, четвертой, пятой… У каждой из этих куч отвердевшего шлама были свои проблемы. Некоторые были слишком хрупкими, другие слишком рыхлыми. Несмотря на это, почти все они были далеки от того, что хотел Ван Чун.

Голос Чжао Цзиндианя прозвучал у него в ухе:

— Мои опытные каменщики пробовали разные пропорции, добавляли известь, или добавляли глину, или меняли количество используемой воды. В настоящее время мы испробовали несколько сотен различных смесей, но ни одна из них не была удовлетворительной. Этих вещей слишком не хватает. Через два дня они начинают трескаться и крошиться, как сейчас видит Молодой Мастер.

Ван Чун мгновенно замолчал. Разработка «цемента» была намного сложнее, чем он предполагал. Хотя ингредиенты, необходимые для цемента, были в изобилии в эту эпоху, и он, по логике вещей, должен был его разработать, задачу было легче сказать, чем выполнить, а фактическая реализация оказалась довольно сложной.

В то время как Ван Чун был подавлен, Чжао Цзиндянь снова заговорил.

— … Однако, хотя большая часть шлама бесполезна, мастерам все же удалось найти лучшее соотношение извести и глины, самый большой урожай за этот период времени.

Глаза Ван Чуна прояснились, когда он энергично поднял голову и посмотрел на Чжао Цзиндяня.

— Где куча жидкого навоза, о котором ты говоришь? — Спросил, вставая, Ван Чун.

Чжао Цзиндянь на мгновение замер, но быстро восстановил самообладание и указал на соседнюю кучу затвердевшей суспензии. Ван Чун быстро подошел, наклонился и схватил его пальцами. На этот раз жидкий навоз был намного тяжелее, чем предыдущие. Хотя он все еще был довольно хрупким и не соответствовал стандартам Ван Чуна, налицо были явные признаки улучшения.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 683. Общая стратегия, Цемент! (II),**

— Мы экспериментировали и узнали, что смесь из трех частей извести и одной части глины имеет лучший эффект. Но даже в этом случае это по сравнению с предыдущими суспензиями похоже на солдата, который отступил на пятьдесят шагов, и теперь смеется над солдатом, который отступил на сто шагов. — С уважением сказал Чжао Цзиндянь.

Ван Чун кивнул. Чжао Цзиндяню и его группе удалось получить некоторые результаты своих исследований за этот период. То, что они могли узнать лучшее соотношение извести и глины, было уже довольно прилично. Ван Чун также чувствовал, что в правильном рецепте используются именно такие пропорции.

Однако только этого было явно недостаточно. Ван Чуну нужна была цементная дорога, способная выдержать вес десятков людей за раз, несколько тысяч цзинь. Было очевидно, что имеющаяся суспензия не сможет этого сделать.

Более того, как сказал Чжао Цзиндянь, цемент такого уровня действительно можно назвать только «жидким навозом». Чего-то явно не хватало в смеси.

Ван Чун встал и спросил:

— Цзиндянь, ты получил что-нибудь из того, что я упоминал раньше?

— Молодой Мастер говорит об этом «лу руду»? Несколько дней назад, как приказал Молодой Мастер, я отправил людей на гору возле Великого Шелкового Пути на северо-западе и заставил их выкопать руду, о которой говорил Молодой Мастер. Но она ли это? — Лу руда, о которой говорил молодой мастер, все еще нуждается в подтверждении молодого мастера. Кто-нибудь, принесите эту руду.

Чжао Цзиндянь махнул рукой, и несколько охранников быстро принесли ящик с рудой.

Взглянув на красно-коричневые камни внутри, Ван Чун внутренне улыбнулся. В этом мире, естественно, не было ничего похожего на «Лу руда 1»: это был просто алюминий. Но этот мир боевых искусств рассматривал только металлические руды с большой важностью.

Что касается алюминиевой руды, то такой для них просто не существовало.

— Должно быть она.

Ван Чун кивнул, глядя на руду в коробке. Сам алюминий не был красно-коричневым и приобретал цвет только тогда, когда его смешивали с железом. Тем не менее, он все еще отличался от настоящего алюминия.

Цвет действительно облегчил идентификацию.

В эпоху Великого Тана еще не было концепции алюминия 2. Как и Чжао Цзиндянь, многие люди приняли слово — 铝- за — 缕- и были совершенно сбиты с толку. Но это было очень удобно для Ван Чуна, так как это означало, что никто не будет конкурировать с ним за алюминий в эту эпоху.

Что касается того, почему Ван Чун поручил Чжао Цзиндяню найти алюминиевую руду, это было очень просто. Ван Чун вспомнил, что, смешивая алюминиевую пудру с цементом, цемент можно сделать намного жестче.

Если говорить, что цемент, образованный из извести и глины, является самой основной формой цемента, цемент с добавлением алюминиевой руды имел гораздо более высокий уровень, приближаясь к полной форме цемента.

Взрыв!

Легким похлопыванием по ладони и взрывом Звездной Энергии Ван Чун немедленно размельчил руду в коробке в чрезвычайно тонкий порошок, который медленно начал просачиваться через щели в коробке.

— Молодой мастер?!

Движение Ван Чуна было слишком неожиданным. Даже Чжао Цзиндянь был озадачен.

— Цзиндянь, позови мастеров и попроси их смешать известь и глину в соотношении, которое вы описали, три к одному. После этого добавьте этот порошок руды. О, и обратите внимание на количество воды, которое вы добавляете. Больше воды приведет к более слабому продукту, поэтому исследуйте идеальное количество воды для добавления.

Стряхнув с рук порошок алюминиевой руды, Ван Чун поднялся с земли.

Теперь, когда он начал просматривать свои воспоминания, Ван Чун понял, что он что-то упустил. Помимо извести и глины, количество добавленной воды также было важно. Это влияло на свойства цемента.

В конце концов, даже самый лучший цемент немедленно растворится, если его выбросить в море. О какой вязкости это говорит?

Мастера при Чжао Цзиндяне явно упустили этот фактор.

— Да, молодой мастер.

В глазах Чжао Цзиндяня промелькнуло сомнение, но он все же кивнул. Он всегда будет безоговорочно следовать указаниям Ван Чуна.

Каменщики в шахте быстро начали работать.

Ван Чун принес еще несколько ящиков с алюминиевой рудой и также разбил их в порошок. Он оставался в шахте, лично наблюдая за процессом, поскольку каменщики разделились, чтобы работать на отдельных кучах, и начали смешивать порошок алюминиевой руды и воду в разных количествах.

На перемешивание и перемешивание потребовалось довольно много времени, и после этого в шахте было закончено перемешивание от сорока до пятидесяти суспензий, каждая из которых имела различное соотношение. Но важной частью было затвердевание.

Это требовало немалого количества времени, и единственное, что можно было сделать, это ждать.

Ван Чун казался очень терпеливым, спокойно стоя в шахте, в ожидании. Ван Чун считал этот цемент столь же важным, как и стальной город, или, возможно, даже больше, поскольку это могло изменить судьбу империи.

Час спустя…

Один из цементных каменщиков перед Ван Чуном почтительно сказал:

— Молодой мастер, пора!

— М-м.

Ван Чун кивнул и указал на работника. Рабочий понялся и подошел к первой куче затвердевшего шлама. Схватившись за нее, он сразу же возбудился и повернул голову.

— Я не могу в это поверить! Молодой мастер, хорошие новости! После добавления этого порошка, суспензия стала в несколько раз тверже!

Рабочий дрожал от волнения.

Эти слова немедленно заставили мастеров собраться вокруг жидкого раствора в волнении. Они проводили каждый день, исследуя эту суспензию, но все их эксперименты провалились.

Как они не могли быть взволнованы, когда услышали, что теперь суспензия стала намного крепче?

— Молодой мастер, это замечательная вещь! Если у нас будет такая суспензия, в будущем будет намного легче строить!

Рабочий схватил горсть навозной жижи и подал ее Ван Чуну, его лицо наполнилось надеждой. В одно мгновение он понял, какое огромное количество вещей можно создать в строительстве при помощи этой суспензии.

Но, к его удивлению, Ван Чун слегка нахмурился. Хотя эта суспензия была немного более удовлетворительной, она все еще была далека от того, чего хотел Ван Чун.

Когда этот рабочий выхватил горсть затвердевшей суспензии, он сразу понял, что эксперимент провалился. Хотя эта суспензия была теперь намного жестче, она все еще была слишком слабой для цемента, который хотел Ван Чун.

Если бы можно было схватить плиту руками, как она могла выдержать силу кареты, в которой было несколько тысяч цзинь?

— Попробуйте следующую кучу!

Слова Ван Чуна сразу же ослабили настроение взволнованной толпы.

Вторая куча была опробована, затем третья, четвертая… Когда количество порошка алюминиевой руды увеличивалось, ударная вязкость также увеличивалась. К пятой стопке уже нельзя было взять плиту обеими руками.

В шахте толпа изначально была очень взволнована, но, когда они увидели, что жидкий навоз становится все более и более твердым, его свойства становятся все более выдающимися, они на самом деле начали успокаиваться.

В начале у всех были сомнения по поводу использования примешивания подобной суспензии, но сейчас никто не мог ничего сказать. Картина, которую Ван Чун раскрыл для них, была чудом для этих каменщиков, которые всю свою жизнь работали с деревом и кирпичом.

Никто не ожидал, что Молодой Маркиз Великого Тана будет не только умелым стратегом на поле битвы, но и невероятным строителем. Известь и глина были легко доступными материалами, но в руках Молодго Маркиза они были так же хороши, как камень.

И единственным особым ингредиентом была та руда лу, которую маркиз откуда-то привез.

Постепенно все строители начали чувствовать искреннее уважение к этому юноше. На этот раз Ван Чун завоевал их сердца не благодаря своей доблести на поле битвы, а благодаря области, в которой они были наиболее искусны.

Крепкий охранник, одетый в полные доспехи, подошел к Ван Чуну и заговорил громким голосом.

— Молодой мастер, мы попробовали это, и эта куча навозной жижи является самой прочной. Она может выдержать вес около восьмисот цзинь! Обычные люди, вероятно, не смогут сломать ее, только воины!

Бузз!

Слова этого охранника вызвали шок у толпы. Хотя они лично смешали эти жидкие растворы, им все еще было трудно поверить в число восьмисот цзинь.

Этот продукт больше не может быть описан как «жидкий навоз».

Ни один шлам в мире не может достичь такого уровня прочности. Это было уже похоже на прочность камня. Все люди в шахте повернулись к Ван Чуну, и даже глаза Чжао Цзиндяня были широко открыты в шоке.

Хотя он долгое время контролировал шахту, он никогда не ожидал, что краткого визита Ван Чуна будет достаточно, чтобы поднять вязкость шлама до подобного уровня.

— Восемьсот цзинь — этого достаточно!

Ван Чун слабо улыбнулся и довольно кивнул.

Восемьсот цзинь означало, что даже сильный человек не мог нанести никакого вреда этой суспензии. Это уже приближалось к требованиям, которые предъявлял Ван Чун к своему цементу.

Хотя этот уровень прочности все еще был очень далек от нескольких тысяч цзинь, которые хотел Ван Чун, дороги никогда не строились из чистого цемента.

Смешайте цемент с речным песком, щебнем и несколькими стальными прутьями, и эта дорога определенно сможет выдержать вес в несколько тысяч цзинь и уйти целой и невредимой!

Ван Чун повернулся к соседней куче цемента и улыбнулся.

Теперь, когда у него была правильная смесь для создания цемента, он мог формально начать план. Пришло время заняться крупной добычей, собрать большое количество извести и глины и открыть много месторождений алюминиевой руды. Кроме того, ему также придется собрать огромное количество речного песка и щебня, а также приказать кланам-кузнецам и различным кузнецам начинать ковать стальные прутья…

С этими вещами он мог построить для этого мира массивную, легко проходимую и развитую сеть дорог. Хотя будущий Великий Тан был бы столь же обширным, было бы намного легче путешествовать к его различным границам и реагировать на любые инциденты на границе.

Это было главное событие, которое могло изменить ход Центральных Равнин на следующие несколько тысячелетий!

Бузз!

Когда эта мысль прошла через его разум, внезапно раздался грохот, и знакомый голос заговорил.

— Поздравляем пользователя с разблокировкой миссии «Империя ярости»!

Дороги, пересекающие местность, похожи на кровеносные сосуды земли, позволяя мчаться по землям с высокой скоростью. Раздутая система и обширные земли также удерживают эту огромную и древнюю империю, превращая ее в спящего льва. Однако наступит день, когда Лев проснется и выпустит рев ярости, который сотрясет небеса. Поздравляем пользователя с исследованием «цемента» и открытием первой фазы мисси Империи Ярости: Ярости Дороги.

— Цемент — это оружие, которое может изменить судьбу империи! Пользователь специально награжден 1000 очками Энергии Судьбы.

Бесчувственный голос Камня Судьбы прозвучал в голове Ван Чуна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Термин — лу руда- — 缕 矿, где 缕 имеет то же произношение, что и слово 铝, китайский термин для алюминия, также известный как алюминий.

2. Китайцы не знали об алюминии, пока европейцы не изолировали его в индустриальную эпоху. Таким образом, китайский иероглиф для алюминия был создан только в 1800-х годах и был основан на фонете. 铝 произносится как — лу- в середине — алюминия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 684. Учебный лагерь Куньу, события!**

Ван Чун был ошеломлен, но быстро улыбнулся.

Фактически, это был первый раз после окончания юго-западной войны, когда он завершил Испытание Судьбы и стал Контролером Судьбы, что Камень Судьбы дал ему награду. Хотя Ван Чун уже набрал значительное количество очков энергии Судьбы, 1000 очков были все еще довольно большим числом.

— Я пока сохраню эту Энергию Судьбы. В будущем, как только я пойму секреты энергетического искусства и силы, я начну медленно обменивать очки на награды, находя лучший способ их использовать. — Тихо сказал себе Ван Чун.

С тех пор, как он был назначен на должность Контролера Судьбы, Камень Судьбы открыл для него новый набор наград. Однако Ван Чун до сих пор не понял их содержания, поэтому он не обменял ни на какие награды.

— Это достаточно хорошо. Все участники этой операции будут вознаграждены тремя сотнями золотых монет. Цзиндянь, остальное я оставлю вам.

— Да, молодой мастер.

......

Когда все было улажено, Ван Чун быстро покинул шахту.

......

Когда стало известно о том, что Ван Чун собирал большое количество песка, щебня, извести и глины для ремонта дорог, столица снова начала гудеть от активности. Клан Ван был в настоящее время в центре внимания в столице и обладал поразительным количеством влияния.

В частности, вопрос о феоде заставил всех обращать внимание на каждый шаг Ван Чуна.

В Великой Империи Тан ремонт дорог и мостов не был большой проблемой. Все богатые кланы будут делать что-то подобное, но огромное количество богатства, которое Ван Чун вложил в этот проект, изменило ситуацию.

Кроме того, Ван Чун также включил в этот проект клан Бай, клан Чжао, клан Сюй и многие другие известные столичные кланы.

Но на этот раз даже клан Бай и Чжао не знали, что такое «цементная дорога», о которой говорил Ван Чун. (TN: в китайском языке слово — цемент- — это 水泥, или буквально — водяная грязь, что может привести к путанице в эпоху, когда цемента не было).

— Лин-эр, что замышляет клан Ван?

— Известь и глина не проблема, но что происходит с этим вопросом строительства дорог?

— Наш Клан Бай — довольно процветающее предприятие, поэтому мы можем позволить себе вложить деньги, но какая задача — ремонтировать дороги? Наш Клан Бай является престижным кланом столицы. Позор нашему дому!

Во дворе клана Бай среди искусственных гор, прудов и садов стоял мраморный стол. Рядом с этим столом несколько старейшин клана Бай окружили Бай Сылин и начали попеременное наступление.

Ранее, когда Бай Сылин упоминал, что Ван Чун собирал большое количество извести и глины, клан Бай считал, что это отличный шанс попасть в первый эшелон одного из планов Ван Чуна.

Когда стало известно, что кузнецы-мечники и мастерские столицы занимались крупномасштабной ковкой металлических деталей для Ван Чуна, вся Великая Империя Тан начала считать семнадцатилетнего юношу богом.

Бесчисленные кланы хотели улучшить свои отношения с ним. Как и во время юго-западной войны, они надеялись разделить его трансцендентную славу.

Но известь и глина, которые собирал Ван Чун, были на самом деле ради ремонта дорог! Дело стало довольно неловким.

Клан Бай был одним из элитных кланов империи. Вовлечение в этот вопрос немедленно приведет к падению его престижа, и он не сможет показать свое лицо перед другими великими кланами.

Отсюда текущая сцена.

— Третий дядя, второй дядя, большой дядя… я действительно ничего не знаю об этом.

Кулаки Бай Сылин были сжаты под ее рукавами, когда она внутренне проклинала Ван Чуна. Этот ублюдок вырыл для нее яму.

Бай Сылин действительно хотела помочь Ван Чуну, но она не ожидала, что Ван Чун позаботится о ремонте дорог за счет ее клана Бай.

— Более того, третий дядя, второй дядя, большой дядя, Ван Чун никогда не делал ничего без цели. Возможно, у него есть более масштабный план, который он еще никому не рассказал. — Сказала Бай Сылин, внутренне желая смерти Ван Чуну.

Но в этот момент Ван Чун ничего об этом не знал.

В тренировочном лагере Куньу, за пределами столицы, все шумно приветствовали человека, выкрикивая только одно имя — Ван Чун.

— Молодой мастер, наш тренировочный лагерь Куньу сейчас действительно популярен! Бесчисленные ученики из тренировочных лагерей хотят войти в нашу усадьбу Отклоняющих Клинков, и за это время я получил шесть или семь тысяч заявок. Я не могу просмотреть их в одиночку, поэтому мне пришлось нанять несколько человек себе в помощь.

Бушующий ветер заставил шуметь и щелкать знамя Усадьбы Отклоняющих Клинков. Под знаменем Вэй Аньфан стоял плечом к плечу с Ван Чуном, оба смотрели вниз с горы.

Когда стало известно, что Ван Чун вернулся в тренировочный лагерь Куньу, Гора Отражающего Клинка оказалась в окружении моря людей, и все пришли, чтобы поприветствовать Ван Чуна.

В возбужденной толпе иногда можно было услышать крики — Молодой Маркиз- или — Восьмой Генерал Империи.

Из трех великих тренировочных лагерей Великого Тана — Лунвэй, Шэньвэй и Куньу — тренировочный лагерь Куньу изначально имел самую низкую репутацию. Однако его отношения с Ван Чуном позволили ему подняться выше двух других.

Многие благородные отпрыски теперь откладывают в сторону Лунвэй и Шэньвэй, решив вместо этого присоединиться к тренировочному лагерю Куньу.

— Это хорошо. Разве это не то, чего мы хотели?

Ван Чун держал руки позади себя, его рукава развевались на ветру, он улыбался. Нынешний Ван Чун сильно изменился по сравнению с прошлым. Каждое его движение было наполнено бесформенной силой, и он держал себя с замечательной уверенностью и достоинством.

— Но настало время, когда наши братья сами по себе будут в усадьбе. — Сказал Ван Чун.

Тренировочный лагерь Куньу в этой жизни сильно отличался от того, что был в его прошлой жизни, его влияние было намного больше. Ван Чун бросил беглый взгляд на список имен, который прислал Вэй Аньфан, и заметил, что многие прославленные генералы из его прошлой жизни, которые посещали Лунвэй или Шэньвэй, присоединились к тренировочному лагерю Куньу в этой жизни.

Но Ван Чун не мог дожидаться наступления бедствия, чтобы они повзрослели. Ван Чуну нужно, чтобы они повзрослели задолго до наступления бедствия, и это было основной причиной его возвращения.

— Я уже все спланировал. Это первая партия.

Когда Ван Чун заговорил, он вынул из рукава лист белой бумаги и передал его.

— Пусть эти люди уедут как можно быстрее. На юго-западной границе постоянно вспыхивают небольшие конфликты с Мэнше Чжао и У-Цаном. Это лучшая возможность для вас умерить себя. Кроме того, я вступил в перепску с северной границей. Хотя у Ань Сишуна есть свои проблемы со мной, он не может отказать Королю Суну. О вас все равно позаботятся. — Равнодушно сказал Ван Чун, его слова были преисполнены элегантности, величия, которое, казалось, командовало миром.

Это был лучший шанс тренировать своих солдат. Учебный лагерь Ван Чуна в Куньу уже собрал слишком много знаменитых генералов из его прошлой жизни. При нормальных обстоятельствах им нужно было великое бедствие, чтобы, наконец, повзрослеть.

Но в этот раз в этом не было необходимости. Политический авторитет и влияние клана Ван и короля Суна, а также его новый титул маркиза и репутация ученика Сына Неба означали, что Ван Чун мог отправлять студентов в любой уголок империи. Там он мог бы сделать их зрелыми как можно быстрее.

— Ха-ха, Сунь Буфан определенно будет в восторге, когда узнает об этом. Ему часто снилось что-то подобное.

Вэй Аньфан опустил голову, чтобы взглянуть на список, и сразу же улыбнулся. Имя Сунь Буфана сразу бросилось в глаза, так как было размещено на самом верху.

Вэй Аньфан провел все это время в Усадьбе Отклоняющих Клинков, поэтому он глубоко осознавал, что достижения Ван Чуна на юго-западе заставили всю Усадьбу Отклоняющих Клинков и тренировочный лагерь Куньу стремиться уйти к границе и сделать себе имя.

— Аньфан, видя, как ты взволнован, если ты хочешь, я также могу договориться, чтобы тебя отправили на границу для тренировок. — Внезапно с улыбкой сказал Ван Чун.

— Молодой Мастер, абсолютно нет. Я, конечно, не хочу делать никакого имени для себя. Все, чего я хочу, — это оставаться рядом с Молодым Мастером.

Вэй Аньфан махнул рукой на предложение Ван Чуна, его лицо было покрыто ужасом.

— Ха-ха, если ты не хочешь, я не настаиваю. В этом выражении ужаса нет необходимости.

Ван Чун покачал головой и усмехнулся.

Видя, что его разоблачили, на лице Вэй Аньфана исчез ужас, выражение его лица стало гораздо более естественным.

— Молодой Мастер все еще должен держать меня подле себя. Я чувствую, что оставаться рядом с Молодым Мастером и помогать с задачами, которые я способен выполнить, достаточно. Более того, по сравнению с созданием имени, не стоит находиться подле Молодого Мастера? — Сказал Вэй Аньфан.

Ван Чун не мог сдержать смех.

Вэй Аньфан лишь слабо улыбнулся. Он не лгал. То, что Ван Чун стал маркизом, походило на прилив, поднимающий все лодки. Вэй Аньфан теперь высоко ценился в своем клане.

И он не пытался быть смиренным. Текущее положение Вэй Аньфана в настоящее время жаждали бесчисленные люди.

В конце концов, не всем так доверял Ван Чун и не каждый стоял так близко к нему.

Когда они разговаривали, их внезапно прервали стремительные шаги. Ван Чун подсознательно повернул голову и увидел, что в гору шагает знакомая фигура.

— Инструктор Чжао?

Брови Ван Чуна удивленно поднялись, но он быстро подошел, приветствуя его с сияющим лицом.

— Вы, мерзавец, мерзавец, вы пришли, но даже не поприветствовали меня!

Первым заговорил Чжао Цяньцю. Он подошел, слегка ударил Ван Чуна по плечу, а затем сердечно рассмеялся.

— Как я мог? Первое, что я сделал по прибытии, постарался вас найти, но они сказали, что вы ушли и вас нет в лагере. Когда я спросил, куда вы ушли, никто не знал.

Ван Чун засмеялся и обнял Чжао Цяньцю.

Вид Чжао Цяньцю вызвал волну тепла в сердце Ван Чуна. Во всем тренировочном лагере Ван Чун испытывал величайшую привязанность только к Чжао Цяньцю.

Он все еще помнил, как Чжао Цяньцю бросил тигра в его комнату посреди ночи. Увы, их испытание было прервано попыткой убийства Когурё.

— О, инструктор Чжоу, вы тоже пришли?

У Ван Чуна все еще была слабая улыбка, когда он смотрел на инструктора по мечу позади Чжао Цяньцю, инструктора Чжоу Хуана. Внезапно он, казалось, что-то понял.

— Вы двое редко появляетесь вместе, и когда вы это делаете, это значит, что что-то случилось. Говорите — в чем вам нужна моя помощь?

— Гадкий брат, такой же лукавый, как и всегда. Я ничего не могу от тебя скрыть.

Чжао Цяньцю и Чжоу Хуан посмотрели друг на друга с горькими улыбками на лицах. Они планировали немного подождать с обсуждением этой темы, но не ожидали, что глаза Ван Чуна станут такими острыми, сразу же заметив, что они пришли с определенной целью.

— По правде говоря, это не такая уж большая проблема. Халифат Аббасидов прислал принцессу, которая прямо сказала, что хочет посетить Учебный Лагерь Куньу и войти в Поместье Отклоняющих Клинков.

— Ван Чун, я действительно могу оставить этот вопрос только тебе. — Сказал Чжао Цяньцю с горькой улыбкой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 685. Странное занятие во дворце, пятый принц! (I)**

На бурной встрече на высшем уровне Ван Чун и Вэй Аньфан посмотрели друг на друга, оба смогли увидеть шок в глазах друг друга.

— Арабская принцесса?

Когда Ван Чун пришел в себя, он едва заметно нахмурился.

— Это было по приказу короля Ци? Поэтому, когда они сказали, что вы не на тренировочном лагере, вы на самом деле встречались с ними?

Ван Чун действительно никогда не предполагал, что Чжао Цяньцю разыскивает его по этому вопросу. Аббасидский Халифат находился к западу от западных областей, очень далеко от Великой Династии Тан. Ван Чун не помнил ничего подобного в своей прошлой жизни.

Но после тщательного воспоминания он, похоже, вспомнил, что арабская принцесса посетила Великий Тан, но она ушла очень быстро, оставаясь всего на несколько дней. Ван Чун никогда не встречал ее и не знал, как она выглядит.

И ни одна арабская принцесса никогда не входила в тренировочные лагеря, не говоря уже о желании быть принятой в его Усадьбу Отклоняющих Клинков.

— Если бы только это было из-за короля Ци!

Голос Чжао Цяньцю был наполнен глубокой беспомощностью.

— Три великих тренировочных лагеря были созданы по воле Его Величества. Если бы это действительно было делом короля Ци, я мог бы использовать приказ Его Величества, чтобы остановить дело. Даже если бы король Ци был зол, он мог бы только сделать жизнь тяжелой для меня. Но тот, кто обратился за моей помощью, был Чемберленом Зависимостей! И это был старший, который однажды помог мне, когда я переживал трудные времена.

Самым трудным в этом мире было одолжение! И даже больше, когда это было одолжением, когда кто-то был в самом подавленном состоянии!

Кроме того, Чемберлену Зависимостей было поручено взаимодействовать с зарубежными странами, и его обязанностью было принимать их эмиссаров и дипломатические миссии. Дело арабской принцессы действительно подпадает под его сферу влияния. Чемберлен Зависимостей, естественно, должен был сделать все возможное, чтобы выполнить ее просьбы.

С этой точки зрения, Чемберлен Зависимостей фактически работал во имя Императорского Двора, во имя Великого Тана. Чжао Цяньцю было очень трудно отказаться от его запроса.

— Ван Чун, если это слишком сложно, просто забудь об этом. Это не страшно. Я просто пойду и объясню вещи моему старшему. — Сказал Чжао Цяньцю.

— Сложно? Почему это должно быть сложно?

Ван Чун посмотрел на Вэй Аньфана и улыбнулся.

— Не каждый день арабская принцесса хочет войти в нашу Усадьбу Отклоняющих Клинков, так зачем отказываться от нее? И, кроме того, Аньфан, вы, вероятно, также не видели арабскую принцессу!

— Я — нет!

Вэй Аньфан слабо улыбнулся, на его лице было мало эмоций.

— Арабы выглядят совершенно иначе, чем мы, с ястребиными носами и глубокими глазами. Однако их женщины на самом деле очень красивы, и я предполагаю, что арабская принцесса не исключение.

Выражение в глазах Вэй Аньфана полностью отличалось от слов, которые он произносил. В настоящее время он был многообещающим талантом на стороне Ван Чуна и постепенно начал пользоваться поддержкой своего клана.

Его действительно интересовало только одно, и это оставаться на стороне Ван Чуна, чтобы выполнить еще большие задачи.

Чжао Цяньцю и Чжоу Хуан не ожидали, что Ван Чун так легко согласится, и пара была вне себя от счастья.

Еда и напитки были принесены, и Ван Чун играл непревзойденного хозяина, пока Чжао Цяньцю и Чжоу Хуан, наконец, не ушли.

— Молодой Мастер, вы действительно планируете позволить арабской принцессе войти в нашу Усадьбу Отклоняющих Клинков?

Как только Чжао Цяньцю ушел, выражение лица Вэй Аньфана внезапно стало суровым.

— Нет проблем с тем, что она войдет в тренировочный лагерь Куньу, и мы не можем ничего с этим поделать. Но почему эта арабская принцесса просила войти в нашу усадьбу Отклоняющих Клинков? Этот подчиненный чувствует, что у тех, кто посещает, нет благих намерений, а те, у кого благие намерения, не придут!

— Пока еще рано что-то говорить. Мы даже ее не видели. Что касается ее цели, разве мы не узнаем об этом после встречи с ней?

Глаза Ван Чуна сверкнули, и он улыбнулся.

У него были смутные представления об этой арабской принцессе, но ему нужно было встретиться с ней, чтобы это подтвердить.

— Я оставлю это место для вас. Я собираюсь немного отдохнуть.

Обернувшись, Ван Чун направился вниз по лестнице в свою комнату.

Криииаааак!

Когда дверь открылась, и вошел Ван Чун, прежде чем обе его ноги смогли пересечь порог, его внезапно встретил порыв ветра, ифигура бросилась на него.

— Мои предки, почему вы пришли только сейчас! Я ждал вас целую вечность.

Руки Ли Цзинчжуна сжали рукав Ван Чуна, его глаза горели от беспокойства.

— Ха-ха, разве я не здесь? И я только что прибыл в тренировочный лагерь Куньу. Если я не решу некоторые вопросы, разве это не вызовет у людей подозрения?

Ван Чун оставался спокойным и непринужденным. Закрыв дверь, он подошел к круглому столу из сандалового дерева в комнате, взял тонкий красный чайник и налил себе чашку ароматного чая. От этого он сделал легкий глоток.

— Мои предки, вы не спешите, но я и Пятый Принц, чуть не потеряли брови из-за того, как мы озабочены! Прямо сейчас Первый Принц и Второй Принц пристально следят за нами. У Пятого Принца и у меня нет возможности покинуть это место, и мне едва удалось стряхнуть их с себя. Если мы упустим этот шанс, я не знаю, когда придет следующий.

Голос Ли Цзинчжуна был нервным и торопливым. Он не хотел ничего больше, чем закончить говорить то, что ему нужно, на одном дыхании.

— Говори. Только что ты так нервничал, что даже потребовал, чтобы я встретил тебя здесь, где никто не может подслушать? — С легким хмурым взглядом сказал Ван Чун.

Чужаки знали только, что он вернулся в тренировочный лагерь Куньу, чтобы разобраться со своей усадьбой Отклоняющих Клинков. Мало кто знал, что он действительно пришел, потому что получил письмо от Пятого Принца.

— Лорд Маркиз, вы, возможно, все еще не знаете. Хотя дворец может казаться спокойным для таких людей, как вы, на самом деле он находится в полном хаосе. Первый принц, второй принц, третий принц и все остальные пытаются купить сердца людей и притянуть влиятельных чиновников и генералов на свою сторону. Если они преуспеют, у Пятого Принца действительно не будет шансов.

— Но это не пустяк, и у Пятого принца нет особой идеи о том, как поступить, поэтому он попросил меня обратиться за помощью к лорду Маркизу. Пятому Принцу наконец удалось получить небольшое влияние во дворце, и есть некоторые люди, готовые отдать свою долю Его Высочеству, но этот вопрос должен быть решен скорее рано, чем поздно, быстро, а не медленно. В противном случае, все они будут перетянуты Первым Принцем и другими.

Ли Цзинчжун обильно потел, достал лист бумаги из рукава и передал его.

— Лорд Маркиз, это список. Я надеюсь, что лорд Маркиз может проверить его и посмотреть, какие люди могут быть использованы, а какие нет. Отношения лорда Маркиза с Пятым принцем довольно превосходны, так что лорд Маркиз мог бы также помочь ему до конца.

Сказав все это, Ли Цзинчжун глубоко поклонился.

После крупной победы на юго-западе Ван Чун был сделан маркизом и получил вежливое имя от Сына Небес. Прямо сейчас Ван Чун обладал необычайным влиянием во дворце, что делало его величайшим столпом поддержки Пятого Принца.

Это было особенно важно после встречи Ли Хэна с Императором Мудрецом. Когда все другие принцы обвиняли Ли Хэна в том, что он скрывал злые намерения, скрывая свою способность заниматься боевыми искусствами, Ли Хэн последовал совету Ван Чуна и спокойно избежал катастрофы. В результате Ли Хэн теперь очень доверял Ван Чуну.

Даже Ли Цзинчжун завидовал такому доверию, но он не смел ничего сказать.

— Победа над чиновниками двора?

Ван Чун нахмурился, и он не сразу взял предложенный список.

— Ли Цзинчжун, вы знаете, что вы двое делаете? Его Величество ненавидит, когда принцы дворца начинают формировать фракции. Если Его Величество узнает об этом, он подвергнет вас смертной казни! Вы уже забыли уроки из предыдущих династий?

Тон Ван Чуна был резким и суровым.

При любой династии и любом императоре, даже таких мудрых суверенах, как Гаоцзу и Тайцзун этой династии, самым отвратительным было то, что принцы начинали создавать свои собственные фракции и использовать их для преследования своих личных интересов.

Многие принцы были лишены своего звания из-за подобных вещей. Ван Чун не ожидал, что Пятый Принц разыскивает его по этому вопросу.

Если бы это было сделано плохо, все участники, включая его самого, были бы строго наказаны.

— Ли Цзинчжун, разве я не говорил, что вам нужно правильно помогать Пятому Принцу? Говорите!

Голос Ван Чуна был строгим, его взгляд был похож на меч, который хотел расколоть Ли Цзинчжуна.

Тумп!

Тело Ли Цзинчжуна в ужасе дрожало от убийственного взгляда Ван Чуна, раздался стук, когда он опустился на колени.

— Лорд Маркиз, я невиновен! Это действительно не имеет никакого отношения ко мне. Его Высочество постепенно приобретает все большее значение во дворце и в настоящее время гордится этим. Как я мог убедить его сделать что-нибудь? И хотя Императоры всех династий всегда запрещала принцам создавать свои частные фракции, который Император, в том числе нынешний Император Мудрец, действительно мог не совершить такую вещь?

При этих словах Ван Чун мгновенно замолчал.

Ли Цзинчжун был гладким и ловким, коварным и хитрым, и, хотя он был злым чиновником, даже Ван Чун не мог упрекнуть его в этом вопросе.

У каждой династии было табу на сговоры принцев с придворными министрами и генералами на границе, но какой принц действительно мог остаться не вовлеченным? Это было просто соревнованием тех, кто мог скрыть это лучше.

Это имело место для нынешнего Императора Мудреца, умершего предыдущего Императора, а также Императора Тайцзуна. Ни один из талантливых и смелых императоров истории не был исключением.

И без этой смелости невозможно было стать настоящим драконом!

— Лорд Маркиз, дело срочное. Я прошу, чтобы Лорд Маркиз помог Его Высочеству, несмотря ни на что.

Заметив, что выражение лица Ван Чуна смягчилось, Ли Цзинчжун тут же поднял голову и решил ковать, пока железо было горячим.

— Не радуйся слишком рано. Если я узнаю, что ты настаивал на этом вопросе из-за кулис, единственная вещь, которая ожидает тебя, будет смерть. Даже если я убью тебя, я думаю, ты, вероятно, знаешь, что никто не будет высказываться за твое имя, даже Пятый Принц. — Холодно сказал Ван Чун.

Сердце Ли Цзинчжуна замерло, и он поспешно опустил голову, не смея сказать ни слова.

Свист!

Ван Чун взял бумагу у Ли Цзинчжуна и встряхнул ее, прежде чем развернуть. Когда он начал тщательно изучать имена, атмосфера в комнате стала торжественной.

Хотя это был всего лишь тонкий лист бумаги, все знали, что, если его протечь, это приведет к кровопролитию в столице. Бесчисленные люди в конечном итоге потеряют свои дома, а их головы покатятся по земле.

Хотя Ван Чун говорил непринужденно, как только он получил список, выражение его лица сразу стало мрачным. Ли Цзинчжун продолжал стоять на коленях на земле, стараясь делать как можно меньше шума.

Длинный список имен был написан на бумаге, каждым из которых был могущественный министр двора. Пока Ван Чун продолжал идти по списку, он не мог не удивляться. Влияние Пятого Принца казалось намного сильнее, чем он предполагал.

Признание этих людей и их готовность отдать ему свой голос было доказательством этого. Но, продолжая читать, лоб Ван Чуна начал покрываться морщинами.

— Лорд Маркиз, что-то не так? — Сразу же спросил вечно проницательный Ли Цзинчжун. — Содержит ли этот список шпионов Первого Принца и других?

— Ты довольно умный.

Ван Чун холодно посмотрел на него. Этот будущий изменнический служитель может быть хитрым, но он очень чутко относится к таким вопросам. Достаточно небольшого хмурого взгляда, чтобы он это заметил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 686. Странное занятие во дворце, пятый принц! (II)**

В каждой династии и каждой эпохе борьба драконов за трон, всегда была самым жестоким делом. Для принцев было вполне нормально сажать друг к другу шпионов и разыскивать информацию, хотя посторонние мало что знали о риске подобного дела.

Малейшее отсутствие заботы закончится тем, что ваше тело будет распылено, а кости стерты в прах.

Из-за страха этого Пятый Принц разыскал Ван Чуна.

— Ду Хунцзянь, Вэй Шаою, Цуй И, Лу Цзяньцюнь, Ли Хан…

Ван Чун произнес большое количество имен, в результате чего лицо Ли Цзинчжуна исказилось от шока.

— Что! Лорд Маркиз, есть ли проблемы со всеми этими людьми? Ни один из них не может быть использован?!

Когда он впервые дал этот список, Ли Цзинчжун никогда не представлял, что столь многие из этих людей непригодны для использования. Но следующие слова Ван Чуна преподнесли ему еще один большой сюрприз.

— Скажите Его Высочеству, что с этими людьми, в принципе, нет проблем, и что он поставит их на важные должности. Что касается остальных, мы должны обсудить их позже. — Равнодушно сказал Ван Чун.

— Ах!

Ли Цзинчжун ошеломленно поднял голову. Он мог бы понять, если бы с этими людьми были проблемы, но как Ван Чун мог быть настолько уверен, что эти люди могли быть использованы?

— Просто делай, как я говорю! — Слегка надавил Ван Чун. Даже не поворачивая головы, он мог видеть самые глубокие части разума Ли Цзинчжуна. Сердце Ли Цзинчжуна застучало, и он поспешно прижал голову к земле.

Ван Чун, естественно, знал, почему эти люди могут быть использованы. Будь то Ду Хунцзянь, Вэй Шаою, Цуй И или другие люди, которых он упомянул, все они будут верными подчиненными Пятого Принца при его будущем вознесении. Эти люди не должны были появиться в такое время, и только благодаря различным совпадениям и случайным встречам они могли в конечном итоге приблизиться к Ли Хэну. Но поскольку история уже изменилась, и Пятый Принц намеревался воспитать своих собственных подчиненных, он мог заставить этих людей встать на сторону Ли Хэна немного раньше.

По крайней мере, с точки зрения лояльности, не было никаких проблем с этими людьми.

— К тому же…

Ван Чун остановился на мгновение и помахал ладонью. Соседняя кисточка была внезапно сорвана с подставки невидимой энергией. Проведя несколько минут вдоль чернильного камня, она упала в руку Ван Чуна.

— Для любого имени, которое я вычеркну, скажите Его Высочеству, что ни одно из них не может быть использовано, и он должен стараться держаться как можно дальше от них. Эти люди должны иметь как можно меньше взаимодействия с ним. Кроме того, что касается младшего ремесленника дворца Вэй Лан и заместителя директора Бюро Военного Персонала Вэй Чжи…

— Что насчет них?

Ли Цзинчжун внезапно собрался с духом и поднял голову, его глаза были полны надежды.

— Хммм, разве Его Высочество не одобряет этих двоих?

Ван Чун записал список имен и опустил голову, чтобы взглянуть на Ли Цзинчжуна, его голос был окрашен насмешкой.

— Это…

Ли Цзинчжун на мгновение колебался.

— Это потому, что они пришли из столичного клана Вэй 1? — Сказал равнодушно Ван Чун.

— Да!

Ли Цзинчжун знал, что ничто не могло быть скрыто от Ван Чуна, и торопливо кивнул.

Из различных великих кланов Великого Тана линия Вэй действительно могла быть ранжирована вверху списка. Статус этого клана был намного выше клана Бай и Чжао. Это был настоящий престижный клан.

Клан Ван был назван кланом министров и генералов, а дед Ван Чуна даже служил мудрым и добродетельным министром, прославленным во всем мире, он помог Императору занять трон и управлять страной. Более того, несколько поколений хороших отношений клана Ван с линией Короля Суна сделали его по-настоящему влиятельной фигурой в столице.

Но даже клан Ван не мог сравниться с кланом Вэй.

Причина была очень простой. Клан Ван начал свое восхождение только в последние несколько десятилетий, в то время как клан Вэй имел древнюю родословную, существовавшую четыреста или пятьсот лет. Давным-давно, в династии Суй, клан Вэй уже провозглашался величайшим из благородных кланов Суй.

Императору Вэнь Суй удалось основать Великий Суй только благодаря помощи Великого Маршала Северного Чжоу, Вэя Сяоцюня 2. Следование этой линии истории было чрезвычайно сложным.

Короче говоря, глубокие ресурсы клана Вэй сделали его настоящим кланом номер один.

Вэй Лан и Вэй Чжи были потомками клана Вэй, поэтому они обладали немалым количеством власти. Пятому принцу Ли Хэну было не странно хотеть сблизиться с ними.

— Скажите Его Высочеству, что в этом списке ему абсолютно запрещено выбирать Вэй Лан или Вэй Чжи!

Ван Чун схватил список, его голос звучал твердо и не принимал никаких возражений.

— Если он хочет услышать мое мнение, то вот оно!

— Почему?!

Ли Цзинчжун яростно поднял голову с явным разочарованием в глазах.

— Хм, ты подвергаешь сомнению мое мнение? — Холодно спросил Ван Чун, в его глазах не было эмоций.

Личность этого коварного министра была скучна до костей и его трудно было изменить, и у него всегда было сильное стремление к власти. Однако, если он не хотел спокойно отдыхать, если он решил подшутить над ним и не принять его слова, то Ван Чуну не пришлось бы долго ждать. Он просто убил бы Ли Цзинчжуна прямо сейчас.

Нынешний Ли Цзинчжун до сих пор не помог Императору в достижении престола, и его место рядом с Ли Хэном было не так важно, как это было бы в будущем.

Даже если бы он убил его сейчас, он просто убил бы незначительного евнуха средних лет. Он был уверен, что Ли Хэн не разорвет отношения за такой поступок.

— Этот скромный не посмел бы!

Ли Цзинчжун увидел холодный взгляд Ван Чуна и сразу что-то почувствовал. Его сердце дрожало, и он поспешно опустил голову, не смея сказать ни слова.

— Я могу понять, почему Его Высочество хочет сблизиться с кланом Вэй. В конце концов, клан Вэй действительно великий клан с чрезвычайно глубокими резервами. Однако клан Вэй — это клан Вэй, а Вэй Лан и Вэй Чжи — Вэй. Лан и Вэй Чжи. Я хочу, чтобы Его Высочество отказался не от клана Вэй, а от Вэй Лана и Вэй Чжи. — Равнодушно объяснил Ван Чун.

— Лорд Маркиз… считает, что эти два не могут быть полезны? — Прощупал Ли Цзинчжун.

— Ты довольно умный!

Ван Чун не отрицал этого, и, глядя вперед, он начал вспоминать.

Если бы он не вмешался, Вэй Лан и Вэй Чжи действительно оказались бы рядом с Ли Хэном. Хотя эти двое были оба из линии Вэй столицы, они были опрометчивы и приводили все в беспорядок. У них не было никакой устойчивости и надежности их старшего брата Вэй Цзяня.

Ван Чун очень отчетливо помнил, что Ли Хэн, лидер возрождения Великого Тана в его последние дни, так поздно поднялся на трон только потому, что Вэй Лан и Вэй Чжи снова и снова отодвигали его прогресс.

Именно постоянные беспорядки этой пары привели к политическому шторму. После того, как однажды удалось избежать катастрофы, Ли Хэн уволил этих двоих, вызвав ярость Императора Мудреца, который полагал, что Ли Хэн пытался участвовать в предательской акции убийства своего отца и поэтому был недостойным быть наследником.

Это задержало восхождение Ли Хэна на престол на два-три года и для Центральных Равнин, которым больше всего не хватало времени, эта задержка была фатальной.

Независимо от того, насколько велики амбиции Ли Хэна, в конце концов, он мог только с сожалением восседать на троне дракона и умереть со своими сожалениями!

Вождь возрождения Великого Тана и его последний Император умер во дворце Тайцзи. Все центральные равнины плакали реками слез от горя и сожаления.

Так как Ван Чун был возрожден, он, естественно, не позволил бы этому инциденту повториться!

Вэй Лан и Вэй Чжи почти превратили Ли Хэна в простого человека. Если бы он позволил этой паре остаться рядом с Ли Хэном, он действительно создал бы для него проблемы.

— Встань! В любом случае, просто скажи Его Высочеству, что только благодаря стойкости можно добиться успеха. Его Высочество по-прежнему заботится о своих помощниках. Его ситуация только начинает улучшаться, поэтому участие клана, такого как клан Вэй, принесет больше вреда, чем пользы. Есть поговорка, которая гласит: «Слишком много — это так же плохо, как и недостаточно», которая применима здесь. — Сказал Ван Чун.

— Этот смиренный раб так и сделает.

Ли Цзинчжун поднял голову, встав, не осмеливаясь сказать что-нибудь дополнительное. Ван Чун нанес великое поражение Далун Руозану и Хуошу Хуйцану на юго-западе, стал молодым маркизом, учеником Сына Неба… Вся империя и все общество уже рассматривали его как будущего Великого Генерала!

Что касается влияния, Вэй Лан и Вэй Чжи могли быть потомками клана Вэй, но они были десятками тысяч ли от такого человека, как Ван Чун.

Вот почему Пятый Принц Ли Хэн слушал Ван Чуна с такой чрезвычайной важностью, даже предоставив ему список помощников и последователей, которых он хотел набрать, для обзора.

С точки зрения влияния, Ван Чун был бесспорным чемпионом в сердце Ли Хэна!

— Возьми этот список и уходи. Для солдат качество важнее количества. Простых имен в этом списке более чем достаточно, а любое другое может привести к неудовольствию Императора Мудреца.

Ван Чун передал исправленный список Ли Цзинчжуну.

— Этот смиренный раб сообщит Его Высочеству! — Почтительно сказал Ли Цзинчжун.

Ван Чун ожидал, что он уйдет, но Ли Цзинчжун неожиданно остался, его голова оставалась опущенной, а тело неподвижным. Он не собирался еще уходить.

— Что не так? У тебя есть другое дело? — Удивленно спросил Ван Чун.

— Да!

Ли Цзинчжун стиснул зубы и наконец заговорил.

— У этого скромного раба есть личное дело, и я хочу, чтобы лорд Маркиз согласился на него во что бы то ни было!

— Эх!

Ван Чун был поражен. Этот евнух был довольно смелым. Он даже знал, что это личное дело, и все же умолял его согласиться.

Ли Цзинчжун собрался с духом и сказал:

— Лорд Маркиз, хотя этот вопрос является личной просьбой этого смиренного раба, это определенно не ради этого смиренного раба, а ради Его Высочества Пятого Принца.

— Пятый Принц?

Интерес Ван Чуна был задет.

— Говори, что это?

— Это так. Его Высочество недавно полюбил женщину по имени Ду Чжици. Они в частном порядке посылают друг другу подарки и даже обязались жениться друг на друге. Но, лорд Маркиз, вы понимаете, что потомки императорского клана не являются обычными людьми. Будь то жена или наложница, Его Величество должен сначала получить одобрение. Никто не может в частном порядке взять на себя обязательство вступить в брак.

— При прежнем Императоре, когда нынешний Император Мудрец был еще молод, он однажды полюбил конферансье. Предыдущий Император пришел в бешенство от этого, полагая, что он потворствовал женщинам и не подходил для своего поста. В результате он почти потерял свое положение как наследного принца. Все эти вещи имеют прецедент.

— Его Высочество только начал подниматься во дворце, но подобные действия разрушат все его усилия! Кроме того, чтобы проводить время с этой женщиной, Его Высочество в последнее время ослабляет свои тренировки и боевые искусства. Теперь даже учитель, которого Император Мудрец пригласил наставлять принца, начинает его критиковать.

Пока Ли Цзинчжун говорил, он не мог скрыть беспокойство на своем лице.

— Лорд Маркиз, только вы можете убедить его и заставить его услышать причину. Независимо ни от чего, вы должны убедить Его Высочество Пятого Принца. В противном случае катастрофа неизбежна!

На этой экскурсии Ли Цзинчжун действительно пришел, чтобы просить Ван Чуна просмотреть список потенциальных помощников, но его истинная цель заключалась в том, чтобы просить помощи Ван Чуна убедить Пятого Принца держаться на расстоянии от этой девушки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Этот Вэй отличается от Вэй Хао, 韦 в отличие от 魏.

2. Северная Чжоу была последней из северных династий в период Северной и Южной династий. Император Вэнь, затем Ян Цзянь, был тестем одного из императоров Северного Чжоу и захватил трон для себя после смерти этого императора. Вэй Сяоцуань был награжденным генералом Северного Чжоу, который в конечном итоге присоединился к Ян Цзяню, чтобы подавить восстание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 687. Ду Чжици!**

Бззт!

Ван Чун мгновенно замолчал, а выражение его лица стало серьезным. Он никогда не ожидал, что Ли Цзинчжун упомянет о подобных вещах.

Пятый принц был похотлив?!

Это было невозможно!

Ли Хэн был будущим лидером возрождения Великого Тана! В воспоминаниях Ван Чуна Ли Хэн был добросовестным правителем, который делал все возможное, чтобы вернуть Великий Тан в расцвет. Как он мог быть человеком, который восхищается компанией женщин?

Однако самым шокирующим для Ван Чуна было имя, которое упомянул Ли Цзинчжун, Ду Чжици!

Как это может быть она?

Глаза Ван Чуна сузились, а его разум закружился.

Ван Чун редко помнил имена женщин, особенно тех, которых он никогда не встречал. Но у Ван Чуна было безошибочное впечатление от имени — Ду Чжици.

По правде говоря, очень немногие в воспоминаниях Ван Чуна не знали, как зовут эту женщину. Эта женщина когда-то вынудила принца дворца быть пониженным от своей должности Императором Мудрецом. Причиной было то, что он отказался от своих тренировок, чтобы заняться отдыхом с женщиной.

И это было еще полбеды. После дальнейшего расследования выяснилось, что женщина, которую так глубоко обожал этот принц, была шпионом, отправленным другим принцем.

Хотя эта женщина никогда не говорила об этом ни слова, вся столица знала, что это кто-то из Первого Принца, Второго Принца или Третьего Принца.

Любовь этого принца была настолько велика, что даже до самой смерти он отказывался верить, что она шпион. В конце концов, его разлука с ней привела его в депрессию, и он в итоге покончил жизнь самоубийством, повесившись на шпиле высокой пагоды.

Этот вопрос был разговором столицы в течение нескольких дней.

Ее отношение к смерти принца заставило Ван Чуна ясно вспомнить ее имя: Ду Чжици.

Хотя Ван Чун не знал, был ли это один и тот же человек, в этом явно было что-то подозрительное.

— Лорд Маркиз?

Тишина в комнате, наконец, заставила Ли Цзинчжуна набраться смелости и поднять голову.

Он понятия не имел, что случилось. С тех пор, как он закончил говорить, Ван Чун просто стоял там, погруженный в свои мысли.

Это полностью отличалось от впечатления, которое всегда оставлял ему Ван Чун. Ли Цзинчжун был сбит с толку этой сценой.

И реакция Ван Чуна была гораздо более серьезной, чем он предполагал, настолько, что это заставляло его чувствовать смутное беспокойство.

— Ли Цзинчжун, позвольте мне спросить вас: действительно ли Пятый Принц влюбился в женщину? — Строго сказал Ван Чун.

Не то чтобы он не верил Ли Цзинчжону, но такого никогда не случалось в истории, по крайней мере, в той, с которой он был знаком.

И Ли Хэн не имел такого характера!

Видя, что Ван Чун стал серьезным, Ли Цзинчжун быстро ответил:

— Лорд Маркиз, этот вопрос не подлежит сомнению. Перед Господином Маркизом, даже если этот смиренный человек позаимствовал смелую тысячу человек, он никогда не посмел бы солгать.

— Этот вопрос невероятно важен и должен быть решен, чем раньше, тем лучше! Его Высочество всегда доверял вам, поэтому теперь я могу зависеть только от лорда Маркиза.

Комната была смертельно неподвижна. Ван Чун сморщил брови, и он молча думал, а Ли Цзинчжун остался с опущенной головой, стараясь дышать как можно меньше.

Под этим невидимым давлением Ли Цзинчжун начал дрожать от страха. Как раз, когда он собирался достичь своего предела, он наконец услышал голос, которого он ждал.

— Я понимаю. — Мягко сказал Ван Чун, медленно поднимая глаза, и выражение его лица постепенно становилось резким.

— Позвольте мне разобраться с этим вопросом!

Ли Цзинчжуну не хватило смелости лгать, по крайней мере, в такое время.

Тогда это может означать только одно. История уже изменилась, и теперь, когда он тщательно обдумал это, Ли Хэн был в возрасте, когда он начинал пробуждаться к любви. Он был еще далек от того, чтобы стать тем преданным лидером возрождения, которым восхищались многие.

В этом возрасте, если кто-то сталкивался с девушкой, которая ему нравилась, для него не было странным отвлечься от повседневной работы и боевых искусств.

Ван Чун обычно не вмешивался, и пока Ли Хэн был дисциплинирован и держал определенную дистанцию, это действительно не было бы большой проблемой.

Но если эта женщина была женщиной, о которой он думал, то все было иначе. Из-за нее путь Ли Хэна к истинному дракону может внезапно закончиться.

Хотя Император Мудрец однажды полюбил конферансье, что привело к тому, что он чуть не потерял свой статус, именно по этой причине Император Мудрец был еще более суров к своим принцам, запрещая им терять себя в женщинах.

Это был неизменный принцип, применяемый всеми императорскими кланами, и Ван Чун не мог его изменить.

Ли Цзинчжун быстро ушел.

Ван Чун провел несколько дней в Поместе Отклоняющего Клинка, а затем внезапно ушел. Были некоторые вопросы, которые лучше решать раньше, чем позже… если эта женщина была той, о которой он думал, то этот вопрос стоит решить именно сейчас!

......

Время медленно шло. Несколько дней спустя, на закате, золотая карета молча покинула дворец, не обратив на себя ничьего внимания.

— Цзи, я заставил тебя страдать! Разве ты не всегда хотела покинуть дворец? Сегодня я вывезу тебя на хорошую прогулку!

В карете молодой красивый мужчина в гражданской одежде тепло обнял нежную и красивую женщину.

Этой женщине было около девятнадцати лет, ее кожа напоминала белый нефрит. Ее красота была очаровательна и заставляла ее лелеять.

Но голова этой женщины была слегка опущена, лицо ее хмурилось.

— Но Ваше Пятое Высочество, Первый Принц и Второй Принц в настоящее время следят за Вашим Высочеством. Если они узнают, что Ваше Высочество в частном порядке вывезло меня из дворца, они могут сообщить об этом Императору Мудрецу. Это будет неблагоприятно для Вашего Высочества.

— Хм, чего ты боишься? Я не женюсь и не принимаю наложницу, и я, конечно, не балуюсь женщинами. Даже если Отец Император узнает, он скажет только, что я сосредотачиваю свои чувства, и не являюсь непостоянным. Что тут критиковать?

Ли Хэн был безразличен.

Для мужчин и женщин жениться было самым естественным в мире, и раньше у него не было жены, так как его можно обвинить в непостоянстве?

— Но я все еще чувствую, что это неуместно.

Красавица сжала шелковый шарф в правой руке, беспокойство все еще ощущалось на ее лбу.

— Я знаю, что Ваше Высочество любит меня, но Чжици не желает подставлять Ваше Высочество ради моей личной выгоды. Мы должны вернуться!

— Ха-ха, моя глупая Ци-эр, ты действительно думала, что я просто небрежно покинул дворец, не сделав ни одной вещи? Учитель разозлился после нескольких последних инцидентов и наказал меня, заставив меня копировать работы шестьсот раз, но я уже позаботился об этом. Я заставил кое-кого переодеться и выступить в качестве моего заместителя во дворце. Даже Первый Императорский Брат и Второй Императорский Брат никогда бы не подумали, что я уже переоделся в гражданскую одежду и покинул Императорский дворец с другими учениками.

Ли Хэн слабо улыбнулся.

У всех принцев были студенты, чтобы сопровождать их в их исследованиях. Все эти ученики были потомками благородных кланов. Они входили во дворец днем, чтобы учиться, но уходили, когда наступала ночь.

Ли Хэн воспользовался этой возможностью, чтобы выбраться из Императорского Дворца.

— Более того, до тех пор, пока мы не вернемся завтра в Императорский Дворец, никто ничего не узнает.

Ли Хэн вытянул два пальца и слегка откинул волосы за ухо женщины. Когда она покраснела, он почувствовал, как его сердце становится жарким.

Он редко был привязан к любви, но эта девушка была другой. Она была нежной, щедрой, хорошо образованной и вежливой, понимающей других. Ей не очень нравилась жизнь во дворце, но ради него она была готова быть там с ним рядом.

Даже сейчас. Наконец ему удалось найти возможность вывезти ее из дворца, но все, о чем она могла думать, — это заставить его вернуться назад, чтобы не обременять его.

Эта мысль сразу же заставила смягчиться выражение лица Ли Хэна.

В жизни было очень трудно найти свою половинку, и теперь, когда у него она была, какой маленький риск имел значение?

— О, это правильно. Чжици, я хотел дать тебе кое-что все это время, но вещи из дворца слишком липкие и не подходят тебе, поэтому я не смог ничего тебе дать. Но на этот раз все по-другому. Молодой Маркиз прислал мне кое-что, что, я считаю, идеально тебе подойдет.

Как будто внезапно подумав о чем-то, Ли Хэн начал что-то искать в правом рукаве. Из него он извлек шпильку с феникосм из белого нефрита, простую и элегантную.

Эта заколка отличалась от любой заколки, которую можно было найти во дворце. Конструкция была проста, но сама шпилька простой не была. Великолепный феникс был вырезан из белого нефрита.

— Ах! Какая красивая нефритовая шпилька!

Она все же была женщиной, поэтому, когда она увидела заколку в руке Ли Хэна, ее глаза прояснились, и она издала небольшой радостный крик. Какая девушка не любила головные украшения, особенно такие интересные и изысканные, как это?

— Нет, ваше высочество, эта вещь, должно быть, очень дорогая. Я не могу ее взять. Если я ее использую, другие люди наверняка начнут задумываться, откуда она взялась, и вы можете в конечном итоге подвергнуться их порицанию.

Девушка быстро опустила голову и крепко ею покачала.

Пятый Принц не имел такой силы во дворце. Хотя он мог жить комфортной жизнью, у него не было высокого пособия. Кроме того, Император Мудрец был очень строг к принцам дворца.

Принцам было запрещено делать экстравагантные расходы и участвовать в демонстрации богатства.

Таким образом, несмотря на то, что Ли Хэн был принцем, он никогда не мог купить что-нибудь столь же бесценное, как эта нефритовая шпилька. Если бы она внезапно одела ее, это определенно породило бы много сплетен.

— Ха-ха, Цзи, тебе не нужно об этом беспокоиться. Я дружу с Юным Маркизом, и для друзей нет ничего сложного в том, чтобы дарить друг другу подарки. Кроме того, как только я начну получать официальную зарплату и мне хватит денег, я дам ему деньги и могу просто относиться к этому, как будто я ее у него купил.

Ли Хэн улыбнулся.

Глаза красивой женщины вспыхнули от удивления. После нескольких мгновений она наконец прекратила сопротивление.

— Давай, Чжи, я надену ее на тебя.

Ли Хэн посмотрел на женщину перед собой, выражение его лица становилось все мягче и мягче. Хотя мир был огромен, он смотрел только на нее. Больше никого в нем не было.

— Цзи, ты действительно прекрасна!

Ли Хэн с восхищением вздохнул, глядя на эту красавицу в шпильке из белого нефрита. Женщина стала еще более застенчивой, опустив голову еще ниже.

Она была действительно красивой!

На мгновение глаза Ли Хэна стали мутными. Необъяснимо он начал думать о своей матери. Эта красавица была так похожа на маму из его воспоминаний!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 688. Бедствие Ли Хэна!**

— Ваше Высочество, мы прибыли!

Пока Ли Хэн был в оцепенении, голос водителя внезапно поднялся из-за кареты. Со слабой улыбкой Ли Хэн быстро пришел в себя.

— Поехали! Сначала мы отправимся в Gold Brocade Row. Мне всегда казалось, что одежда во дворце слишком экстравагантна и не подходит вам, поэтому на этот раз я пригласила лучшую швею Великого Танца. принять ваши измерения и сделать одежду для вас. —

Пока он говорил, Ли Хэн обнял Ду Чжици, заставив ее взвизгнуть в тревоге. Он открыл дверь и вышел из кареты.

Сумерки оседали над столицей Великого Тана, но Золотая Парча, самый большой шелковый магазин в столице, была ярко освещена. Менеджеры магазина отказывали большинству гостей у входа и принимали только нескольких избранных покупателей.

От заката до рассвета Ли Хэн гулял с Ду Чжици по столице, на чайном рынке на Небесной Улице, в Шоу-арке, на мосту Мира, в Храме Горящих Фонарей… На рассвете карета Ли Хэна смешалась с экипажами других сопровождающих учеников и въехала во дворец, возвращаясь в свою резиденцию.

— Да, я немного устал. Через некоторое время я пойду и воздам почтение Учителю. Вероятно, я вернусь немного поздно, поэтому ты пойди и отдохни. Если ты проснешься и я еще не вернусь, просто потренируйся здесь некоторое время. Я уже приказал, чтобы у тебя была полная свобода в этом поместье, но ты абсолютно не можешь входить в мой кабинет. — Сказал Ли Хэн.

— Все хорошо. Независимо от того, насколько будет поздно, я буду ждать тебя. — Мягко сказала Ду Чжици. — Кроме того, ты тоже устал. Я пойду и приготовлю тебе несколько фруктов. Когда ты пойдешь почтить своего Учителя, ты сможешь съесть их по дороге.

— М-м.

Ли Хэн кивнул, его сердце было теплым, а глаза нежными. Встретив такого понимающего партнера, Ли Хэн почувствовал, что его жизнь удалась.

Ли Хэн быстро ушел с фруктами Ду Чжици, оставив Ду Чжици наедине с резиденцией дворца.

— Я немного устала. Не нужно заботиться обо мне. Все вы, идете и отдыхайте. — Сказала Ду Чжици, взмахнув рукой.

— Да!

Дворцовые девицы быстро разошлись. Ду Чжици, казалось, устала, убирая волосы с глаз, и медленно шла к кровати.

Через некоторое время все горничные ушли, и в комнате стало тихо. Свист! Раздался легкий порыв ветра, поднимая шторы над кроватью. Изысканная фигура появилась у ее изголовья. Это была Ду Чжици, которая только что крепко спала.

Ду Чжици все еще была Ду Чжици, но ее поведение изменилось, и она казалась совершенно другим человеком.

Если первая Ду Чжици была нежной, щедрой и робкой девочкой, то Ду Чжици теперь была мечом без ножей, а ее аура — его острыми краями.

Свист! Ду Чжици бдительно осмотрелась и прыгнула в окно, как кошка. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться до кабинета Ли Хэна, который находился недалеко от спальни.

Осматривая комнату, глаза Ду Чжици вспыхнули, когда она заметила список на столе.

— Я нашла это! Я сделаю копию и отправлю ее Первому Принцу.

Взяв кисть, она быстро сделала копию и ушла.

Во всем этом процессе она не заметила, что в соседнем месте пара ярких глаз молча наблюдала за ней.

Флапфлап!

Несколько мгновений спустя голубь вылетел из спальни Ли Хэна. Этот голубь не покинул пределы Императорского Дворца, но совершил посадку в резиденции Первого Принца.

......

День за днем, быстро прошло семь дней.

Рано утром, когда день только занимался, голос слуги нарушил спокойствие.

— Ваше Высочество, случилось что-то плохое.

Охранник ворвался в спальню Пятого Принца.

— Его Величество приказал немедленно вызвать вас! Первый Принц, Второй Принц и Третий Принц — все присутствуют, как и ваш Наставник, Великий Наставник и другие учителя дворца!

— Чего?!

Пятый Принц с тревогой откинул постель и встал с кровати.

— Ваше Высочество, вы должны быстро идти! Его Величество в ярости, и все вас ждут. Вашему Высочеству нужно двигаться как можно быстрее!

— Чжи, ты отдыхай. Я вернусь через мгновение.

Не имея больше времени, Ли Хэн надел комплект одежды и покинул свою резиденцию.

......

Глубины Императорского дворца, дворец Юнфу.

Когда Пятый Принц Ли Хэн открыл двери и вошел в зал, атмосфера была мрачной. В верховьях зала неподвижно сидел мрачный Император Мудрец.

Слева и справа от него были редко встречающиеся Великий Наставник и Самый Великий Наставник, их выражения были такими же мрачными. Под ними стояли учителя принцев, все они стояли в ряд и выглядели очень испуганными.

Перед учителями были князья дворца. Первый Принц, Второй Принц, Третий Принц… эти принцы, которых обычно было очень трудно собрать вместе, присутствовали сегодня.

Когда Ли Хэн открыл дверь и вошел, все начали смотреть. Его окинули насмешливые взгляды, гордые, презрительные, сочувствующие и опасающиеся за свою безопасность.

Когда Ли Хэн осмотрел зал и увидел насмешливые взгляды, которые, казалось, ожидали начала пьесы, он начал понимать, что происходит, но не испугался.

— Этот сын Ли Хэн отдает дань уважения Имперскому Отцу!

Взмахнув рукавом, Ли Хэн шагнул вперед и глубоко поклонился. Когда он встал на колени, выражение его лица было уверенным и расслабленным.

— Ваше Высочество, Его Величество присутствует, так почему бы вам не признать свои ошибки и извиниться!

Боковой учитель Ли Хэна, мастер Сюй Шао, стал упрекать Ли Хэна, прежде чем тот успел даже правильно встать на колени, выражение его лица было очень беспокойным.

— Мастер Сюй, Его Величество присутствует, и когда вам было разрешено говорить? Вы пытаетесь отдалиться от Его Пятого Высочества?

Выговор Великого Наставника Чэнь Юна был быстрым и резким.

Великий Наставник был главой всех учителей и имел высшее звание. Его слова немедленно заставили Сюй Шао подавиться и замолчать. Он не осмелился сказать ни слова, только взглянул на Ли Хэна и мысленно вздохнул.

Он лично учил Пятого Принца и наблюдал за его взрослением. Было нелегко наблюдать, как тот медленно взрослеет и получает милость Императора Мудреца, и он никогда не ожидал, что тот сделает что-то подобное.

Вся эта работа впустую!

Сюй Шао глубоко вздохнул и закрыл глаза, не желая смотреть, что должно было случиться.

— Хэн-эр, мы дадим вам один шанс.

Цвет лица Императора Мудреца был пепельный, но его голос был необычайно спокоен.

— Скажите нам: каких людей вы завербовали, и с какими чиновниками и генералами вы вступаете в сговор?

В тот момент, когда Император Мудрец заговорил, атмосфера в зале, казалось, стала в десять раз тяжелее. Все — Великий Наставник, Самый Великий Наставник, учителя и князья — замолчали, даже начали дышать тише.

Все смотрели на Ли Хэна.

Создание фракций для личной выгоды и сговор с придворными чиновниками всегда были большим табу дворца. Это было похоже на разжигание мятежа и несло тяжелое наказание.

С древних времен в каждой династии и поколении все делали подобные вещи, но держать это в секрете — это одно, а быть застуканным за этим — другое.

Обвинения в формировании фракций было достаточно, чтобы лишить Ли Хэна его права на трон. Ему бы повезло, если бы его не сослали на границу и не сделали простолюдином.

Пятый Принц Ли Хэн в последнее время постепенно завоевывал расположение Императора Мудреца, что вызывало беспокойство у многих принцев, но теперь все они могли расслабиться.

— Императорский Отец, ваш сын и слуга никогда не вступали в сговор с какими-либо должностными лицами или генералами. Пусть Императорский Отец будет свидетелем моих слов!

Неожиданно Ли Хэн встал и сжал руки, выражение его лица было расслабленным, ни смиренным, ни властным.

Выражение лица Императора Мудреца упало, услышав слова Ли Хэна.

Заговорил пожилой голос.

— Ваше Высочество, перед Императором Мудрецом, есть ли необходимость спорить по поводу семантики? Если бы не было никаких доказательств, Его Величество не вызвал бы Ваше Высочество. Ваше Высочество должно быстро признаться, чтобы не вызывать гнев Его Божественного Величества. Вздохнув, наконец решил выступить седой Самый Великий Наставник Пэй Гуантин.

Пэй Гуантину было уже семьдесят или восемьдесят лет, и он продолжал традицию сдержанного конфуцианского учения. Он прославился своей добродетелью и престижем при дворе и был чрезвычайно уважаем. Хотя его достижения в битве и статус при дворе уступали бывшему премьер-министру Ван Цзюлину, с точки зрения стажа и престижа, даже дед Ван Чуна должен был называть его лордом Пэй.

Пэй Гуантин уже пользовался большим уважением во времена правления предыдущего Императора, и его статус только повысился. Он был глубоко уважаем Императором Мудрецом.

Пэй Гуантин был очень стар и обычно не покидал свою резиденцию и не принимал гостей. Даже принцы редко видели его. Но на этот раз Пятый Принц Ли Хэн был пойман на сговоре с влиятельными чиновниками и формировании фракции для своей личной выгоды. Такое большое преступление с таким суровым наказанием встревожило даже Пэй Гуантина.

Если бы наказание было наложено по правилам дворца, Ли Хэн, вероятно, был бы лишен всех своих привилегий.

— Лорд Самый Великий Наставник, Ли Хэн не суетится, так как Ли Хэн никогда не совершал поступка. Поскольку ничего не было сделано, почему Ли Хэн должен признать это?

Ли Хэн продолжал продвигать свою позицию, все еще бесстрашный, даже перед Самым Великим Наставником, которым так восхищался.

— Хааах…

Собравшиеся учителя вздохнули и покачали головами. Тем временем учитель Ли Хэна, Сюй Шао, почувствовал, как его сердце упало, как камень.

— Чтобы спорить в такое время, вы действительно напрашиваетесь на неприятности!

У стены Второй принц Ли Яо все насмехался.

— Чтобы спорить с Великим Наставником Пэй Гуантином перед Императорским Отцом, этот парень идиот? Разве он не знает, что Императорский Отец всегда уважал и доверял Великому Наставнику?

Третий принц Ли Цзюй посмотрел на Ли Хэна презрительным взглядом.

Император Мудрец всегда восхищался сыновним благочестием. Все, что Ли Хэн делал своими действиями, вредило его собственному статусу в сердце Императора Мудреца. Это называлось — создать для себя проблему.

Ли Цзюй уже мог догадаться, где в итоге окажется Ли Хэн.

— Ах, Пятый Императорский Брат, есть ли необходимость в этом? Он ясно знает, что Имперский Отец чрезвычайно проницателен. Без веских доказательств его определенно не вызвали бы. Какой смысл отрицать это сейчас?

У левой стены стояли Ли Яо и Ли Цзю, только семнадцатилетний Десятый Принц Ли Ци с сочувствием посмотрел на Ли Хэна и покачал головой. Так же, как Ли Хэн, он никогда не представлял ничего особенного во дворце, и его также подавляли другие принцы.

Из собравшихся принцев только он чувствовал глубокую симпатию к Ли Хэну, но это была степень его чувств. Он усиленно возражал против отношения Ли Хэна к Императору Мудрецу и Великому Наставнику.

Спорить с их императорским отцом и Великим Наставником, прекрасно зная, что его поймали с поличным, не было мудрым поступком.

Четвертый Принц, Шестой Принц, Седьмой Принц и другие принцы издевались. Слова Ли Хэна означали, что для него было бы очень трудно закончить это дело хорошо.

— Ублюдок!

Как и ожидалось, слова Ли Хэна вызвали громовую ярость у Императора Мудреца. Весь зал задрожал от его слов, и спустилось величественное давление. Все принцы задрожали от страха и опустили головы.

— Неправильный сын, даже на этом этапе ты все же смеешь спорить! Просто убедись сам!

С этими словами показалась вспышка света. Два листа бумаги были сброшены сверху, и приземлились перед Ли Хэном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 689. Дворцовые дебаты!**

Два тонких листа бумаги, казалось, упали на землю, как будто они весили тысячу цзинь, мгновенно захватывая внимание людей в зале. Слабая издевка была едва слышна, и некоторые люди, казалось, уже могли видеть, где в конечном итоге окажется Ли Хэн.

Ли Хэн ничего не сказал. После нескольких минут молчания он опустился на колени и поднял бумаги.

Это были два письма. Один из них был от пограничного генерала Великого Тана, генерального инспектора форта Чжан Яна из Бейтина. Любой, кто понимает границы Великого Тана, знает, что север Великого Тана имеет очень длинную границу.

Хотя весь север принадлежал протекторату Бейтина, под командованием заместителя генерального протектора Ань Сишуна протекторат Бейтина также установил множество фортов на обширной границе, и важные генералы удерживали их.

Эти генералы, как правило, не находились под командованием Бейтина и отвечали только за защиту своих собственных районов и отправку информации в протекторат Бейтина. Когда что-то случалось, протекторат Бейтина немедленно отправлял подкрепление.

В этом аспекте, эти форты были фактически их собственными миниатюрными дворами, с их собственной независимой политикой и военными.

По этой причине генералы, отвечавшие за эти военные форты, имели большое влияние. Кроме того, важность районов, которые они охраняли, означала, что эти генералы также были достаточно влиятельными. Все они были в звании генерала как минимум. Эти две черты означали, что все принцы дворца хотели сблизиться с ними.

Этот Чжан Ян был одним из таких пограничных генералов.

Это письмо выглядело очень обыденным, и в нем обсуждались несколько сражений на границе. Но в разных местах Чжан Ян описывал свое восхищение и готовность следовать за неким принцем.

Несколько минут Ли Хэн молчал, а затем повернулся ко второму письму. Но в тот момент, когда он его увидел, его зрачки сжались, а цвет лица побледнел.

— Неправильный сын, это твой почерк?

Голос Императора Мудреца донесся из верховьев зала, как раскат грома.

Ли Хэн выпрямил свое тело и спокойно сказал:

— Это действительно очень похоже на письмо этого сына.

— Хммм, Пятый Брат, ты действительно очень упрямый. Ты все еще смеешь спорить перед Императорским Отцом. Разве ты не можешь даже узнать свой собственный почерк?

Третий принц Ли Цзюй усмехнулся и сделал два шага вперед, его лицо было полно презрения.

— Пятый Принц, просто признайтесь. Хотя это правда, что формирование фракций и сговор с должностными лицами и генералами двора является серьезным преступлением, ложь перед Его Величеством — это обман суверена, гораздо более тяжкое преступление. Почему Ваше Высочество настаивает на том, чтобы обмануть себя и обмануть других, поддерживая это сопротивление?

Учитель Третьего Принца, Яо Цзунпин, также заговорил.

— Почему этот Ли Хэн должен признать то, чего он не делал? — Сурово сказал Ли Хэн.

— Ваше Высочество, доказательства подтверждают, без сомнения, что вы обменивались письмами и вступали в сговор с Генеральным инспектором форта Чжан Яном. Даже ваши возражения бесполезны. Чжан Ян уже лишен своего звания и в настоящее время отправляется обратно в столицу. Ваше Высочество должно остановиться с опровержениями… По правде говоря, Его Величество все еще дает вам шанс!

Великий наставник Чэн Юн покачал головой, лицо его выражало разочарование.

Джентльмен не относился к своим словам легкомысленно, и, хотя в прошлом принцы совершали оскорбления, большую часть времени они признавали свои ошибки, позволяя Императору Мудрецу смягчить наказание. Никто никогда не был таким конфронтационным, как Пятый Принц.

И это был, конечно, не мудрый ход действий.

Первоначально у него все еще было хорошее впечатление о недавно восходящем Пятом Принце, но даже этот последний кусочек оптимизма теперь исчез.

— Великому Наставнику больше не нужно говорить. Мы с этим справимся.

Голос Императора Мудреца был лишен эмоций.

— Нефийский сын, эти письма служат безупречным доказательством вашего преступления сговора с генералом на границе и попытки создания фракции. Поскольку вы не готовы признаться, мы не будем принуждать вас. Мы приказали обыскать ваш кабинет и нашли список имен. Вы узнаете почерк?

Твишь! Третий лист бумаги прорезал воздух, словно нож, и полетел к Ли Хэну.

Ли Хэн протянул обе руки и взял письмо. В одно мгновение эта могучая энергия, несущая письмо, исчезла в никуда.

Ли Хэн опустил голову и увидел, что бумага покрыта именами. Это был тот же список чиновников, который он дал Ван Чуну для ознакомления.

— Цзо Хунлинь, Су Гошен, Ци Хайцин, Вэй Шаою, Цуй Йи, Лу Цзяньцюнь, Ли Хан и даже Вэй Лан и Вэй Цзи из клана Вэй… Необычный сын, что ты задумал?

С этими последними словами Император Мудрец ударил ладонью вниз. На мгновение весь зал дрогнул. Все принцы и учителя, даже Великий Наставник и Самый Великий Наставник, побледнели и замолчали.

Проведя так много лет на стороне Императора Мудреца, Великий Наставник и Самый Великий Наставник прекрасно понимали, что в этой ситуации Император Мудрец был действительно в ярости.

Если Пятый Принц Ли Хэн сохранял свое отрицание и оставался невосприимчивым к разуму, то его ожидало гораздо более суровое наказание за создание фракций.

Пятый Принц Ли Хэн может не только оказаться в заключении. Все его будущие перспективы будут разрушены, и он, возможно, даже не сможет жить как обычный простолюдин. Даже его учитель и его слуги могут быть наказаны.

В худшем случае Ли Хэн, возможно, даже не сможет сохранить свою жизнь.

И все это зависело от следующих нескольких слов Ли Хэна.

— Императорский Отец, этот сын знает, что, что бы я ни говорил, ты не поверишь, и если Имперский Отец скажет, что этот список был найден в моем кабинете, то этот сын знает, что это должно быть правдой.

Голос Ли Хэна прозвучал в ушах каждого.

— Но этот сын может признаться Императорскому Отцу в том, что этот список не был написан вашим сыном. Я не знаю, кто подставляет вашего сына, и как они вошли в мой кабинет и поместили этот список внутри. Однако, сколько бы они ни думали в этом, все меры предосторожности, которые они запланировали, даже самый мудрый мудрец, обдумывающий вопрос тысячу раз, все еще может совершить одну ошибку и оставить за собой изъян.

— Ой?

Слова Ли Хэна сразу привлекли внимание всех присутствующих в зале, и торжественный воздух также начал колебаться. Несколько принцев, стоявших у стен, стали выглядеть немного неловко.

— Вы имеете в виду, что этот список и эти письма были подделаны?

Император Мудрец казался задумчивым.

Было ясно, что никто не предсказал это зрелище.

— Именно!

Ли Хэн выпрямил свое тело и поднял голову к этой величественной фигуре наверху, выражение его лица было беззаботным и бесстрашным.

Бузз!

Слова Пятого Принца походили на камень, брошенный в пруд, что сделало весь зал беспокойным. Мрачные и хмурые фигуры Великого Наставника и Самого Великого Наставника смотрели друг на друга, суровые лица слегка расслабились.

Хотя Император Мудрец не мог ошибаться, Пятый Принц Ли Хэн также, похоже, не лгал. Более того, принцы подставляли друг друга во всех династиях.

На мгновение Великий Наставник и Самый Великий Наставник оба посмотрели на Третьего Принца Ли Чжу.

— Ли Хэн, ты говоришь глупости! Ты смеешь совершить преступление, но не смеешь признать его!

Лицо Ли Чжу покраснело.

— Поскольку вы были настолько смелы, чтобы делать такие вещи, почему вам не хватает смелости признаться?

— Итак, все это была работа Третьего Императорского Брата, верно?

Ли Хэн повернулся к Ли Чжу. Если он все еще не знал, кто был виновником в начале, все стало ясно, как только Третий Принц заговорил. Организатором за кулисами должен был быть Третий Принц Ли Чжу.

Ли Цзюй остановился на мгновение, сразу же зная, что сделал ошибку. Однако он быстро начал смеяться.

— Пятый Брат, все, что вы говорите сейчас, бесполезно. Все зависит от божественного суда Императорского Отца.

Ли Цзюй повернулся и поклонился Императору Мудрецу. Он не беспокоился о том, что этот вопрос его разоблачит, и Ли Хэн будет держать злобу, но если Император Мудрец неправильно это поймет, подумав, что он подставил своего собственного брата, то это было бы не смешно.

Император Мудрец ничего не сказал, даже не взглянул на Ли Цзюя. Его взгляд остался на Ли Хэне.

Лицо Ли Цзюя стало красным, и он поспешно отступил к стене и закрыл рот.

— Говори!

Император Мудрец сказал только слово, не слишком громкое и не слишком тихое, но оно звучало в ушах каждого с величайшим величием.

— Императорский Отец, что касается Третьего Брата, заключающего меня в сговор с генеральным инспектором форта Чжан Яном, мне нечего сказать и нет никаких средств, чтобы очистить мое имя. Что касается списка чиновников, который Третий Брат подделал, если бы это было правдой, твой сын просто признался бы, но человек может быть слишком умен для своего же блага. Каким бы старательным и осторожным он ни был, они все равно допустили ошибку.

Губы Ли Хэна изогнулись в уверенной улыбке.

— Ли Хэн! Не клевещите на других! Какое отношение вы имеете ко мне и к тому, чтобы составить список с намерением вступить в сговор с должностными лицами двора? — Разозлился Ли Цзюй. Если бы Император Мудрец не присутствовал, он бы уже атаковал.

— Хммм, честные не делают ничего закулисного. Вы сами знаете, сделали ли вы это или нет.

Ли Хэн поднял голову и усмехнулся своему старшему брату. В прошлом он мог быть более сдержанным и допустить подобный инцидент, но, поскольку они хотели заставить его впасть в отчаянное положение, он не даст ни единой уступки.

— Продолжай!

Голос Императора Мудреца был ровным, как вода древнего колодца. Никто не мог сказать, о чем он думал.

— Да!

Ли Хэн глубоко поклонился, а затем поднял голову, чтобы продолжить говорить.

— Старший чиновник Цзо Хунлинь, заместитель госсекретаря Су Гошен, генерал пограничной кавалерии Ву Яньцин, супервайзер Великого Судьи Цуй Йи, транспортный легат Северного Вэй Шаою и Вэй Лан и Вэй Цзи столичной линии Вэй… этому сыну нечего говорить эти имена. Увы, даже мудрый может ошибаться, и как бы осторожен ни был создатель этого списка, он все же совершил непоправимую ошибку: фамилия в списке, директор Дворцовой Библиотеки Чэнь Вэньсяо!

— Несколько дней назад мастер Сюй обсуждал с вашим сыном императорских кураторов. Если этот сын правильно помнит, из двадцати четырех директоров Дворцовой Библиотеки, никого из них не зовут Чэнь Вэньсяо.

Когда он достиг конца своих слов, поза Ли Хэна стала более прямой, выражение его лица стало более уверенным. На мгновение все в зале не могли не быть плененными.

Принцы, стоящие слева и справа, а также собравшиеся учителя, расширили глаза. В частности, третий принц Ли Цзюй стал ужасно бледным.

Пост директора Дворцовой Библиотеки занимал второстепенный пост младшего третьего ранга. Он не имел большого статуса при дворе и не имел полномочий участвовать в дворцовых заседаниях. В результате никто при дворе не обратил на это никакого внимания, а тем более не вспомнил ни одного императорского куратора Чэнь Вэньсяо.

(TN: по правде говоря, третий класс младшего разряда вовсе не является второстепенным. Китайские чиновники были разделены на девять рангов, каждый из которых далее был разделен на верхний и нижний. Директор Дворцовой библиотеки был младшим, третьим классом, но нужно учитывать, что служитель одного из шести бюро был на третьем месте высшего ранга, только на один ранг выше.)

Но никто и представить себе не мог, что имени Чэнь Вэньсяо, указанного в этом списке, просто не существует. Если Чэнь Вэньсяо не существовало, то список вообще не заслуживал доверия.

Другими словами, это означало, что кто-то пытался подставить Ли Хэна.

Если это было так, то это не было пустяком. В одно мгновение многие взгляды повернулись к Третьему Принцу Ли Чжу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 690. Победа и поражение! (I)**

Было ясно, что Третий Принц был настолько бледен, потому что он также понимал последствия подделки.

— Мастер Сюй?

Голос Императора Мудреца эхом разносился по залу.

Сюй Шао опустил голову и искренне сказал: — Да, Ваше Величество, этот скромный субъект действительно довел директоров Дворцовой Библиотеки до Пятого Принца несколько дней назад.

— Великий Наставник?

Великий наставник Чэнь Юн несколько мгновений думал, прежде чем искренне ответить: — Действительно, Ваше Величество, из двадцати четырех директоров Дворцовой Библиотеки, действительно нет никого по имени Чэнь Вэньсяо.

С точки зрения эрудиции никто не мог превзойти Великого Наставника, а с точки зрения понимания дворцовых чиновников и бюрократии все еще никто не мог превзойти Самого Великого Наставника. Если даже он сказал, что среди директоров Дворцовой Библиотеки нет никого по имени Чэнь Вэньсяо, его действительно не было.

Именно потому, что он понял это, цвет лица Третьего Принца Ли Цзюя стал еще бледнее.

— Третий Брат!

Первый Принц Ли Ин и второй принц Ли Яо повернулись к Ли Чжу и поморщились.

Слова Великого Наставника были роковыми для него.

— Императорский Отец, если даже имя чиновника в важном списке, подобном этому, было фальшивым, с лицом, о котором идет речь, даже не существовующим, как можно было поверить, что этот список был реальным? И если это действительно написал ваш сын, как могла ли быть допущена такая ошибка?

Ли Хэн встал, его глаза сверкали, а выражение лица было расслабленным.

— Итак, Хэн-эр, ты имеешь в виду, что все это было подделано?

Голос Императора Мудреца явно стал намного теплее.

— Да! Хотя этот почерк действительно очень похож на почерк вашего сына, поскольку фальсификатор действительно старательный, в письме все еще есть заметная разница. В этом аспекте нужно только взглянуть на любую из тетрадей каллиграфии вашего сына. Оба мастера — Учитель Сюй и Великий Наставник должны иметь их. — Строго сказал Ли Хэн.

В зале было тихо, и люди начали поворачиваться к учителю Ли Хэна.

— Да, Ваше Величество, у этого скромного субъекта действительно есть значительное количество тетрадей Пятого Принца. Их можно взять из моего кабинета. Естественно или нет, можно легко определить, является ли утверждение верным.

Сюй Шао опустил голову и поклонился.

Охранники в золотых доспехах были быстро отправлены, и всего через пять минут толстая пачка тетрадей была принесена в зал.

Учителя собрались и начали сравнивать тетради с надписью в списке имен.

После долгого времени Великий Наставник Чэн наконец поднял голову из стопки тетрадей и вынес решение.

— Ваше Величество, это письмо действительно очень похоже на письмо Пятого Принца, но по-прежнему существует довольно большая разница в стиле. Другими словами, эти письма и список действительно фальшивые.

— Ваше Величество, этот вопрос согласован! Это действительно не почерк Его Пятого Высочества, — добавил Самый Великий Наставник Пэй Гуантин.

— Это значит, что письмо генералу и ответ Хэн-эра тоже были фальшивыми?

Достойный голос Императора Мудреца прозвучал через зал.

— Именно!

Великий Наставник Чэнь Юн и Великий Наставник Пэй Гуантин ответили как один.

В одно мгновение все в зале повернулись к Третьему Принцу Ли Чжу. И когда эти божественные и достойные глаза посмотрели на Ли Чжу, он с пепельным лицом обмяк. Дрожа от страха, он опустился на колени и поклонился.

......

— Ваше Высочество, как все прошло?

В тот момент, когда Пятый Принц Ли Хэн покинул дворец Юнфу, Ли Цзинчжун сразу же заволновался. Он очень долго ждал снаружи. Увы, даже несмотря на то, что он был евнухом, сопровождавшим Пятого Принца в течение десяти с лишним лет, он все еще не был допущен в зал.

Таким образом, он мог только ждать снаружи, расхаживая с беспокойством.

В то время как Ли Хэн находился во дворце Юнфу, Ли Цзинчжун сделал несколько сотен кругов по периметру зала, почти стирая подошвы своих ботинок.

— Как ты думаешь?

Ли Хэн не ответил прямо на вопрос, только улыбнулся Ли Цзинчжуну.

Ли Цзинчжун застыл на несколько мгновений, прежде чем вспыхнуть в зубастой усмешке.

Из того, что Пятый Принц был настолько уверен в себе и расслаблен, было достаточно, чтобы показать, что проблемы не было.

— Третий Брат действительно оказался слишком умным для своего же конца. Он думал, что сможет подставить меня, но мало что знал, что, когда богомол преследует цикаду, иволга близко позади. В конце концов, он обидел только себя.

Ли Хэн поправил свою мантию, его молодое лицо содержало зрелость и самообладание намного больше своих лет.

Когда он думал о пепельном цвете лица Ли Чжу, когда его императорский отец оглянулся, Ли Хэн почувствовал неописуемую радость.

— … Третий Принц Ли Чжу, за то, что подставил своего брата, утаил предательские мысли и нарушил ваши братские обязанности, вы лишены своего статуса принца и переданы в суд Имперского Клана для наказания. Яо Цзунпин за плохое руководство, которым вы руководите своими учениками, вы оштрафованы на размер годового жалования, лишены звания и лишены права ступать в Императорский Дворец!

В прошлом, если бы Ли Хэн когда-либо столкнулся с чем-то подобным, он намеренно избежал бы всего этого и просто склонил голову в знак уступки. Но на этот раз Ли Чжу вышел за борт.

Он действительно хотел подставить Ли Хэна в преступлении формирования фракций и сговоре с министрами, полностью лишив его статуса принца и его права претендовать на трон истинного дракона. Раз это было так, Ли Хэн не может быть обвинен в грубости.

— Ваше Высочество, независимо от того, что произошло, этот вопрос окончательно урегулирован.

Ли Цзинчжун глубоко вздохнул с облегчением. Пятый Принц Ли Хэн не только остался невредимым, архиумник Ли Чжу был доставлен в суд Императорского Клана. Это был уже лучший результат.

— Нет! Это дело далеко не окончено!

К удивлению Ли Цзинчжуна, Ли Хэн покачал головой, его глаза вспыхнули, когда он повернулся в другом направлении. Он выиграл битву с Ли Чжу и получил милость своего Императорского Отца. Чтобы не вызывать подозрений, вероятно, никто не попытался бы замышлять против него какое-то время.

Но даже в этом случае лицо Ли Хэна выражало волнение, и его глаза казались немного тусклыми.

После мгновенного изумления Ли Цзинчжун быстро понял.

Да, вопрос с Третьим Принцем был решен, но все еще была — она. С ней тоже нужно было разобраться.

Но на этот раз у Ли Цзинчжуна не было ни совета, ни чего-либо еще, чтобы сказать принцу. Он только почтительно отступил в сторону, уступив дорогу Ли Хэну.

— Хааах…

Ли Цзинчжун глубоко вздохнул. Если возможно, он хотел бы сделать что-то по-другому, но для того, чтобы получить истинный драконий трон, чтобы противостоять другим принцам, Ли Хэн должен был решить этот вопрос лично.

Взмахнув рукавом, Ли Хэн отправился, но не в свою резиденцию.

Он только что получил известие, что «она» собирается преуспеть.

К сожалению, только Ли Хэн знал, что она никогда не сможет добиться успеха.

......

— Хуах!

Карета покатилась вперед. Она не выглядела очень богато и медленно ехала по узким золотым проспектам дворца. Она медленно пробиралась через все дворцовые ворота, привлекая к себе внимание охранников.

Только когда карета проходила прямо мимо них, охранники замечали, что внутри кареты была нежная, достойная и очаровательная молодая женщина, которая в оцепенении смотрела в окно.

Двое дворцовых ворот, только еще двое дворцовых ворот, прежде чем я смогу покинуть это место!

Порыв ветра пролетел мимо окна, взъерошив волосы женщины. Ее взгляд на мгновение взглянул на многих охранников снаружи, показывая слабый намек на хорошо скрытое беспокойство.

Она считала и знала, что уже прошла сорок восемь дворцовых ворот. После еще двух ворот она будет полностью свободна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 691. Победа и поражение (II)**

Внезапно карета остановилась.

Глаза женщины расширились, и она закричала:

— Что происходит? Почему мы перестали двигаться?

— Миледи, кто-то преграждает путь, — Сказал кучер.

— Кто это? Разве они не знают, что здесь запрещено останавливать кареты?

Когда ее глаза расширились, и она озвучила свой гнев, она услышала знакомый голос.

— Раз ты хочешь уйти, почему бы тебе не спуститься и не попрощаться?

Тело женщины начало дрожать, и она, казалось, была поражена ударом молнии.

Снаружи было тихо. Женщина ничего не говорила, а человек снаружи молча ждал ее ответа. Никто ничего не сказал, все, что осталось, — это мертвая тишина.

Цвет лица женщины постоянно менялся, как и выражение ее глаз. Через некоторое время, возможно, наконец поняв, что она не может сбежать, она тихо вздохнула и пришла в себя.

Креак!

Дверь в карету открылась, и женщина вышла со сдержанным выражением лица. Золотая карета была припаркована впереди, роскошная и богато украшенная, блокируя проспект. Драконы, украшавшие карету, были достаточным доказательством уважаемого статуса владельца кареты.

Перед каретой стоял ряд людей, а в самом центре их стоял молодой и красивый принц, Пятый Принц Ли Хэн.

— Ваше высочество!

Ду Чжици слегка поклонилась Ли Хэну, ее отношение было естественным и неприступным. Как будто все это было просто случайностью.

— Вы бесстыдница! На этом этапе вы все еще хотите притворяться? Наше Высочество всегда относилось к вам искренне, но вы хотели причинить ему вред! Поистине, вы не лучше, чем зверь!

Прежде чем Ли Хэн успел заговорить, Ли Цзинчжун бросился вперёд в ярости и упреках.

Если бы взгляды могли убить, Ду Чжици умерла бы уже бесчисленное количество раз.

— Дядя Цзин! — Ли Хэн внезапно закричал, но его взгляд ни разу не покинул Ду Чжици.

Тело Ли Цзинчжуна дрожало. Он сразу понял, что потерял контроль над собой и замолчал.

Неважно, что за человеком была Ду Чжици или что она сделала, она все еще была женщиной Пятого Принца. Более того, Пятый Принц относился к ней с глубокой любовью, и, поскольку Пятый Принц был здесь, Ли Цзинчжуна нельзя было говорить.

— Зачем?

Ли Хэн посмотрел на нее.

— Ваше Высочество, что случилось? Почему вы здесь? — Удивленно спросила Ду Чжици.

— Зачем? — Ли Хэн еще раз спросил, без изменений в его голосе или выражении лица.

— Ваше Высочество, Чжицы сделала что-то не так? Ваше Высочество, не сердитесь. Скажите мне, и я определенно исправлю это! — Со страхом ответила Ду Чжици.

— Даже в такое время ты все еще хочешь меня обмануть?

Ли Хэн посмотрел вперед и закрыл глаза, его тело дрожало от боли.

Человек, которому он больше всего доверял, тот, кто спал рядом с ним каждую ночь, тот, кому он даже хотел бы вынуть свое сердце и предложить его, на самом деле был шпионом, посланным кем-то другим.

Ее рот был полон слов любви и привязанности, но в каждый момент она не хотела ничего другого, кроме как загнать его в тупик. И даже на этом этапе она все еще пыталась обмануть его.

— Ваше Высочество, вы обвиняете Чжици в том, что она ушла, не попрощавшись? Я знаю, что ошибаюсь, но Чжици получила письмо от моей сестры. Мать заболела серьезной болезнью, и я должна вернуться как можно скорее. — Сказала Ду Чжици, опустив голову, и ее лицо охватило горе.

— У меня в кабинете три тысячи книг, и в тот день в моем кабинете только вы видели, что я поместил этот список под доской в углу.

— Когда Императорский Отец послал людей забрать список, они не трогали ни одну из трех тысяч книг, только взяли список под доской, даже не взломав доску. Кто-то, незнакомый с комнатой, никогда не сможет совершить этот подвиг. А кроме вас, кто еще мог это сделать? Кто еще мог знать, где этот список? — Ли Хэн сказал с закрытыми глазами.

Тело Ду Чжици вздрогнуло, и на мгновение ей нечего было сказать. Она никогда не думала, что люди, посланные Императором Мудрецом, будут настолько глупы, что даже не будут перелистывать книги, вместо этого сразу же взяв список.

— Ваше Высочество, я ничего не знаю. Должно быть, кто-то подставляет меня! — С болью сказала Ду Чжици, и опустилась на колени на землю.

— Эта женщина, она все еще так молчалива, даже сейчас!

Ли Цзинчжун сжал кулаки, его сердце наполнилось яростью.

— Даже если ты не признаешься, проблем нет. Скажи мне, где письмо, которое написала твоя сестра? Так как прошло так мало времени, оно все еще должно быть на тебе!

Голос Ли Хэна прозвучал в ее ухе, Ду Чжици задрожало, ее красивое лицо стало ужасно бледным и лишенным крови.

Ее сестра, отправившая письмо о том, что ее мать заболела, была просто оправданием, которое она придумала на месте, и не было никакого письма, о котором можно было бы говорить. Даже если бы она хотела написать его, времени не было.

— Хм, ты слишком умна, чтобы попасться на глупости. У тебя все еще есть что сказать?

Ли Цзинчжун отреагировал с усмешкой.

Пятый Принц был более сообразительным, сразу уловив недостаток ее лжи.

— Это Третий Принц послал тебя, верно? — Спросил Ли Хэн.

— Поскольку Ваше Высочество уже уверено, что это был Чжи, Чжици ничего не может сказать. Ваше Высочество может делать все, что вы пожелаете, будь то убить меня или разрезать мою плоть!

Ду Чжици стиснула зубы и опустила руки, ожидая ареста.

— Встань! Не становись передо мной на колени!

Ли Хэн снова разочарованно закрыл глаза.

— Наша любовь заканчивается здесь. С этого момента я не знаю тебя, а ты не знаешь меня. Все будет просто сном. Я могу только воспринимать это как свое неправильное суждение о человеке. Уходи!

Ду Чжици продолжала стоять на коленях на земле, ее тело дрожало, а лицо было еще бледнее, чем раньше.

— Ваше Высочество!

Ли Цзинчжун был смущен, никогда не ожидая такого ответа от Ли Хэна. Первоначально он полагал, что Ли Хэн хотя бы арестует ее, но он никогда бы не поверил, что Ли Хэн отпустит ее без последствий.

— Дядя Цзин, не нужно ничего говорить. Я могу принимать свои собственные решения!

Ли Хэн протянул руку и остановил Ли Цзинчжуна, его голос и выражение лица не позволяли возражений. Ошеломленный, Ли Цзинчжун счел невозможным говорить.

Несмотря на все годы, которые он уделял Ли Хэну, он никогда не видел такого достоинства и осанки.

Его Высочество повзрослел!

Ли Цзинчжун почувствовал это и сразу отступил.

В отличие от женщины, уроки и зрелость, которые Ли Хэн получил в результате этого инцидента, были гораздо более ценными.

С этой точки зрения, этот опыт не так уж и плох.

Похоже, лорд Маркиз уже все это предсказал!

Ли Цзинчжун напомнил, что несколько дней назад Ван Чун сказал, что он не должен останавливать Пятого Принца, независимо от того, какое решение будет принято.

— Ваше Высочество, я знаю, что для меня уже слишком поздно что-то говорить. Чжици не сможет отплатить Вашему Высочеству за милость своей жизнью, но я запечатлю это воспоминание в своем сердце. Чжици прощается с вами!

Со сложным взглядом, Ду Чжици встала. Она не вернулась к своей карете, но прошла мимо Ли Хэна пешком и вышла через ворота дворца.

Пока она, наконец, не исчезла, Ли Хэн держал глаза закрытыми, не поворачивая головы. Когда последние ворота дворца загрохотали, когда они открылись, его тело содрогнулось.

Ли Цзинчжун холодно наблюдал в стороне и мог только вздыхать. В конце концов, Ли Хэн не смог отрицать свою привязанность, не смог нанести последний удар.

— Ваше Высочество, мы действительно должны поблагодарить молодого мастера Вана на этот раз. Если бы не он, мы все равно были бы в полном неведении, не зная, что эта женщина была шпионом, посланным другим принцем. Если бы не бдительность и планы молодого мастера Вана, мы действительно могли быть в опасности. Третий Принц и другие имели бы шанс на восемьдесят или девяносто процентов успеха.

Лицо Ли Цзинчжуна выражало страх, когда он представлял себе последствия.

Он знал только, что его принц влюблен в женщину, и поэтому обратился за помощью к Ван Чуну. Но он никогда не ожидал, что молодой маркиз станет еще более осторожным, сразу же увидев истинное лицо Ду Чжици.

В самом начале, Пятый Принц упорно отказывался верить, но, когда он сделал так, как сказал и ушел рано, чтобы встретиться со своим Учителем, все подтвердилось.

Честно говоря, даже умственно подготовленный Ли Цзинчжун испугался, когда увидел, как Ду Чжици пробирается сквозь щель в кабинете.

Ду Чжици в кабинете была гибка, проворна, бдительна. Она полностью отличалась от своей обычно утонченной и достойной личности.

— М-м.

Ли Хэн кивнул и поднял голову. В его глазах мелькнули эмоции, а затем он восстановил самообладание и спокойствие. Выходил ли он из дворца, возвращался ли он во дворец, виделся ли с учителем, оставлял ли список и даже находил кого-то, кто подражал бы его почерку и переписывался с генералом границы…

Все это было запланировано Ван Чуном.

В конце концов, Третий Принц Ли Цзюй не только остался невредимым, но и был отправлен в суд Императорского Клана. Кроме того, его заание Директоров Дворцовой библиотеки очень порадовало его императорского отца, и он завоевал благосклонность Мудреца и добрые милости. Даже Ли Хэн не ожидал такого результата.

Бедствие может быть вызвано удачей, а удача может быть скрыта в беде. Независимо от того, сколько книг он прочитал или сколько времени занимался боевыми искусствами, он никогда бы не смог достичь этого результата.

Но теперь, когда он тщательно обдумал это, эта дорога была чревата опасностью. Малейшее отсутствие осторожности привело бы к полной потере и ужасному риску.

— Скажите Молодому Маркизу, что я глубоко благодарен за его предупреждения и что я должен ему одолжение. Кроме того, проинформируйте Ду Хунцзяня, Вэя Шаоюй и других, что я хотел бы их видеть. Просто так случилось, даже если бы я встретился с ними, никто не посмел бы ничего сказать.

— Кроме того, я планирую какое-то время посвятить себя учебе и боевым искусствам. Не беспокойте меня, если это не что-то важное.

Когда Ли Хэн говорил, его глаза сияли решимостью и мудростью.

— Да, Ваше Высочество!

Ли Цзинчжун был внутренне в восторге. Отношения Пятого Принца с Ду Чжици привели к тому, что он в основном отказался от учебы.

Это был первый раз, когда он услышал, как Ли Хэн упомянул о своей учебе по собственной инициативе.

Более того, Ли Хэн явно повзрослел. Теперь он понимал, что это был шанс сблизиться с Ду Хунцзянем и другими чиновниками.

Ли Хэн прошлого никогда бы этого не сделал.

— Ваш смиренный раб будет делать, как приказано!

Веселый Ли Цзинчжун быстро ушел.

......

Фигура появилась из императорского дворца. Стоя посреди обширной и многолюдной улицы, Ду Чжици наконец повернулась, чтобы взглянуть на высокие золотые стены дворца.

Не имея возможности наблюдать, Ду Чжици, наконец, показала немного печали и растерянности. Но она быстро исчезла, сливаясь с толпой и отправляясь в другом направлении.

— Лорд Маркиз, мы действительно просто позволяем ей уйти?

В соседнем ресторане хмурый Старый Орел и Ван Чун стояли рядом и смотрели на Ду Чжици.

По его мнению, женщине с двойной переправой, которая пыталась причинить вред Пятому Принцу Ли Хэну, нельзя было позволить выжить. Это было только воспитание тигра, чтобы он мог привести к будущему бедствию.

— Поскольку Пятый Принц не хотел ее убивать и позволил ей покинуть Императорский дворец живой, какое мы имеем право прикасаться к ней?

Ван Чун оперся на перила и смотрел, его голос был равнодушен, выражение его лица было спокойным.

— Более того, люди не сделаны из дерева и травы, и кто действительно может оставаться бесчувственным? Хотя она была отправлена в качестве чужого шпиона, проведя так много ночей и дней с Пятым Принцем, нет никаких гарантий, что она абсолютно не привязалась к нему. Может быть, она уже была наказана, так зачем нам что-то делать?

Старый Орел был на мгновение удивлен, лишь полу-понимая слова Ван Чуна.

— Хорошо, давайте отложим этот вопрос в сторону. Вопрос о Его Пятом Высочестве окончен, поэтому пришло время заняться другими делами.

Улыбаясь, Ван Чун быстро покинул ресторан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 692. Юань Шусун**

В глубине резиденции клана, Ван Чун наконец встретился с человеком, которого он так хотел увидеть. Это был ученый средних лет с длинной красивой бородой, одетый в белую мантию. Его поведение было настолько культурным и хрупким, что казалось, его может унести порыв ветра.

— С уважением к лорду Маркизу!

Увидев, как вошли Ван Чун и Старый Орел, ученый средних лет поспешно поклонился, уставился на землю и попытался дышать как можно мягче.

Было ясно, что он понятия не имел, почему ученик восходящего Сына Небес, Молодой Маркиз Великого Тана, попросил встретиться с таким неясным и бессильным учителем, как он.

— Лорд Маркиз, согласно вашим приказам, мы обыскали столицу и обнаружили его в ничем не примечательном даосском храме. В то время он уже упаковал свой багаж и собирался уходить. Если бы мы немного опоздали, он бы уже ушел. — Сообщили Вэй Го и Вэй У.

Было очевидно, что эта пара также не имела ни малейшего представления о том, почему Ван Чун приказал им обыскать весь город в поисках этого слабого ученого, что требовало много времени и энергии.

Ван Чун не обращал внимания на Вэй Го и Вэй У. С того момента, как он вошел в комнату, его взгляд был прикован к ученому средних лет.

Я не думал, что смогу его найти.

Глаза Ван Чуна ярко светились от волнения.

Хотя этот ученый средних лет казался безымянным и неясным, в определенной области он имел безупречную репутацию. Ван Чун редко восхищался кем-либо, но этот ученый средних лет был определенно одним из них.

— Вы Юань Шусун? — Выжидательно спросил Ван Чун.

— Это тот смиренный человек. Встреча с Лордом Маркизом уже достаточное благословение для этого смиренного человека на три жизни! Но может ли этот смиренный человек спросить, почему Лорд Маркиз вызвал этого?

Лицо Юаня Шусуна было переполнено страхом и паникой. Это была его первая встреча с влиятельной фигурой такого уровня, и это очень его нервировало.

Хахаха, это действительно он!

В этот момент Ван Чун был абсолютно уверен. Его звали Юань Шусун, и у него была длинная и прямая борода. Человек перед ним полностью соответствовал описанию этого «Мастера Юаня».

В Великом Тане презрение к варварам означало, что люди очень редко изучали иностранные языки, поэтому способность Ван Чуна говорить на санскрите и тибетском языке шокировала многих людей.

Даже Далун Руозан и Хуошу Хуйцан сочли этот факт невероятным.

Но Ван Чун не думал, что это странно: «Знай себя и знай своих врагов, и ты никогда не будешь побежден.» Чтобы победить иностранцев в битве, он должен был выучить их язык, понять их, знать их слабые и сильные стороны: Не исключайте их и не закрывайте уши.

Это были слова старшего, который учил Ван Чуна Санскриту и Тибетскому языку, и эти слова произошли от Юань Шусуна, который теперь преклонил колени перед ним.

Хотя почти никто не знал имя Юаня Шусуна среди придворных и знати, он был знаменитостью среди тех, кто имел отношение к западным регионам, особенно среди учителей столицы и торговцев, торгующих шелком в западных регионах.

Это было не просто потому, что он знал двадцать три языка, в том числе тюркский, тибетский, Мэншэ Чжао, когурё, арабский, чарасен и различные языки, используемые в западных регионах. Это было также потому, что он был чрезвычайно способным учителем.

Он учил старейшин, детей, даосских священников, монахинь, жен, торговцев, мясников… и почти каждый, кто учился у него, мог выучить один или два новых языка всего за один или два месяца.

В его прошлой жизни почти все лучшие мастера языка были его учениками, включая старейшину, который преподавал Ван Чуну санскрит и тибетский.

Тем не менее, этот Мастер Юань оставался в столице всего несколько лет, прежде чем отправиться в Западные Регионы, где было сказано, что он в конце концов умер.

Когда Ван Чун услышал об этом, он был полон раскаяния. Если бы Великий Тан смог оценить этого Мастера Юаня немного раньше, он мог бы немного больше понять окружающие страны, и мог бы противостоять восходящему Халифату Аббасидов и Хараксу Спасину. С немного большим знанием, возможно, все было бы иначе.

Чтобы еще немного понять зарубежные страны, окружающие Великий Тан, нужно было большое количество людей, понимающих их языки, особенно тех, кто талантлив в обучении. Мастер Юань был именно таким человеком.

До тех пор, пока кто-то оказывал ему небольшую помощь, на сцене, на которой он мог бы стоять, он определенно мог привлечь большое количество талантливых людей, чтобы помочь Великому Тану понять все страны на его границе.

Но Ван Чун искал по всей столице этого человека не только для этого. Глубоко в сердце Ван Чуна был еще больший план.

Начиная с эпохи Великого Императора У Ханя, Западные Регионы находились в состоянии постоянного разделения и объединения, бесконечного цикла завоеваний и потерь. И различные королевства западных регионов никогда не испытывали особой привязанности к Центральным Равнинам.

Решающим моментом в решении всего этого и разрыве цикла завоеваний и потерь был язык. Поскольку их языки были разными, они не могли общаться, не могли понимать друг друга, поэтому, естественно, между ними не было сильного взаимодействия.

Но если бы обе стороны сверху донизу, от высшего генерала до низших солдат, могли свободно общаться, все было бы иначе.

Если бы они могли понять, что такое Центральные Равнины и что такое Великая Династия Тан, у жителей западных регионов сложилось совершенно иное впечатление о Центральных Равнинах.

Если бы он хотел сделать это, он не стал бы учить династию Тан языкам западных регионов, но научил бы людей западных регионов языку Великой Династии Тан. Только это решит проблему раз и навсегда.

Но сначала ему нужен был кто-то, кто знал языки западных регионов, чтобы служить учителем.

И Юань Шусун был тем человеком, которого Ван Чун нашел, что имело решающее значение для решения этой проблемы.

— Мастер, этот Ван Чун был груб, но если бы я мог быть настолько смелым, чтобы спросить, действительно ли Мастер знает двадцать три различных иностранных языка, что вы бы ответили? — Сказал Ван Чун.

Когда Юань Шусун услышал эти слова, в его глазах мелькнуло потрясение. Он действительно знал довольно много языков, но даже близкие ему люди не знали, что точное число было двадцать три. Как этот известный человек узнал этот факт? И это было таким незначительным вопросом.

— Да.

Хотя Юань Шусун был удивлен, он не смел медлить со своим ответом.

— Могу ли я узнать, как Мастеру удалось выучить столько языков?

Ван Чун мягко улыбнулся, его глаза смягчились.

— Это… когда этот скромный человек был молодым, он не знал об огромности мира. Вкупе с нищетой дома, этот скромный человек провел некоторое время, блуждая по миру, путешествуя вглубь западных регионов, в Синдху, Аравию. и Харакс Спасину, изучая их языки. — Сказал Юань Шусун.

— Вы также отправились в Аравию?

Ван Чун был немного шокирован.

— Да, я остался там на короткое время.

— Сколько?

— Около двух лет.

Лицо Юаня Шусуна слегка покраснело.

Реакция Юань Шусуна заставила Ван Чуна задуматься. Когда этот человек был молодым, он бродил по миру, но, когда он прибыл в Аравию, его визит, вероятно, был не таким простым, как короткое пребывание.

— Тогда это означает, что у вас есть глубокое понимание Аравии? — Сказал Ван Чун.

— Этот скромный человек немного понимает.

Юань Шусун на мгновение застыл. Взглянув на молодого маркиза, он внезапно понял, о чем его спрашивают.

— Аравия полностью отличается от наших Центральных Равнин. Их территория огромна. Возможно, она… она может быть примерно такого же размера, как наш Великий Тан.

— Примерно такого же? Вы, вероятно, хотите сказать, что она еще больше. — Сказал Ван Чун.

Тело Юань Шусуна дрогнуло, и теперь он не мог скрыть удивления в своих глазах. Все в Великом Тане верили, что это самая большая страна в мире. Их впечатление об Аравии состояло в том, что она была примерно такого же размера, как маленькая страна, такая как Когурё.

Такого мнения придерживались даже люди Чемберлена Зависимостей, а тем более другие. То, что он осмелился сказать, что земли Аравии были примерно того же размера, что и Центральные Равнины, было уже очень смелым, но он не ожидал, что Ван Чун громко и ясно заявит, что Аравия была больше, чем Великий Тан.

Это был первый раз, когда Юань Шусун встретил такого благородного человека. Он неожиданно обнаружил, что молодой человек, стоящий перед ним, довольно загадочен.

— Мастер Юань, поскольку вы уже были в Аравии, это даже лучше. Скажите, каково ваше впечатление об Аравии и ее людях? Как бы вы сравнили их с Великим Таном?

Ван Чун тут же заговорил, не давая Мастеру Юаню запутаться в своих мыслях.

— Это…

— Не нужно бояться. Я хочу услышать ваше искреннее мнение.

— Тогда простите этого скромного человека за самонадеянность. Жители столицы знают, что торговцы Ху из Западных Регионов — добродушные люди, умелые в торговле и с которыми легко ладить. В действительности, однако, настоящие аравийцы чрезвычайно свирепы и дерзки. Все говорят, что тибетцы — естественные воины, но даже они намного уступают арабам.

Первые слова Юань Шусуна немедленно заставили выражение лица Старого Орла замереть в шоке, но Ван Чун лишь слегка кивнул, явно не удивившись.

— Аравийцы не боятся смерти не только во время сражений с посторонними, но и во время сражений друг с другом. Однажды мне посчастливилось стать свидетелем одной из их внутренних войн. Все бросались в бой, никто из них не отступал, пока битва не достигла своего последнего момента.

— Аравийцы ценят оружие, доспехи и боевых лошадей выше любого другого богатства. В результате, арабы разработали чрезвычайно продвинутые методы ковки… все в столице знают об этом. Но этот скромный человек считает, что самый необычный аспект аравийцей не их оружие, а их боевые кони.

— Когда этот скромный человек жил в Аравии, у него была возможность увидеть их боевых лошадей с крупного плана. Они были выше человека и очень хорошо сложены. Более того, они чрезвычайно грозные в наступлении. Даже горные кони У-Цана или тюркские боевые кони проигрывают в сравнении с ними.

— Но во время путешествий этого скромного человека по Аравии он больше всего интересовался их размышлениями. Хотя многие из них никогда не были в Великом Тане, даже простые люди знали о его существовании, и все уровни общества не прилагали никаких усилий, чтобы скрыть свое стремление к Великому Тану.

— На их рынках этот скромный человек однажды услышал, что их Государь однажды объявил перед всеми своими собравшимися министрами, что любой, кто сможет поработить восток, покорить Великий Тан, станет Императором Центральных Равнин.

Бум!

Словно камень, брошенный в пруд, слова Юань Шусуна вызвали шок у Ван Чуна и Старого Орла, которые выразили крайнее замешательство.

На Центральных Равнинах Император Мудрец был высшим существованием. Слова императора Аравии явно были верхом унижения и презрения к Императору Мудрецу и всем Центральным Равнинам.

Ради ферганских лошадей император Хань У вступил в войну со страной Даюань 1. Если бы слова Императора Аравии проникли в Великий Тан, это спровоцировало бы широкомасштабную и длительную войну между этими двумя гегемонами востока и запада.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Даюань была страной, расположенной в Ферганской долине. Ее отказ продать своих лошадей династии Хань привел к Войне Небесных Лошадей, в ходе которой Император У Хань направил армию, чтобы осадить столицу Даюань. Дворяне Дайюаня в конце концов казнили своего короля и предложили Хань столько лошадей, сколько те пожелали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 693. Информация о Таласе!**

— Юань Шусун, не говорите чепуху! Как мог император Аравии сказать что-то подобное? Можете ли вы действительно относиться к рыночным сплетням как к правде? Знаете ли вы, какая катастрофа произойдет, если эти слухи разойдутся? — Резко оборвал его Старый Орел.

Юань Шусун замер. Зная, что он говорил слишком опрометчиво, он немедленно закрыл рот.

— Хватит! Старый Орел, то, что он говорит, это правда! — Ван Чун протянул руку и остановил Орла.

Все суверены всех стран, граничащих с Великим Таном, независимо от того, сколько они внутренне ненавидели и оскорбляли Великий Тан, никогда не посмели бы сказать такие вещи перед своими собравшимися министрами.

Потому что такие слова повлекут за собой бедствие.

И эти слова действительно вызвали бы интенсивную войну между двумя странами, что не смешно. Но Ван Чун знал, что Император Аравии действительно мог сказать такие слова.

В отличие от других стран вокруг Великой Династии, Аравия была очень далеко от Центральных Равнин, и их разделяли многие страны. Аравия имела чрезвычайно сильные захватнические наклонности. С того момента, как она была основан, она расширялась во всех направлениях, убивая и завоевывая.

Аравия не смогла бы овладеть такой большой территорией за одно поколение, а потому что постоянно участвовала в экспансии. С этой точки зрения, Ван Чун не счел странным, что Император Аравии произносит такие слова.

По правде говоря, арабы уже протягивали свои когти к Великому Тану.

Услышав слова Ван Чуна, Юань Шусун поднял голову и бросил на Ван Чуна возбужденный взгляд. По какой-то причине этот Молодой Маркиз, казалось, отличался от всех других дворян.

— Мастер Юань, пожалуйста, продолжайте.

Ван Чун поднял руку и объяснил:

— В настоящее время императорскому двору требуется несколько человек, которые понимают Аравию, но людей, которые действительно были в Аравии, очень мало, и поэтому практически некому задавать вопросы. Таким образом, нам очень важно, чтобы Учитель дал нам соответствующее мнение, поскольку это будет иметь большое значение для нас и Императорского Двора.

Ван Чун говорил с большой торжественностью. Хотя Ван Чун в этом мире мог считаться человеком с некоторым пониманием Аравии, он до сих пор никогда там не был. Будь то в этом мире или в прошлом, понимание Ван Чуна Аравии происходило из бумаги и уст других людей.

У него никогда не было личного опыта.

— Это…- Видя, что Ван Чун так серьезно задает вопрос, Юань Шусун несколько секунд колебался, прежде чем, наконец, высказать свое серьезное мнение.

— Поскольку лорд Маркиз разрешил этому скромному человеку говорить, этот скромный человек будет говорить смело. Когда он был молод и путешествовал по Аравии, он чувствовал, что Аравия рано или поздно станет врагом моей Великой Династии Тан. Со своим характером они в конечном итоге придут на Центральные Равнины. Кроме того, у арабов мускулистые тела, и они воспитываются на диете из конского молока, козьего молока и фиников, а также жаркого и засушливого климата. Они превосходят ханьцев Центральных Равнин как естественных воинов, а их обычаи воспитывают в себе уважение к доблести и мужеству, а не к чисто боевым искусствам.

В комнате было совершенно тихо.

Старого Орла не особо впечатлили эти слова. Люди Великого Тана были известны во всем мире своей доблестью. Иначе они не смогли бы подавить окружающих варваров, а тем более создать нынешний золотой век. И все же Юань Шусун лично был в Аравии, поэтому его слова не могли быть полностью неправдой.

Что касается Ван Чуна, его сердце упало, как камень.

Ван Чун всегда знал, что с арабами будет нелегко справиться, но слова Юаня Шусуна все равно привели его в шок. Юань Шусун, вероятно, бывал в западных регионах и видел армию протектората Анси, но он все равно делал такие заявления. Это могло означать только то, что арабские воины были невероятно сильны.

Юань Шусун опустил голову и строго сказал:

— Лорд Маркиз, отношение арабов означает, что они рано или поздно станут великим врагом Великого Тана. Их совершенно нельзя недооценивать!

— Вы говорили это кому-нибудь еще? — Серьезно спросил Ван Чун.

— Этот скромный человек однажды представил мемориал с этими словами по возвращении из своих путешествий. Увы, Чемберлен Зависимостей уничтожил мемориал и заключил меня в тюрьму на семь лет.

С этими словами Юань Шусун глубоко вздохнул.

Бузз!

Ван Чун и Старый Орел были поражены.

— Эти ублюдки! И они еще заботятся о верховенстве закона!

Старый Орел сжал кулаки в ярости. Никто из них не ожидал, что у Юаня Шусуна будет такой опыт.

— Эти ребята действительно вышли за все возможные рамки!

Глаза Ван Чуна также расширились. Если бы Юань Шусун не заявил об этом, Ван Чун не поверил бы в это, даже если бы его избили до смерти. Императорский двор учредил Чемберлена зависимостей, чтобы принимать эмиссаров из разных стран и демонстрировать великодушие Великого Тана.

Но в нынешнюю эпоху Чемберлен Зависимостей постепенно забывал о своей цели, становясь местом, которое только хотело встать на добрую сторону иностранных эмиссаров и подавить людей из своей собственной страны.

Старый Орел повернулся к Ван Чуну и сказал:

— Лорд Маркиз, нам действительно нужно что-то с этим делать. С каждым днем Чемберлен Зависимостей становится все более и более чрезмерным. Если это будет продолжаться, то Чемберлен Зависимостей со временем станет местом, что служит исключительно иностранцам.

Ван Чун ничего не сказал. Вопрос Чемберлена Зависимостей был чрезвычайно сложным и не мог быть решен с помощью нескольких слов. Это было потому, что Чемберлен Зависимостей находился под непосредственным командованием Императора Мудреца, но Император Мудрец не имел ни времени, ни энергии, чтобы справиться с таким пустяковым делом.

Более того, истинным контролером за Чемберленом Зависимостей был не Император Мудрец, а Король Ци. Пока присутствовал король Ци, было бы не просто свергнуть Чемберлена Зависимостей.

Однако было также недопустимо позволять ему делать то, что ему угодно.

— Должен быть кто-то по имени Чжэн Чэньчжоу Чемберлене Зависимостей, верно? Придумайте, как его заменить. — Равнодушно сказал Ван Чун.

— Лорд Маркиз имеет в виду происшествие с Первым Принцем У-Цана? — Спросил Старый Орел.

— М-м.

Ван Чун холодно кивнул, выражение его лица источало властную ауру.

— Настало время, чтобы Чемберлен Зависимостей получил урок. Пусть первым уроком станет Чжэн Чэньчжоу с его хорошим отношением к тибетцам.

В прошлом Ван Чуну действительно не удавалось расправиться с кем-либо из чиновников Чемберлена Зависимостей, но теперь клан Ван был в зените своего влияния и статуса. В сочетании со своими отношениями с Королем Суном, теперь он мог изменять состав двора. Заменить такого человека, как Чжэн Чэньчжоу, который пытался его подавить и имел хорошие отношения с тибетцами, было действительно так же просто, как взмахнуть рукой.

Это было также предупреждением Чемберлену Зависимостей.

Всего несколькими словами Ван Чун решил судьбу чиновника Чемберлена Зависимостей, оставив Юань Шусуна ошеломленным. Он получил новое понимание силы и статуса этого юноши.

Ван Чун улыбнулся Юань Шусуну и озвучил свою истинную цель.

— Мастер Юань, я не буду скрывать от вас ничего. В настоящее время я планирую построить академию для обучения языкам западных регионов, Аравии, Харакс Спасину, Синдху, У-Цана и всех других зарубежных стран, увеличивая понимание других стран нашего Великого Тана. Я готов поддержать эту академию на длительный срок большим капиталом, но в этой академии все еще нет учителя. Заинтересован ли Мастер?

Все королевства западных регионов имели разные языки, поэтому для управления западной границей требовался талантливый персонал, который мог бы понимать языки западных регионов, включая Аравию и Харакс Спасину.

И обучение их самостоятельно был в настоящее время лучшим методом.

— Могу ли я считать слова Лорда Маркиза правдой?

Юань Шусун немедленно поднял голову, его лицо наполнилось счастьем.

— Ответ Мастера? — Сказал Ван Чун.

— Я буду счастлив…

Юань Шусун был взволнован до предела. Его мечта на всю жизнь состояла в том, чтобы построить школу, чтобы он мог преподавать иностранные языки и улучшить понимание Великого Тана зарубежных стран, избегая любых недоразумений и бедствий.

К сожалению, за многие годы пребывания в столице он не нашел никакой помощи, только презрение и насмешки. Удрученный и обессиленный, Юань Шусун решил покинуть столицу и отправиться в западные регионы.

Когда Вэй Го и Вэй У нашли его, он уже закончил упаковывать свой багаж.

Никогда Юань Шусун не думал, что в его самом подавленном состоянии его судьба внезапно изменится.

— Хахаха, Мастер, я оставлю на вас все в этой области. — Сказал Ван Чун с сердечным смешком. — Старый Орел, позаботься об этом и постарайся как можно быстрее построить эту школу. Кроме того, скажи старейшине Ху и старейшине Е выбрать несколько талантливых и умных людей из кланов и отправить их в школу для изучения иностранных языков.

Благодаря помощи Мастера Юаня, план Ван Чуна для Западных Регионов получил большое ускорение. С этим критическим человеком, присоединившимся к его стороне, самый большой пробел в его плане был заполнен.

— Да, лорд маркиз.

Старый Орел быстро ушел с Юань Шусуном.

Вскоре после того, как Юань Шусун и Старый Орел ушли, Ван Чун принял своего последнего гостя на этот день.

— Этот скромный Ян Ханчан отдает дань уважения Лорду Маркизу. — Раздался голос слегка пухлого торговца, когда он гордо шагнул внутрь и поклонился Ван Чуну. Все десять его пальцев были украшены агатовыми кольцами, а его талия была украшена амулетами из нефрита и красного коралла.

— Вежливости не нужно. Поднимайтесь. — Сказал Ван Чун, слегка подняв руку. В отличие от Юань Шусуна, Ван Чун сразу перешел к делу с этим торговцем среднего возраста.

— Я слышал, что господин — отличный бизнесмен, имеющий связи с торговцами Ху Великого Шелкового Пути. Я также слышал, что господин однажды ездил в Аравию, чтобы продавать фарфор и чайные листья?

— Лорд Маркиз слишком добр. Мой клан действительно ведет небольшой бизнес и работает с несколькими торговцами Ху. Но торговцы Ху очень против иностранцев и не хотят торговать с иностранными торговцами, поэтому наш бизнес никогда не был очень большим, только с несколькими сделками малого бизнеса.

— Что касается Аравии и Харакс Спасину… в первые годы, этот скромный не знал огромности небес и земли и потерял немалую сумму денег. Все, что удалось получить, — это небольшую репутацию. — Сказал Ян Хунчан.,

— М-м.

Ван Чун кивнул. Торговцы из западных регионов, Харакс Спасину и Аравии были крайне ксенофобны. Линия Ян, к которой принадлежал Ян Хунчан, была одной из немногих семей Великого Тана, которые вели бизнес на Шелковом Пути.

— На Шелковом Пути есть город, известный как Талас. Сэр Ян слышал об этом?

— Талас?

Ян Хунчан наконец поднял голову и посмотрел на молодого маркиза, и на его лице было видно удивление.

— Примерно в семи сотнях ли к западу от штаб-квартиры протектората Аньси находится Талас. Это территория Королевства Ши Девяти Племен Чжаоу 1, и Лорда города зовут Саид. В юные годы этого скромного человека ему посчастливилось встретиться с ним во время торговли в западных регионах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Девять племен чжаоу, 昭武 九姓, похоже, является именем, которое китайцы дали людям, которые жили в районе Согдианы. Девятью племенами были Кан, Ань, Цао, Ши, Ми, Он, Хуосунь, Удэ и Ши. Обратите внимание, что два — «Ши» являются тонально разными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 694. Проблемы Ли Сие!**

После слов Ян Хунчана, глаза Ван Чуна мгновенно просветлели от удивления.

— Саид?

Это был первый раз, когда Ван Чун услышал это имя.

На будущем поле битвы между Великим Таном и Халифатом Аббасидов, в этом столкновении между двумя великими империями на востоке и западе, несколько имен сыграли чрезвычайно важную роль, которая изменила ход битвы. И одним из этих имен было имя Лорда Таласа.

Хотя Гао Сяньчжи был иностранцем, он также был Генералом Защитником Анси, элитным Великим Генералом, удерживавшим северо-запад империи, одной из Двойных Стен Империи. Его сила была неоспорима.

Ван Чун однажды изучал его достижения. Самой уникальной чертой Гао Сяньчжи было его предпочтение кавалерии. Солдаты ценили скорость, и армия, которая могла быстро пройти тысячу ли, часто появлялась в месте, которое враги не ожидали.

Но даже у самого мудрого человека были бы недостатки в его планах. Наибольшее поражение в жизни Гао Сяньчжи произошло из-за его недооценки противника. В доступное ему время он не смог занять Талас.

Это закончилось тем, что его тактика внезапного нападения за тысячу ли стала длительной осадой. И тем человеком в Таласе, который сопротивлялся армии протектората Анси и задержал и утомил Гао Сяньчжи, был Лордом Таласа.

Один неверный шаг приведет к еще нескольким. Гао Сяньчжи был мастером рейдов, но осадные сражения были его естественной слабостью. В конечном итоге именно битва с лордом Таласа привела к окончательному разгрому Гао Сяньчжи и армии протектората Анси. В результате Великий Тан потерял более трех миллионов квадратных километров территории и столетий усилий, которые он вложил в западные регионы.

Мало кто знал о Лорде Таласа, и это был первый раз, когда Ван Чун узнал его имя.

— В ваших отношениях с Саидом, что вы думаете о нем как о личности?

Ван Чун поднял брови, когда озвучил этот вопрос.

— Этот человек имеет превосходную репутацию в западных регионах и большой престиж. Я слышал об одном инциденте, связанном с ним в западных регионах. Саид имел с кем-то дело и обещал ему определенную партию товаров. Но позже человек, которому он дал обещание, умер от болезни. Когда Саид узнал об этом, он начал расследовать жизнь этого человека, потратив два целых года, пока не нашел семью этого человека и не доставил товары его вдове и сыну. Он даже предоставил немного денег для семьи погибших.

— Из-за этого инцидента Талас и близлежащие торговцы очень доверяют ему. Они знают, что он всегда выполняет свои обещания.

Ян Хунчан на мгновение остановился, а затем стал говорить дальше.

— Но, общаясь с ним, я узнал, что владыка Таласа далеко не так прост, как кажется. Его правление чрезвычайно сурово, и с любым, кто бросает вызов закону, никогда не обращаются легкомысленно. Число служанок, слуг и торговцев, которые были казнены в Таласе… их просто несчетно, поэтому многие люди говорят о нем со страхом и уважением.

— Чтобы пройти Шелковый Путь от Великой Династии до Аббасидского Халифата, нужно пересечь более десяти тысяч ли и многие страны. В результате многие торговцы предпочитают избегать любых сборов и налогов. Но в Таласе все торговцы Ху платят налоги вовремя и без каких-либо пререканий. Никто не смеет пытаться избежать налогов. В результате, район очень безопасен. Это крайне редко в таком беспорядочном месте, как западные регионы.

Ван Чун ничего не сказал, но его лоб медленно сморщился.

Инцидент, о котором говорил Ян Хунчан, безусловно, не был хорошей новостью для Великого Тана. Такой человек, как Саид, был бы большим недостатком для Великого Тана в предстоящей войне.

— Ян Хунчан, я хочу, чтобы вы мне кое в чем помогли. — Неожиданно сказал Ван Чун. — Вы готовы?

— Лорд Маркиз, пожалуйста, говорите.

Ян Хунчан сразу же склонил голову.

— Я хочу, чтобы вы взяли некоторых людей и пошли в Талас, чтобы помочь мне наблюдать за движениями Аббасидского Халифата и Таласа. Независимо от того, что происходит, даже если ветер дует по траве, мне нужно, чтобы вы незамедлительно сообщали об этом мне, особенно если вы видите какие-то странные движения среди арабов. — Строго сказал Ван Чун.

— Это… Лорд Маркиз, мы, Хань, выглядим не так, как Ху, и очень очевидны в толпе Ху. Нас легко заметить, и в этой ситуации я боюсь, что нам будет очень трудно собрать любые новости. Более того, если кто-то заметит нас и станет подозрительным, может быть даже трудно сохранить нашу жизнь. — Сказал Ян Хунчан с обеспокоенным выражением лица.

— Ха-ха, у Ху семьдесят два королевства, поэтому не все они выглядят одинаково. Так как Хань более склонен вызывать подозрения, просто найди нескольких Ху. Сэр Ян, вы вели бизнес в Западных Регионах столько лет, так что вы ведь сможете нанять Ху, верно? — С сердечным смехом сказал Ван Чун.

— Это, даже если это Ху, они могут быть не единодушны с нами. И часто бывает, что они берут деньги и не выполняют работу. — С сомнением сказал Ян Хунчан.

Ван Чун только улыбнулся. Он больше не спорил с Ян Хунчаном, только стал называть суммы.

— Десять тысяч золотых монет!

— Это…

— Двадцать тысяч золотых монет!

— Но…

Ван Чун поднял два пальца и сказал:

— Добавьте к этому еще двадцать процентов к вашей квоте чайных листьев и отмене налогов, когда ваш клан Ян отправится в Западные Регионы.

— Лорд Маркиз мудрый и смелый. Этот смиренный человек определенно сделает все возможное, чтобы нанять Ху и заставить его работать на Великий Тан, чтобы наблюдать за Таласом и арабами. О малейшем движении, даже скромном, будет сообщено Лорду Маркизу при первой же возможности. Однако клан этого непритязательного человека недавно пережил трудности. Если лорд Маркиз добавит еще двадцать процентов к квоте фарфора, этот скромный человек будет действительно вечно благодарен. — Сказал Ян Хунчан с лицом, полным искренности.

Ван Чун внутренне улыбнулся. Торговцы ценили прибыль, и, поскольку это была коммерческая сделка, Ян Хунчан честно признавался, что не хочет работать бесплатно. Шелковый Путь был Золотым Путем, и большую часть в столице купцы Ху покупали Шелк и Посуду.

Но ради администрации императорский двор установил ограничение на шелк и чай. У каждого великого клана была определенная квота, которую они не могли превысить.

То, что Ян Хунчан хотел получить дополнительную квоту на чайные листья и фарфор, не было неожиданностью. Дополнительные двадцать процентов этой продукции, продаваемой каждый месяц, составляли почти тысячу золотых таэлей, и со временем это было бы удивительной суммой.

— По рукам! — Легко сказал Ван Чун, бросив взгляд на Ян Хунчана.

— Если вы хорошо справитесь с этой задачей, то в будущем караваны клана Ян на Шелковом Пути могут получить сопровождение солдат Императорского Двора. Кроме того, вы, вероятно, знаете, что я планирую построить город для моего феода на Шелковом Пути.

— Мне это известно!

Хотя Ян Хунчан делал все возможное, чтобы скрыть это, его яркие глаза все еще выдавали волнение в его сердце. Любой, кто занимался бизнесом на Шелковом Пути, знал о городе, о котором говорил Ван Чун.

Но у клана Ян было слишком мало власти, чтобы конкурировать с действительно богатыми и влиятельными кланами. Таким образом, Ян Хунчан не осмелился затронуть эту тему, но как он мог не иметь никаких замыслов?

— Если вы хорошо справитесь с этой задачей, тогда я могу оставить для вас несколько участков земли в этом городе. В будущем, независимо от того, что вы там делаете, ваш клан Ян будет освобожден от любых налогов. — Сказал Ван Чун.

— Большое спасибо, Лорд Маркиз! Каждый член клана Ян готов дать клятву верности до самой смерти Лорду Маркизу! Даже если этот скромный человек должен разбить себе мозги о землю, он обязательно выполнит миссию лорда Маркиза в Таласе!

Восторженный Ян Хунчан сразу же опустился на колени.

Торговцы заботились о прибыли, и огромные прибыли, которые обещал Ван Чун, намного превзойдут прибыль от обычного бизнеса клана Ян на Шелковом Пути. В частности, участки земли, которые Ван Чун пообещал в своем городе из стали, будут питать клан Ян на протяжении поколений.

Только это обеспечило бы стабильность клана Ян на протяжении веков. Кроме того, поддержка такого могущественного покровителя, как клан Ван, означала, что господство было под рукой.

Ван Чун тихо улыбнулся стоящему на коленях Ян Хунчану.

«Знай себя и знай своего врага, и ты никогда не будешь побежден.» Необходимо было построить город из стали и построить цементные дороги, но настоящих врагов Великого Тана, арабов далеко к западу от гор Цун, также нужно было держать под контролем.

Ян Хунчан был лучшим кандидатом на эту работу, так как ни один торговец на Шелковом пути не имел лучшего понимания западных регионов, чем он.

Ян Хунчан быстро ушел со своими приказами в сопровождении десяти охранников из клана Ван и сундука с золотом. Ян Хунчан полностью контролировал этих охранников и золото.

На самом высоком уровне война была битвой стратегии и интеллекта. Сторона, которая получила информацию первой и имела более тщательную и всестороннюю стратегию, станет окончательным победителем.

Но в эту эпоху мало кто разделял точку зрения Ван Чуна.

Пришло время отправиться в Ушан.

Ван Чун поднял голову, когда эта мысль промелькнула в его голове.

Несколько дней назад Ван Чун получил письмо от Ли Сие, в котором сообщалось, что его план в Ушане идет гораздо менее успешно, чем он предполагал. Ушан этой жизни был еще более жестким и смелым, чем в прошлой жизни, еще более не желающим быть прирученным.

Даже будущий непобедимый великий генерал Ли Сие столкнулся с препятствием. Надо сказать, что Ван Чун был очень удивлен этой новостью.

В конце концов ему все же пришлось лично подчинить будущую кавалерийскую силу номер один в мире!

— Хиях!

Пять дней спустя Ван Чун со своими войсками отправился из столицы в Ушан на отдаленном Шелковом пути к северо-западу. Колеса истории катились вперёд, и Ван Чун наконец-то направился к самым сильным, самым жестоким, храбрым, а также самым неугомонным подчиненным, которых он когда-либо встречал за всю свою жизнь.

......

На северо-западе Великого Тана, к югу от Цыси и к западу от Лунси, было множество гор. Горы взлетали в небо и местность была крутой. Малейшее отсутствие заботы может привести к тому, что вы попадете в глубокую бездну, и тело будет разбито на куски внизу. Кроме того, эти горы иногда были затоплены белым и смущающим туманом, который затемнял зрение и заставлял легко потеряться.

Кроме того, это была бесплодная земля, где не было ни золота, ни серебра, ни сокровищ, ни драгоценностей, ни дорог. В результате, даже бандиты Великого Шелкового Пути не шли очень далеко в эти горы.

Казалось, это место забыто миром. Никто не знал об этом, и никто не спрашивал об этом.

Это место было Ушан.

— Милорд, эти злые люди слишком дерзкие. Хорошо, если они отказываются быть призванными на военную службу, но они даже украли знак, который Лорд Маркиз дал Милорду! Это полное пренебрежение к закону! По мнению этого подчиненного, мы должны мобилизовать армию и полностью истребить их.

На бесплодном горном склоне рядом с Ли Сие стоял полностью вооруженный и крепкий офицер, глядя на дрейфующий туман с лицом, полным ярости.

— Это верно! Они не слушают приказы, и они даже ранили Ду У и Ло Чжуаня! Они слишком сильно расходились!

Заместитель генерала, стоящий по правую сторону Ли Сие, тоже сердился. Пока он говорил, он оглянулся назад на фигуры, лежащие на земле. Именно товарищи отправились с ними в Ушан.

Эта отдаленная и гористая земля была покрыта ветхими домами. То, что они были готовы пересечь эту труднопроходимую местность, чтобы завербовать их в качестве солдат, было уже одолжением для этих людей, но эти люди не только отказались подчиняться, они даже осмелились напасть на них.

Если бы не удивительная сила Ли Сие, остановившая этих людей, их товарищи, возможно, уже были бы похищены!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 695. Деревня Ушан (I)**

Аууу!

Крики, которые казались одновременно обезьяньими и человеческими, раздавались из белого тумана. Крики были краткими и были явно изданы как резкое предупреждение.

— Это Ушан!

Вопли заставили подчиненных Ли Сие побледнеть.

— Они собираются двигаться! — Сказал подчиненный офицер.

— Готовься. Неважно, как, мы не можем покинуть это место!

Ли Сие стоял у края утеса, его пристальный взгляд был устремлен в сторону, а выражение лица было твердым. В последние несколько дней Ушан атаковал много раз, но Ли Сие продолжал занимать этот утес без намерения отступать.

Настоящий человек сдержит свое слово, и он уже пообещал молодому мастеру, поэтому, независимо от того, с какими трудностями он столкнется, независимо от того, насколько трудной будет задача, он никогда не отступит.

Аууу!

Вой из тумана становился все быстрее и быстрее, и казалось, что он становится все сильнее и сильнее. Туман рассеялся, и со всех сторон стали доноситься порывы ветра. Ушан наконец начали свою операцию.

Когда крики эхом отразились в его ухе, Ли Сие сделал несколько шагов вперед.

.........

К тому времени, когда Ван Чун прибыл со своими войсками в окрестности Ушана, прошло более полугода с момента его отъезда из столицы.

Стоя на вершине пышного холма, Ван Чун держал руки за спиной и спрашивал:

— Как дела? Есть какие-нибудь новости от генерала Ли?

— Нет, мы ничего не слышали от генерала Ли со времени его последнего письма, даже ни одного сигнала. И горная цепь здесь огромна, поэтому мы не смогли с ним связаться. — сказал голос.

— М-м.

Ван Чун кивнул, выражение его лица не изменилось. Ли Сие был будущим Непобедимым Великим Генералом. Вне зависимости от того, как идет выполнение его миссии, Ван Чун был уверен, что его сила будет означать, что он никогда не столкнется с какими-либо проблемами.

Ван Чун немного подумал и повернулся к вздымающимся вершинам перед ним, тем горам, которые явно были в несколько раз выше, чем окружающие холмы. Этот горный массив был похож на серию волн на море, уходящих вдаль.

При виде этих гор каждый мог почувствовать древнюю и пустынную ауру, как будто время забыло об этом месте, и у каждого инстинктивно появлялось желание бежать. И все же глаза Ван Чуна имели привязанность к этим высоким пикам.

Я наконец вернулся.

Когда Ван Чун посмотрел вперед, он эмоционально вздохнул.

Это был не первый раз, когда Ван Чун увидел эти горы, но он впервые увидел их перед бедствием. Он выглядел совершенно иначе, чем тот разрушенный и искореженный пейзаж, который он помнил.

Это Ушан до того, как он был уничтожен. Как красиво! — Тихо сказал себе Ван Чун.

Он стоял перед этими горами уже много часов. В глазах Ван Чуна даже тысячи тысяч этих явно монотонных гор было бы недостаточно. Потому что эти бесплодные горы, в которые не хотели рисковать соваться даже бандиты, оказались почвой для будущей надежды Великого Тана:

— Кавалерия Ушана!

Сильнейшая сила в мире!

В этом апокалиптическом мире, где начали исчезать звезды генералов, эта мощная сила из пяти тысяч кавалеристов несла надежды и мечты многих людей, и они были сильнейшими солдатами под командованием Ван Чуна, опорой, поддерживавшей его армию.

Если он хотел изменить мир, ему была нужна чрезвычайно хорошо обученная и мощная армия, которая могла бы смести все перед собой. Армия протектората Аннана не могла достичь этого уровня, и элитные эксперты, которых Ван Чун набрал из великих кланов, также не могли достичь этого уровня. Даже тридцать тысяч элитных воинов Анси Гао Сяньчжи, провозглашенных лучшими войсками Великого Тана, не смогли достичь его уровня.

И армия Ван Чуна, оказалась в гуще этих высоких гор.

Ни одно другое место в мире не могло внушить Ван Чуну такого чувства.

— Все готово? — Внезапно сказал Ван Чун, поворачивая голову.

Позади него Гао Фэн и Хэ Ян почтительно ответили:

— Лорд Маркиз, все готово.

Для этой экспедиции Ван Чун не привел с собой много людей, только этих двоих и десять с небольшим элитных воинов, которые пережили войну на юго-западе. Все они были экспертами, которые пережили смертельные битвы и были чрезвычайно преданы Ван Чуну.

Хотя они произошли от разных кланов, в их сердцах Ван Чун имел более высокий статус, чем даже их клановые патриархи.

— Поехали!

Ван Чун кивнул и махнул рукой, приказывая своим силам отправляться в путь.

Выйдя с вершины этого зеленого холма, Ван Чун не повел свои силы прямо в эти крутые горы. Вместо этого он стал кружить вокруг них, направляясь к северо-западу.

Если следовать по Шелковому Пути из столицы в направлении Анси, земли станут более бесплодными и отдаленными, чем дальше идти на запад. Из всех участков дороги Ушан был самым бесплодным и отдаленным. То, что даже бандиты не были готовы войти в это место, было свидетельством этого факта.

Когда он смотрел на пики, которые падают в облака, даже Ван Чун должен был признать, что взбираться на эти опасные горы было нелегкой задачей. Даже ему было бы очень трудно войти в сердце горного хребта, в деревню Ушан, прямо через горы.

Тем не менее, Ван Чун также знал, что, хотя большая часть этой горной цепи была опасной и крутой, с постоянным риском падения в глубокую пропасть, в этой горной цепи было место, которое было более безопасным и менее крутым.

Въезд в деревню Ушан оттуда будет намного проще.

Примерно через час, в десяти ли от их отправной точки, Ван Чун с нетерпением ждал. Солнечный свет просачивался сквозь облака, падая между двумя возвышающимися пиками, обнажая длинную и узкую, почти незаметную тонкую полосу неба 1.

— Это то самое место!

Эта «тонкая полоса неба» была несколько десятков метров в высоту и четыре фута в ширину, что делало ее почти не обнаруживаемой на расстоянии. Любой, кроме Ван Чуна, никогда бы этого не заметил.

— Как Лорд Маркиз узнал об этом месте?

Гао Фэн и Хэ Ян удивленно посмотрели друг на друга.

С того момента, как они покинули столицу, они держались очень близко к Ван Чуну. Они могли гарантировать, что Ван Чун заранее не приезжал, чтобы разведать этот район, но по какой-то причине он, казалось, знал это место, как тыльную сторону своей ладони.

— Следуйте за мной и не теряйтесь. — Сказал Ван Чун, не обращая внимания на Гао Фэна и Хэ Яна. — Это место чрезвычайно опасно, и, если вы упадете с горы, на вашем уровне совершенствования, падение с нескольких сотен чжан сломает ваши кости.

Ни специалисты из области Истинного Бойца, ни специалисты из области Полного Бойца не могли летать по воздуху, поэтому единственным результатом, который ожидал их в падении с этих высот, была смерть. По этой же причине бандиты по дороге на запад не желали размещать здесь свои базы.

— Да, Лорд Маркиз.

Не говоря ни слова, Ван Чун наклонился и вошел к этой «тонкой полосе неба».

Когда кто-то шел дальше по тропе, крутые горы возвышались с обеих сторон, а камни, образующие тропу, были такими острыми, что вонзались в подошвы. Аууу! Вопль издалека эхом разносился по горам.

— Лорд Маркиз!

Гао Фэн и Хэ Ян побледнели, и обнажили свои мечи с бдительными выражениями лица.

— Не нужно нервничать — это Ушан. Пусть они будут: они еще не обнаружили нас.

Ван Чун улыбнулся, и Гао Фэн и Хэ Ян вложили свои мечи в ножны. Хотя Ушан был отрезан от мира, дороги на запад по-прежнему кишели бандитами. Жители Ушана жили поблизости, поэтому они были очень осторожны и бдительны.

Ушан были крайне осторожны с посторонними.

Они действительно не изменились!

Далекие крики вызвали слабую улыбку на губах Ван Чуна, и его сердце пронзило теплое чувство.

До того, как они были формально превращены в солдат и обучены, ушанцы сохранили свои примитивные традиции. Эта первозданная и крутая география сделала Ушанцев самыми ловкими людьми. Они перемещались по горам, как обезьяны, и использовали короткие и острые крики, чтобы общаться друг с другом.

Ван Чун однажды проверил их скорость, и самый грозный житель Ушана мог даже обогнать боевого коня!

Я чувствую себя наполненным все большим и большим ожиданием!

Глаза Ван Чуна сияли, в его глазах был намек на волнение.

— Поехали.

Когда они вышли из тонкой полосы неба, местность была довольно низкой, но по мере их продвижения она становилась все выше и выше, все круче и круче, а дорогу все труднее пересекать. В какой-то момент белый туман внезапно начал распространяться вокруг них.

— Милорд, будьте осторожны!

— Этот туман странный!

Гао Фэн и Хэ Ян расширили глаза, инстинктивно ощущая опасность. Был еще день, и когда их группа вошла в горы, солнце было прямо над их головами. Для такого тумана появиться в такой ясный день было слишком странно.

Это в сочетании с завываниями сделало их всех очень настороженными.

— Ха-ха, не нужно нервничать. Под этой горой есть несколько источников, довольно больших. Температура этих источников довольно высокая, что приводит к туману. В этом нет ничего странного.

Ван Чун слабо улыбнулся и с уверенностью посмотрел вперед. Эта уверенность повлияла на всю группу, заставив всех расслабиться.

Ушан были мужественными и дерзкими, полными враждебности по отношению к посторонним.

И место, где они жили, также было полно опасностей. Первой линией обороны были крутые горы, где малейшая ошибка могла привести к долгому падению и разбитым телам. Густой туман был второй линией обороны. В его прошлой жизни, когда Ушан убил многих захватчиков, многие хотели его завербовать, но большинство из них потерпело поражение.

Многие из них не смогли даже пройти первую линию обороны, а тем более вторую.

Ван Чун был единственным, кто добился успеха.

В отличие от других, Ван Чун никогда не паниковал, ни разу, когда он столкнулся с тем народом Ушана, летящим через горы или с темным туманом. Он даже смог определить истинный источник тумана, когда увидел, как из земли вырывается источник.

— Оставайтесь вместе и следуйте за мной! Этот туман рассеется примерно через пятнадцать минут и сам по себе не опасен. Истинная опасность — овраги и пропасти, окутанные туманом. Если вы не будете осторожны и упадете, даже я не смогу вас спасти. — Сказал Ван Чун.

Гао Фэн и Хэ Ян посмотрели друг на друга и не смели больше говорить. Группа встала в линию и последовала за Ван Чуном, быстро исчезая в густом тумане.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Тонкая полоса неба, как следует из названия, относится к тем случаям, когда между горами есть тонкий промежуток, так что можно увидеть небо между ними.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 696. Деревня Ушан (II)**

Белый туман был густым и глубоким. Иногда чья-то нога сбивала камень со скалы. Долгая пауза перед тем, как прозвучал звук его удара, потрясла всех членов группы. Только Ван Чун оставался невозмутимым, уверенно двигаясь вперед, как будто это был его собственный дом.

Гао Фэн и Хэ Ян внимательно следили за Ван Чуном, все время поражаясь. Этот туман был настолько густым, что было невозможно увидеть, в каком направлении идти, или разглядеть какой-либо предмет. И все же Ван Чун ни разу не запаниковал.

Как будто он всегда знал, куда идет, даже не видя своих ног.

Через некоторое время туман вокруг них начал исчезать. Гао Фэн и Хэ Ян внутренне радовались, так как знали, что собираются покинуть пределы тумана.

— Хммм, никто из них не работает, и все же они посылают меня копать. Они не боятся, что меня поймают?

Ворчащий голос девушки раздался из рассеивающегося тумана в сочетании со звуком пинаемых камней.

— Лорд Маркиз, это?

Члены отряда обратились к Ван Чуну.

— Не говори ничего, просто следуй за мной

При звуке этого знакомого голоса улыбка на лице Ван Чуна только расширилась. Ступив на тонкие и острые горные скалы, он пошел на звук. Ворчащий голос девушки становился все громче и громче, все яснее и яснее.

— Копать каждый день, копать, когда солнце встает, копать, когда луна поднимается!

— Тупая мотыга! Тупая мотыга!

— О, нет! Это проблема — сломалась рукоять мотыги.

— О-о, я не могу позволить дедушке или другим узнать об этом. Глупый, глупый дедушка…

......

Голос болтающей девочки становился все ближе и ближе, и к настоящему моменту даже десять подчиненных, которых Ван Чун привел с собой для этой экскурсии, могли слышать это. Их выражения были странными, как подозрительными, так и любопытными.

Ван Чун не обращал внимания на взгляды своих подчиненных. Следуя этому голосу, Ван Чуну понадобилось всего несколько мгновений, чтобы увидеть девочку восьми или девяти лет, волосы которой были завязаны в две косы, бамбуковая корзинка с травами была больше ее тела на спине. Она сидела на большом и бесплодном камне, рядом с которым росла массивная сосна.

Девочка была повернута спиной к Ван Чуну, поэтому Ван Чун не мог видеть, как она выглядит, но он мог слышать громко и ясно, что ее бормотание наполнилось недовольством.

Крэк!

Пока он смотрел, сзади раздался звук разбивающегося камня. Девушка, которая просто пинала камень ногами, сидя под сосной, испуганно подпрыгнула от этого звука. Она немедленно соскользнула с камня и оглянулась.

В этот момент Ван Чун наконец увидела ее лицо. Эта маленькая девочка, которая, казалось, была вырезана из нефрита, довольно сильно отличалась от девушки в его воспоминаниях, хотя все еще присутствовало некоторое подобие сходства.

Девушка несла большую корзину на спине, одной рукой она держала сломанную деревянную ручку, а другой — половину мотыги с травами. Пока она жаловалась, она, вероятно, сломала ее из-за своей небрежности.

— Ах!

Лицо девушки наполнилось страхом, когда она увидела Ван Чуна и группу незнакомцев позади него. Она убежала, крича на ходу.

— Дядя Ци, дядя Цзю, это плохо! Вошли плохие люди!

Возраст девочки не соответствовал ее ловкости и скорости, когда она кричала. В тот момент, когда ее две ноги ступили на землю, она сразу же соскочила с камня, а ее тело полетело над землей. Одним прыжком она преодолела шесть или семь чжан, а затем она пролетела через горы, как циветта.

Когда она появилась в следующий раз, она уже была за двадцать или тридцать чжан.

И все это произошло в мгновение ока.

— Это… эта девушка человек или призрак?

— Ей всего восемь или девять лет. Как она может быть такой быстрой?

......

Гао Фэн, Хэ Ян и другие элитные солдаты, стоящие за Ван Чуном, были ошеломлены. Скорость и ловкость, которые демонстрировала эта девчушка, были, по крайней мере, на уровне Истинного Бойца, и все же она была даже не в подростковом возрасте!

Девчушка и ее большая корзина вот-вот могли исчезнуть. Но Ван Чун не торопился, он не отправился в погоню. Он только задал вопрос.

— Сяоянь, почему ты убегаешь?

Бузз!

При этих словах ловкая форма девочки, быстро исчезающей вдаль, внезапно задрожала, как будто ее ударила молния. Ее тело, казалось, почти совершив невозможное, внезапно остановилось.

— Ты зовешь меня?

Девушка выглянула из-за камня, недоверчиво глядя на Ван Чуна.

Ван Чун кивнул и улыбнулся.

— Как ты меня сейчас назвал?

Лицо девушки было наполнено удивлением.

— Разве ты не Сяоянь? — Сказал Ван Чун.

— Как ты узнал мое имя?

Глаза девочки расширились, и она больше не собиралась бежать. Стоя в около двадцати чжанах рядом с грудой камней, она уставилась на Ван Чуна. Ее круглые глаза тщательно оценивали Ван Чуна и его отряд.

Она никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Это были все незнакомцы, которых она никогда раньше не видела, и все же они знали ее имя.

— Я не просто знаю, что тебя зовут Сяоянь. Я также знаю, что у тебя есть домашнее животное по имени Лоло, рыжая лиса с белоснежными когтями.

Ван Чун улыбнулся и уселся на скалу, которую девушка недавно освободила.

— Невозможно!

Глаза девушки открылись еще шире. Она скинула большую корзину и села на груду камней. В этот момент ее любопытство к Ван Чуну подавило все, включая ее страх.

Она тайно воспитывала лису с белыми когтями, и об этом знали только жители деревни, но даже жители деревни не знали, что эту лису зовут Лоло. Откуда этот незнакомец узнал?

— Как ты узнал о моем Лоло?

Глаза девушки сверкнули, полностью очарованные этим незнакомцем.

Она действительно ни капли не изменилась.

Ван Чун внутренне улыбнулся. Она была так же любопытна, как и в его воспоминаниях.

— Разве твой дедушка не просил тебя собирать травы? Ты их собрала? — Спросил Ван Чун, сменив тему.

— Хм, кучка злодеев! Они знают только, как издеваться надо мной. Здесь только камни! Где я смогу выкопать траву учжян? В тот момент, когда Ван Чун упомянул об этом, девочка вспомнила свою задачу на сегодня и начала кипеть, а ее нога стала пинать соседний камень.

Этот случайный удар отбросил ту скалу размером с человеческую голову на шестьдесят или семьдесят чжан. Это зрелище вызвало шок в глазах Гао Фэна, Хэ Яна и еще десяти охранников.

У этой маленькой девочки была поразительная сила.

— Тебе нужна трава учжян? Ее не легко найти. Фэн-му, принеси это.

— Да, лорд маркиз.

В поле зрения появился высокий мускулистый страж, таща за собой большой сундук.

— Открой это.

Ван Чун поднял руку, приказывая охраннику открыть коробку. В одно мгновение на глазах у всех появилась коробка с травами.

— Трава учжян!

Глаза девушки просияли при виде коробки. Она подбежала, совершенно забыв, что Ван Чун и его последователи не были из деревни.

— Ух ты! Трава учжян! Это действительно трава учжян! Как ты узнал, что мне нужно собирать траву учжян? Ха-ха, это здорово! С таким большим количеством травы учжян, мне не нужно будет выходить из дома в течение следующих трех месяцев!

Девочка взволнованно схватила две горсти травы учжян и рассмеялась, как звон серебряных колокольчиков.

Ван Чун тоже не мог сдержать улыбку.

До бедствия деревня Ушан была на самом деле очень ксенофобской. Неожиданный провал операции по набору Ли Сие заставил Ван Чуна вспомнить это и понять, что эта операция не будет проходить так легко, как он предполагал.

Чем сильнее фракция, тем сложнее им было подчиниться кому-то еще. Если бы Ушану было так легко подчиниться, потусторонние захватчики не понесли бы столько потерь, а пятьдесят или шестьдесят тысяч Ушанцев не сократились бы даже на одну десятую этого числа.

Но в мире не было почвы, которой бы никто не управлял. Поскольку ушанцы все еще жили на Центральных Равнинах, они должны были принять приказы о мобилизации от императорского двора. Пока метод был уместным, было невозможно нанять Ушанцев.

Девушка по имени Фан Сяоянь, стоящая сейчас перед ним имела решающее значение для этих усилий.

Ушанцы были настолько ксенофобны, что сразу же нападали на незнакомцев, даже не спрашивая, зачем они пришли. Многие люди потерпели неудачу только на этом первом этапе.

Но Ван Чун знал, что в деревне Ушан был ключевой персонаж, которого можно было использовать, чтобы получить хорошее впечатление и признание Ушана, и этим персонажем была Фан Сяоянь.

Ван Чун решил пройти сквозь тонкую полосу неба не только потому, что там было легче пересечь местность, но и потому, что знал, что Фан Сяоянь будет собирать там травы.

Ван Чун хихикнул и сказал:

— Я дам тебе эту траву учжян.

— О, верно, ты можешь привести меня к твоему дедушке?

— Вы знаете моего дедушку?

Девочка наклонила голову, и нахмурилась в шоке.

— Я не знаю его…

Ван Чун покачал головой.

Девушка подняла голову и сказала:

— Тогда я не могу вас туда привести. Мой дедушка сказал мне, что мне не разрешено приводить в деревню незнакомцев.

— Хотя я не знаю твоего деда, у меня есть друг с твоим дедушкой. Ты можешь отвезти меня к нему?

Ван Чун улыбнулся и почесал ей голову.

В ее глазах появилось сомнительное выражение, но она быстро сощурилась от комфорта, по-видимому, наслаждаясь ощущением почесывания своей головы.

— Друг… дедушка… друг, где дедушка… друг дедушки! Тогда ты — друг дедушки! Неудивительно, что ты так много знаешь, даже о моем Лоло. Девочка вдруг что-то поняла, ее глаза широко открылись, и она улыбнулась.

— Если ты друг дедушки, то проблем вообще нет. Пойдем! Я отвезу тебя к дедушке.

Пока девушка говорила, она подняла железный сундук и положила его на плечо, как будто тот ничего не весил. Обернувшись, она начала уходить, оставив Гао Фэна, Хэ Яна и других смотреть на них с удивлением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 697. Деревня Ушан (III)**

Гао Фэн и Хэ Ян подошли к Ван Чуну и прошептали: — Лорд Маркиз, какова же история этой девушки? Как она может быть такой грозной?

— Правильно! Хотя трава учжяня в сундуке не тяжелая, сам сундук тяжел. Как она может быть такой сильной?

— Ха-ха, это Деревня Ушан. Тебе просто нужно к этому привыкнуть.

Ван Чун улыбнулся, встал и начал следовать за девочкой. Снизу донесся слабый голос девочки.

— Поторопись!

Скорость девочки была намного быстрее, чем они предполагали.

По мере того, как группа продвигалась дальше, местность становилась все круче и труднее проходить. И все же девушка, ведущая путь, продолжала почти лететь по дорожке, не замедляясь ни в малейшей степени.

Пока остальная часть группы наблюдала со спины, они чувствовали, что девушка двигалась по скалам так же ловко, как циветта.

Гао Фэн и другие все больше удивлялись. В начале никто из них не задумывался о решении Ван Чуна сделать Ушан своим феодом и построить там город, но теперь никто из них не осмелился поверить, что решение было принято так просто.

Неудивительно, что молодой мастер решил построить здесь город. Это, вероятно, из-за этой деревни Ушан, — мысленно предположил Гао Фэн. Следуя за Ван Чуном, он постепенно начал понимать, что каждое решение Ван Чуна никогда не было таким простым, как казалось.

Девочка всего восьми или девяти лет уже обладала таким шокирующим талантом. Будь то в скорости или ловкости, она уже намного превосходила остальных, и даже Гао Фэн и Хэ Ян чувствовали, что не смогут идти в ногу с ней. Легко представить, насколько могущественны остальные жители деревни Ушан.

Гао Фэн и Хэ Ян находили эту деревню Ушан все более и более любопытной.

Следуя за девушкой, они постепенно стали слышать все больше и больше шума.

— Кто идет? Как вы смеете вторгаться в нашу деревню Ушан!

Громоподобный голос внезапно раздался с далекой вершины. Пока в воздухе все еще эхом раздавался голос, подул ветер. Прежде чем кто-то успел среагировать, внезапно в Ван Чуна бросили валун с горы в нескольких сотнях чжан.

В один миг этот валун упал на голову Ван Чуна. В этот момент каждый мог ясно различить, что этот валун был длиннее чем чжан с половиной в диаметре и весил по крайней мере две тысячи цзинь.

Если такой массивный валун рухнет, даже сталь сомнется, а тем более тело из плоти и крови.

Бузз!

При виде этого Ван Чун не мог удержаться, но мысленно улыбнулся. Не сделав ни одного движения, волна энергии прокатилась и остановила камень, пока он был еще на расстоянии одного чжана, заморозив его в воздухе.

На мгновение все было тихо, и даже отдаленные горы молчали. Все в шоке смотрели на этот массивный валун и Ван Чуна.

Даже маленькая девочка повернула голову и посмотрела на него с раскрытым ртом.

Девушка неожиданно повернулась к далеким горам и взвизгнула от гнева:

— Дядя Цзю, ты, большой дурачок, почему ты бьешь моего друга?

— Какой друг? Сяоянь, они не люди из деревни. Тебя обманули!

Чрезвычайно раздраженный и яростный голос раздался с далекого утеса. Он казался даже более злым, чем девушка.

— Друг, я не знаю, кто ты или зачем пришел, но ты должен быстро вернуться, пока у тебя еще есть время.

— Дядя Цзю! Почему я не могу поговорить с тобой толком! Девушка положила руку себе на пояс и продолжила тираду, ее глаза были полны огня.

— Я сказал, что он мой друг, и у него даже есть общий друг с дедушкой. Они даже дали мне траву учжянь и знали, что мою лису зовут Лоло. Прекратите создавать проблемы и пропустите их!

— Лоло?

Голос, казалось, остановился и затем угас. Издали можно было услышать бормотание слов.

— Как эти парни узнали? Могли ли они быть друзьями, которых вождь завел снаружи?

В деревне Ушан мало кто знал, что лисицу этой девочки звали Лоло, но дядя Цзю оказался одним из таких людей. Никто, кто не был частью деревни, не мог знать имя — Лоло.

Ван Чун молча улыбнулся, спокойно наблюдая, как девушка разговаривает со своим соклановцем.

Она была уже такой, когда была молодой: неудивительно, что она выросла с таким сильным характером.

Вдалеке человек, которого девушка называла Дядя Цзю, наконец сделал выбор.

— Так как вы знаете о Лоло, то вы, по крайней мере, не плохие люди. Забудьте об этом: я вас впущу.

С этими словами неожиданно появилась фигура с гладкой поверхности утеса из скрытой расщелины.

Твишьтвишь. Этот человек перелез через гладкую скалу, как обезьяна, и каждый прыжок простирался на десять с небольшим чжан. Утес высотой в несколько сотен чжан был для него как равнина, не мешая ему ни в малейшей степени. В мгновение ока он исчез.

— !!!

Гао Фэн и другие десять охранников были ошеломлены.

Даже эксперты уровня Глубокого Бойца не были такими проворными.

— Я не могу в это поверить! Как в этой обедневшей и отдаленной деревне могут быть такие эксперты! Как их обучали?

Гао Фэн и другие не поверили бы, что такое место существует, даже если их забьют до смерти, но они видели это своими глазами.

— Привыкайте к этому. Эти люди даже не лучшие знатоки Ушана. И кроме того, вся деревня знает, как взбираться на скалы и горы, относясь к ним как к равнине.

Лицо Ван Чуна было спокойным. Ушанцы были его будущими подчиненными, так как он мог не быть в курсе их возможностей?

То, что видели Гао Фэн и Хэ Ян, было их самыми обычными способностями. Без таких способностей Ушан никогда бы не стал самой сильной кавалерией в мире.

Аууу!

Пока они разговаривали, вдалеке раздались крики, похожие на обезьяноподобные и человеческие. В мгновение ока пустынные горы внезапно наполнились обезьяноподобными фигурами, выходящими из своих укрытий и поднимающимися по скалам.

С этими странными криками все больше и больше людей появлялись перед группой, а затем исчезали в горах.

Последователи Ван Чуна могли только наблюдать в оцепенении. Место, куда их привел Ван Чун, полностью превзошло их воображение.

— Следуйте за мной! — Быстро приказал им Ван Чун и последовал за девушкой.

Разум девушки не был занят сложными мыслями. Пока группа была ошарашена, она уже пробежала сто с небольшим чжан.

Если бы не этот большой железный сундук, служащий постоянной путевой точкой, они, возможно, уже потеряли бы девочку из виду.

Как будто идя по старому дому, Ван Чун был в расслабленном настроении. Это место внушало ему очень знакомое чувство, но оно также было немного другим.

Дядя Цзю, вероятно, дядя Фан Сяоянь, Фан Цзюцю. Я много раз слышал от Фан Сяоянь, что этот дядя баловал ее больше всего. Увы, в этом бедствии…

На этот раз я мог бы взять его и Фан Сяоянь с собой. Таким образом, можно было бы избежать вопроса более позднего времени, и одно из мечтаний Сяоянь может быть осуществлено.

Шаги Ван Чуна не замедлились, пока он думал, и он держался рядом с Фан Сяоянь.

Как относительно одежды, так и манеры поведения, группа Ван Чуна торчала, как больной большой палец в деревне Ушан. В результате появился бесконечный поток людей, смотрящих на них.

В такие времена влияние и статус Фан Сяоянь в деревне Ушан проявили себя. Независимо от того, кто появился, Фан Сяоянь продолжала использовать одну руку, чтобы держать большой сундук на своем плече, а другую руку — на своем поясе, ругая их. Своей силой воли она отругала потенциальных перехватчиков и плавно доставила группу Ван Чуна в центр деревни Ушан.

Появлялось все больше и больше Ушанцев, все они бегали с удивительной скоростью и ловкостью.

— Посмотри туда!

Еще на некотором расстоянии от деревни охранник вдруг что-то заметил и указал вдаль. Проследив за его взглядом, группа увидела, что на утесе в несколько сотен чжан справа от дороги, двадцатилетний или тридцатилетний житель с голой грудью в настоящее время потел, тренируясь.

Этот деревенский житель и его товарищи держали в одной руке огромный камень, выдыхая и крича, тренируясь. Все эти камни были крепкими и весили, по крайней мере, одну тысячу цзинь, но эти жители из Ушана, казалось, владели ими так, будто те ничего не весили. Поднимали, опускали, поднимали, опускали… массивные камни были такими же устойчивыми, как гора Тай в их руках, и даже не дрожали.

Каждый из этих людей использовал этот уникальный метод для тренировки своих тел, а некоторые из более сильных жителей деревни использовали камни, которые весили две или три тысячи цзинь, постоянно поднимая их и опуская, вверх и вниз, вверх и вниз…

— Эти ребята… да откуда они взялись?!

— Даже в великих кланах никто не посмел бы использовать такой метод для обучения!

......

Охранники Ван Чуна снова были ошеломлены.

Методы обучения Ушана действительно заставили бы методы обучения, используемые многими знаменитыми военными кланами Великого Тана, покраснеть от стыда, и стойкость этого обучения определенно превзошла стойкость многих великих кланов столицы.

Даже элитные бойцы, которые участвовали в войне на юго-западе и прошли через сотни сражений, остались безмолвными.

Ван Чун лишь слегка кивнул, совсем не удивившись.

Люди были воспитаны в соответствии со своим окружением, и бесплодные и крутые горы, где проживали Ушанцы, были действительно суровыми условиями. В этих обстоятельствах обучение в соответствии с местными потребностями было лучшим выбором. Была ли это их способность пересекать скалы, словно равнину, или они использовали камни весом в несколько тысяч цзинь, чтобы тренировать и оттачивать свою силу, — все это было результатом их среды обитания.

Живя в такой среде год за годом, не было ничего необычного в том, чтобы быть побежденным окружающей средой, но если кто-то адаптировался к ней, чувствовал себя комфортно в ней… Для Ушанцев было совсем не странно быть такими могущественными. Стремительные и быстрые воины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 698. Цинь Цичэн, великая божественная обезьяна**

Ушан был отрезан от внешнего мира, и жители деревни были чрезвычайно сплочены. В армии эти качества сделали бы их очень лояльными и послушными подчиненными, а на поле битвы они были бы солдатами, которые могли бы тихо работать вместе и сотрудничать друг с другом.

Пять тысяч кавалеристов Ушана приходили и уходили, как ветер, и они были жестокими в бою, их сила намного превосходила силу любых других солдат, включая тюркскую бронированную конницу и тибетских высокогорных скакунов. Более того, они работали вместе как единое целое. Если бы кто-то добавил к их способностям достижения Ван Чуна в военном искусстве, он мог легко представить себе мощь, которую они могли бы продемонстрировать на поле битвы.

Ван Чун больше всего хотел получить такую силу.

Бедствие еще не наступило, поэтому у него все еще был шанс.

Пока Ван Чун был занят своими мыслями, девочка впереди внезапно заговорила.

— Мы здесь! Деревня впереди! Мне все еще нужно отдать траву учжян дяде Шисану, так что я могу только отвести вас сюда.

С этими словами она обернулась и бросилась вперед. Там собралась группа жителей деревни Ушан, и молодой человек, который казался их лидером, в настоящее время разговаривает с ними.

Девушка подошла и начала говорить с этим молодым лидером, указывая на группу Ван Чуна. Юноша повернулся, чтобы взглянуть на Ван Чуна с резким светом в глазах, но быстро повернул голову и кивнул, явно соглашаясь с девушкой в чем-то.

— Ха-ха, брат Ци, тогда я все оставлю на тебя. А я ухожу!

С взволнованным криком девушка помахала группе Ван Чуна, а затем повернулась в другом направлении и бросилась вперед. Через несколько мгновений она исчезла среди камней.

— Готовьтесь. Возможно, нам скоро придется сражаться! — Вдруг сказал Ван Чун.

— Э?!

— Но разве эта девушка не сказала, что закончила доставлять нас?

Гао Фэн и Хэ Ян оба были ошеломлены. По дороге сюда они привыкли к девочке, которая открывала им дорогу, блокируя всех потенциальных перехватчиков. Как получилось, что в тот момент, когда она ушла, им немедленно пришлось готовиться к бою?

— Не волнуйся так сильно. Просто делай, как я говорю. — Сказал Ван Чун. Со взмахом рукава и слабой улыбкой он начал идти к площади, вымощенной квадратными камнями, к группе юных Ушанцев. Поездка в Ушан может считаться достигнутой.

Ван Чун также знал, что оправдание, которое он дал девушке, и ее сундук, полный травы учжян, также потеряли свою эффективность. Более того, он столкнулся с этим особенно наблюдательным парнем.

С другой стороны, подходил юноша, которого девушка назвала Брат Ци.

В отличие от того, когда он разговаривал с девушкой, у брата Ци было гораздо более резкое и холодное выражение лица.

— Окружите их!

Первое, что сделал брат Ци, это взмахнул рукой и окружил группу Ван Чуна. Свист! Группа юношей с его стороны внезапно вскочила в воздух. В одно мгновение они полностью окружили Ван Чуна, Гао Фэна, Хэ Яна и других десять охранников, которых Ван Чун привез из столицы.

— Осторожно!

КланКланКлан! Вспышкой холодного оружия Гао Фэн, Хэ Ян и другие охранники быстро окружили Ван Чуна.

Брат Ци взглянул на оружие в руках Гао Фэна и других, его глаза были полны презрения.

— Дядя Цзю и другие сказали, что тут посторонние. Вероятно, они говорили о вас! Друзья вождя… хм, это оправдание может обмануть только Сяоянь! Мы недавно захватили несколько посторонних, так что вы, вероятно, пришли из-за них.

Взгляд брата Ци был чрезвычайно острым, и он сразу же заглянул в сердца группы Ван Чуна. Его слова сразу же сделали Гао Фэна и Хэ Яан бледными.

— Хммм, как и ожидалось, я прав. Положите оружие и подождите, пока вас схватят, и тогда я могу позволить вам выжить. В противном случае убейте их всех!

Эти последние слова были сказаны его односельчанам из Ушана.

— Вы не посмеете!

— Вы не знаете, кто наш молодой мастер?

— Осмелиться напасть на назначенного чиновника императорского двора, это тяжкое преступление!

......

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, Гао Фэн и Хэ Ян уже достигли своей критической точки, а другие охранники также демонстрировали выражение ярости. Ван Чун был потомком министров и генералов, молодым маркизом, чей титул был лично присвоен Императором Мудрецом. Все в мире знали, что он был учеником Сына Небес, его статус был наиболее уважаемым.

То, что эти люди осмелились попытаться убить столь титулованного дворянина хотя бы на словах, было явным презрением к законам страны.

— Хм, я ничего не знаю о каком-то Императорском дворе. Я знаю только, что это наша Деревня Ушан, и вы вторгаетесь в нее. Вы даже принесли оружие, поэтому вы должны быть убиты!

Когда брат Ци говорил это, его глаза стали еще холоднее. Он махнул рукой, а затем с порывом ветра те деревенские жители с голой грудью, которые тренировались на близлежащих скалах, начали устремляться к площади.

Они двигались с такой скоростью, что им потребовалось всего лишь мгновение, чтобы примкнуть к людям, окружающим группу Ван Чуна.

Лица Гао Фэна и остальных похолодели, а их сердца вспыхнули. С таким набором сил казалось, что жители деревни действительно намеревались атаковать. Если бы они не видели это своими глазами, они бы никогда не осмелились поверить, что на Центральных Равнинах была какая-то фракция, настолько дерзкая и необузданная, что полностью игнорировала бы законы и величие Императорского двора.

— Достаточно!

Как только Гао Фэн и Хэ Ян были готовы нанести удар, Ван Чун протянул ладонь и остановил их.

— Позвольте мне разобраться с этим вопросом.

В его прошлой жизни широко признавалось, что Ушанцы были непреклонными и откровенными людьми. Приручить дикого жеребца было бы нелегко, и это было еще более верно для Ушана.

Хотя Гао Фэну и Хэ Яну было трудно принять это, для Ван Чуна это было истинным проявлением Ушана.

— Цинь Цичэн, ты действительно ни на каплю не изменился!

Ван Чун улыбнулся, и его первые слова сразу же заставили изменить выражение лица Брата Ци.

— Кто ты такой? Откуда ты знаешь мое имя?

Зрачки Цинь Цичэна сжались, его лицо стало мрачным.

Ван Чун усмехнулся и сказал:

— Ха-ха, я не только знаю, что тебя зовут Цинь Цичэн, я даже знаю, что ты часто нарушаешь правила деревни и крадешься во внешний мир.

— Ты говоришь ерунду!

Цинь Цичэн мгновенно побледнел, уголки его глаз начали дергаться. Казалось, будто его самые глубокие секреты были раскрыты.

— Братья, схватите их!

Прежде чем кто-либо еще смог ударить, Цинь Цичэн прижал свое тело к земле и начал бежать вперед, как змея. Бузз! Загремел металл, и из его тела появился ореол. В одно мгновение он был поглощен густым дымом, который обвил его тело и блокировал зрение Ван Чуна.

Свишсвишсвиш!

В мгновение ока черная дымка вырвалась из дыма, волоча за собой бесчисленные остаточные изображения. Хотя это была всего лишь рука из плоти и крови, пять пальцев издали металлический вопль, когда ладонь вонзилась в воздух, и казалось, что эти тонкие пальцы являлись мечом длиной более фута.

У Ван Чуна не было сомнений, что даже сталь получит пять новых отверстий, если будет схвачена этими пальцами.

Ореол Туманов!

Рука мрака!

С первого взгляда Ван Чун признал две высококлассные техники деревни Ушан. Ореол Туманов может затенить зрение противников, но никак не повлияет на зрение использующего его. Напротив, это сделало бы их более быстрыми и гибкими.

Тем временем Рука Мрака должна была использоваться с Ореолом Туманов. Когда она использовалась, вся его рука становилась черной, как чернила, и острой, как меч.

С черными туманами, скрывающими зрение противника, было бы легко нанести быстрый и смертельный удар.

Многие из потенциальных захватчиков деревни Ушан в конечном итоге умерли от этой комбинации методов. Но для Ван Чуна эти шаги были похожи на игры ребенка.

Взрыв!

Всего одним ударом Цинь Цичэна послали в воздух. Бум! Он врезался в землю на расстоянии семи или восьми чжан, и вокруг него полетели обломки скалы.

Бззт! На мгновение все стало тихо. Весь Ушан уставился на властную фигуру Ван Чуна с глубоким шоком в глазах.

Хотя Цинь Цичэн не был самым сильным или грозным человеком в деревне Ушан, среди его сверстников он был определенно одним из самых грозных экспертов. Более того, даже если раньше комбинация Ореола Туманов и Руки Мрака и была побеждена, то все равно никогда не было так, когда кто-то ломал ее одним движением.

Большинство людей в конечном итоге получили бы тяжелые травмы или попали в плен, прежде чем даже увидели недостатки и сильные стороны этой комбинации.

— Где Сяоянь нашла этих людей?

— Ореол Туманов и Руку Мрака не так легко увидеть насквозь. Этот мальчик странный.

— Все будьте осторожны! Не будьте небрежны!

......

Ушанцы, окружившие группу Ван Чуна, теперь смотрели на него совершенно другими глазами. Этот семнадцатилетний или восемнадцатилетний юноша с вездесущей улыбкой на лице мог показаться молодым, но было ощущение, что он может видеть сквозь все их слабости.

Весь Ушан счел это абсолютно абсурдным.

Бум!

Цинь Цичэн встал. Его глаза были такими же острыми, как меч, когда они смотрели на Ван Чуна.

— Невозможно! Я не верю в это! Это все совпадение! Пошли снова!

Цинь Цичэн стиснул зубы. Удар Ван Чуна разжег его гнев. С таким большим количеством людей он не мог принять такой позор.

У тебя все еще нет твоего будущего самообладания.

Ван Чун внутренне улыбнулся.

С промежутком в двадцать с лишним лет нынешний Цинь Цичэн все еще не достиг зрелости и чрезвычайного восприятия своего будущего я. Ему также не хватало спокойного командного духа и способности планировать стратегии, которые он получил благодаря своему опыту.

Но этот Цичэн более интересен, — Сказал себе Ван Чун.

Видеть, что его старый друг, который всегда был таким спокойным и собранным, теперь молод, безрассудно бегает и рискует, имело свой особый вкус.

Бум!

Цинь Цичэн понятия не имел, о чем думал Ван Чун. Улыбка этого постороннего только разозлила его и стала еще более ненавистной.

— Божественное Искусство Обезьяны!

Цинь Цичэн шагнул вперед, и из точек акупунктуры вырвался черный дым. Его энергия внезапно начала расти, его тело раскололось. Его сила поднялась на несколько уровней, и он стал не только еще более проворным и быстрым, но он также тяжелым, как гора.

Рев!

Цинь Цичэн с ревом собрал дым у себя за спиной, превратив его в черную божественную обезьяну, ростом более одного чжана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 699. Ван Чун наносит удар!**

Цинь Цичэн, казалось, превратился в совершенно другого человека. Аура, которую он излучал, совершенно преобразилась, стала беспощадной, опасной и наполнилась желанием непрерывно атаковать.

Божественное Искусство Обезьяны было божественной техникой, передаваемой в Деревне Ушан на протяжении веков Это было искусство, созданное благодаря наблюдению за великими обезьянами, живущими в горах, и способное значительно повысить силу, ловкость и скорость человека.

В деревне Ушан эта техника была на гораздо более высоком уровне, чем Ореол Туманов и Рука Мрака.

Рев!

Взмахнув рукой, Цинь Цичэн слился с божественной обезьяной позади себя. Бум! Цинь Цичэн схватил огромный камень, который должен был весить около двух тысяч цзинь, и бросил его в Ван Чуна.

После этого Цинь Цичэн бросился на Ван Чуна, словно голодный тигр, прыгающий на добычу.

Когда камень коснулся земли, сцена повторилась. Пока камень был еще в нескольких чжанах, он был пойман и удерживался невидимой энергией, плавающей в воздухе так же устойчиво, как гора Тай.

— Искусство Божественной Обезьяны! С такой серьезной утечкой Звездной Энергии становится ясно, что ты не очень хорошо ею овладел.

Ван Чун прикрыл глаза, глядя на бросающегося на него Цинь Цичэна, без признаков эмоций на лице. Безумие и беспощадность божественной обезьяны, которой был Цинь Цичэн, очевидно, не повлияло на него.

Бабах!

В тот момент, когда руки огромной божественной обезьяны собирались ударить, глаза Ван Чуна расширились, и вспыхнул резкий свет. В этот момент Ван Чун внезапно двинулся, ткнув пальцем в точку Модзи в подмышке Цинь Цичэна.

Цинь Цичэн замер, и, как воздушный шар, сдулся, энергия покинула его. Черный дым рассеялся, и он быстро вернулся в исходное состояние.

— Невозможно! Просто кто ты?

Цинь Цичэн отшатнулся, но его взгляд был прикован к Ван Чуну, полный страха и неверия.

Деревня Ушан редко общалась с внешним миром, поэтому посторонние не знали о ее боевых искусствах. Столкнувшись с боевыми искусствами деревни Ушан, большинство захватчиков в конечном итоге были схвачены или серьезно ранены, даже не зная, что произошло.

Но Ван Чун создавал ощущение, что он знает все их секреты и недостатки. Перед ним у Искусства Божественной Обезьяны не было секретов, о которых можно было бы говорить.

Сначала Ван Чун производил впечатление на Цин Цичэна, как нежелательный посторонний человек, но теперь этот посторонний уже стал совершенно непостижимым.

— В конце каждого месяца ты не испытываешь сильную боль в своих точках Юйцзин, Юаньчуань и Лунчи? Это потому, что твоя тренировка плохая, а твоя энергия расходуется. Попробуй направить свою энергию через точки Паншу, Юнцюань и Лунвэй. Примерно через три дня ты сможете решить проблему расхода своей звездной энергии и спазма меридианов. — Сказал Ван Чун со слабой улыбкой.

— !!!

Глаза Цинь Цичэна расширились, и его лицо выглядело так, словно он увидел призрака.

Невозможно!

Невозможно!

Этого не может быть!

Цинь Цичэн почувствовал, как раскат грома взорвался в его голове. Даже то, что Ван Чун, обнаружил недостаток в его Божественном искусстве обезьяны тычком одного пальца, не испытал у него такого шока.

У Божественного Искусства Обезьяны были свои недостатки, и с различными талантами, потенциалом и состояниями совершенствования для каждого человека расположение слабости также было бы различным.

И никто никогда не расскажет о своей слабости кому-то еще, поэтому местонахождение слабости человека всегда оставалось их личным секретом.

Более того, Цинь Цичэн даже не рассказывал своим ближайшим приближенным о проблеме с акупунктурными точками Юйцзин, Юаньчуань и Лунчи, так как же этот подросток узнал об этом?

Кроме того, эти три точки болели только в конце месяца, и это было то, что знали бы только люди, которые совершенствовались в искусстве Божественной Обезьяны. Как он узнал об этом факте?

Цинь Цичэн внезапно почувствовал, что его голова вот-вот лопнет.

Прежде чем Цинь Цичэн успел что-то сказать, другой человек сердито взревел:

— Как ты посмел атаковать Брата Ци! Все, давайте убьем их всех! Люди из деревни Ушан были чрезвычайно сплочены, и, увидев, что Ван Чун дважды побил Цинь Цичэна, это привел жителей деревни в ярость.

Бззт! Кто бы ни бросился вперед первым, за ним быстро последовали второй, третий, четвертый… Люди атаковали со всех сторон.

Черные туманы вздымались и гремел металл. Ореолы, о которых внешний мир ничего не знал, начали появляться из тел Ушанцев.

Ореол Туманов, Рука Мрака, Искусство Божественной Обезьяны, Искусство Восхождения на Плющ, Ореол Валуна… различные ореолы, сопровождаемые их соответствующими Звездными Энергиями, начали подниматься из Ушанцев.

— Осторожно! Защитите молодого мастера!

Гао Фэн, Хэ Ян и другие охранники схватили свое оружие и нервно встали на страже вокруг Ван Чуна.

Рев!

Рев раздался со всех сторон, но первая волна атак уже была здесь: массивные камни весом в тысячи цзинь. Эти камни с невероятной скоростью неслись по воздуху и падали на солдат.

Эти охранники, которые пережили юго-западную войну, нервничали до крайности.

Даже для них Ушанцы были чрезвычайно сильными противниками. Эти многочисленные Ушанцы, работающие вместе, чтобы атаковать их, немедленно оказали на них огромное давление.

Все они чувствовали запах густой смерти.

Это темное и отдаленное место на Шелковом Пути было определенно логовом драконов и тигров.

— Гао Фэн, Хэ Ян, все вы просто должны защищать себя. Позвольте мне разобраться с этими людьми. — Когда все было в самом напряженном состоянии, Ван Чун говорил своим спокойным и уверенным голосом, мгновенно укрепляя их уверенность.

Бум!

Мощная волна энергии вырвалась из тела Ван Чуна, проносясь во всех направлениях. Как и прежде, эти массивные камни были заморожены в воздухе, в то время как они были все еще на расстоянии нескольких чжан полета.

— Убей его!

— Чтобы быть настолько смелым, чтобы ворваться в наш Ушан и даже осмелиться напасть на Брата Ци, он действительно думает, что мы не можем с ним разобраться?

— Не будьте импульсивными! Схватите его и отдайте шефу!

......

Яростные крики наполнили воздух, и мощные и мужественные Ушанцы атаковал Ван Чуна. Хотя у них не было оружия, их пальцы, ладони, руки и тела были натянуты, как сталь.

— Молодой мастер!

Панический голос Гао Фэна раздался позади Ван Чуна.

— Не волнуйся.

Голос Ван Чуна был таким же спокойным, как и прежде, уголки его губ изогнулись в расслабленной и уверенной улыбке, когда он смотрел на бросающихся Ушанцев.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Голос, который не был ни громким, ни тихим, прозвучал в ушах каждого. Без малейшего колебания Ван Чун использовал легендарное злое искусство Центральных Равнин!

— Ах! С криками тревоги, эти мощные Ушанцы были внезапно захвачены мощной силой притяжения и начали вращаться в воздухе.

Никто из Ушанцев не смог приземлиться, и ни один из них не смог избежать силы притяжения!

Сорок с небольшим ушанцев парили в воздухе, двигаясь так, словно они были марионетками на струнах, и плакали от удивления. Даже охранники Ван Чуна были ошарашены этой сценой.

После войны на юго-западе сила Ван Чуна стала еще более утонченной и мощной, еще более непостижимой.

Эти сорок с лишним Ушанцев, которые находились в Царстве Истинного и Глубокого Бойца, парили в воздухе, все быстрее и быстрее вращаясь по кругу, неспособные контролировать себя. Это зрелище было действительно слишком поразительно, чтобы свидетельствовать.

— Лорд Маркиз действительно становится все сильнее и сильнее!

Когда охранники, которых привел Ван Чун из столицы, увидели это зрелище, их сердца были полны глубокого шока.

Они видели, как эти люди пересекали скалы, как будто те были равнинной местностью, словно летели через горы, и видели, как они тренировались с камнями весом в тысячи цзинь. Теперь, когда эти Ушанцы собрались и собирались атаковать, охранники подготовились к жестокой битве.

Но никто не ожидал, что Ван Чун отправит этих доблестных воинов, вращающихся в воздухе, одним движением в полет. Все они были остановлены, и ни один человек не смог добраться до него.

Они подготовились к рукопашному бою, но Ван Чун уладил все единолично.

— Сила лорда Маркиза… поистине непостижима, преодолевает тысячу ли за один день!

Охранники с благоговением наблюдали за происходящим.

......

Бах Бах бах!

Тем временем Ван Чун стоял лицом к небу, улыбка на его лице становилась все шире и шире. Бах Бах бах! Ван Чун вытянул два пальца, сложив их вместе и размешивая воздух. В одно мгновение энергия в воздухе впала в суматоху, и паникующие Ушанцы были отброшены друг на друга энергией Великого Искусства Творения Неба Иньян и брошены на землю.

Искусство Великого Неба Иньян не могло быть использовано только для поглощения энергии противника. Оно также может послужить мощной техникой боевого искусства. Его огромная сила притяжения может вращать любого мастера боевых искусств слабее, чем пользователь, позволяя пользователю играть с ним так, как ему нравится.

Ушанцы были изначально жестокими, идеальными воинами для поля битвы. У Ван Чуна были свои планы на них, поэтому он, естественно, не впитывал их энергию и не наносил им сильных повреждений.

— Моя нога!

— Черт возьми, моя внутренняя энергия в хаосе! Я даже не могу пошевелиться!

— Я так же. Моя внутренняя энергия расходится в случайных местах. Ублюдок, какое дьявольское искусство ты изучил?

— Скажи шефу! Сообщите шефу и скажите дедушке Цзю и остальным прийти. Эти люди слишком сильны! Они не те, с кем мы можем справиться!

......

Сорок с небольшим ушанцев на земле были полны страха. Их травмы не были серьезными, но их внутренняя энергия была в полном беспорядке. Это сделало их более потрясенными и беспокойными, чем если бы Ван Чун их тяжело ранил.

Это полностью превзошло их понимание боевых искусств.

— Ублюдок! Кто ты! Что ты планируешь делать в нашей деревне?!

Цинь Цичэн сжал кулаки, его суставы захрустели. Он был единственным, кто остался стоять, и его лицо было искажено в противной гримасе. Он просто немного помедлил и не смог их остановить, но никогда не ожидал, что все его односельчане останутся лежать на земле.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 700. Каменный генерал, Хуан Ботянь**

— Что я хочу сделать? Разве я уже не говорил, что пришел навестить своих друзей?

Ван Чун слабо улыбнулся.

Хотя Цинь Цичэн в настоящее время был приличным мастером боевых искусств, он все еще не был Цинь Цичэном будущего. Из десяти командиров кавалерии Ушан он был признан последним. Если нынешний Цинь Цичэн хотел стать зрелым Лордом Ци, ему, вероятно, понадобится время.

И это было не подходящее время или место для слишком глубокого общения с ним.

— Пошли!

Ван Чун махнул рукой и начал двигаться вперед, переступая через жителей Ушана.

Если он хотел нанять Ушанцев, он должен был пройти через вождя деревни Ушан, — дедушку, о котором говорила Фан Сяоянь.

— Ты смеешь действовать так дерзко в нашей деревне Ушан? Ты действительно думаешь, что это твоя земля?!

Едва Ван Чун перешагнул через несколько жителей Ушана и готовился идти глубже в деревню, когда в его ухе прозвучал пронзительный до костей голос. Внезапно он почувствовал, что переходит от палящего лета в холодную зиму, и все начинают дрожать. А потом они заметили, что с неба падает огромный — камень, разбиваясь о Ван Чуна.

— Что это такое! — Закричал от удивления охранник.

На первый взгляд, все посчитали это массивным камнем, но, когда тот камень вдруг развернул пять пальцев, они поняли, что это был не камень, а гигантская каменная рука.

Бум!

Каменный кулак обрушился, в результате чего земля сотряслась, и пыль поднялась в небо. Перед каменным кулаком мантия Ван Чуна развевалась на ветру. Он стоял рядом, сумев избежать удара на волосок.

Это он!

Ван Чун прищурился, серьезно глядя на небо. Ни одного из его предыдущего чувства легкости и расслабления не было видно.

В этот момент каждый мог ясно видеть, что перед Ван Чуном появился не какой-то массивный камень, а каменный гигант тридцатиметровой высоты с видом генерала. Когда они впервые увидели это, у этого гиганта все еще была только одна рука и одна нога.

Но сразу после этого скалы с обеих сторон начали грохотать и трескаться. Как будто их разделяли топорами и топориками, большие камни начали вытаскивать из скал невидимую энергию, путешествуя вместе с бесчисленным количеством гравия к правому плечу каменного гиганта.

В мгновение ока каменная рука появилась из воздуха, за ней последовали правая нога и левое ухо. Через несколько мгновений каменный гигант полностью сформировался.

Подняв головы, все увидели, что это был гигант с внешним видом генерала. Его тело было вооружено каменными доспехами, а выражение его лица было достойным и ужасным. Его рост более тридцати метров заставил всех под ногами казаться ничтожными муравьями.

Каменный генерал!

В одно мгновение Ван Чун узнал этого генерала.

«Каменный генерал» был одним из самых элитных боевых искусств деревни Ушан. Он мог контролировать весь камень в радиусе нескольких сотен чжан и превращать пользователя в каменного гиганта с появлением генерала из древней эпохи, — Каменного Генерала.

Это боевое искусство было чрезвычайно мощным, с созданнием Каменного Генерала, содержащего силу Царства Императорского Бойца. Более того, до тех пор, пока в окрестностях было много камня, Каменный Генерал мог бесконечно самовосстанавливаться, а это значит, что человек, сражающийся Каменным Генералом, по сути, не может быть побежден.

Кроме того, толстая каменная броня означала, что оружию будет очень трудно нанести вред мастеру боевых искусств в Каменном Генерале, что является одним из больших преимуществ техники Каменного Генерала.

Деревня Ушан была окружена горами и высокими вершинами, так что у них было больше всего камней.

Таким образом, в этой среде Каменный Генерал мог показать все свои возможности.

Но это было не единственное, о чем заботился Ван Чун. В деревне Ушан не было много людей, способных использовать Каменного Генерала, и в этом месте, где он был, Ван Чун мог думать только об одном человеке, который мог бы использовать его:

Хуан Ботянь!

Один из защитников внешнего периметра деревни Ушан!

Перед великим бедствием любой, кто попытается вторгнуться в сердце деревни, сначала столкнется с Хуан Ботянем. Из многих защитников деревни Ушан он достиг превосходного мастерства Каменного Генерала. Он был образцом Эксперта Императорского Бойца, и его сила была намного больше, чем у Цинь Цичэна.

Его можно рассматривать как часть силы деревни Ушан.

Когда посторонние захватчики напали на деревню Ушан, он позаимствовал особую географию деревни, чтобы заблокировать пять или шесть тысяч из них, почти единолично занимая оборонительную позицию. В деревне Ушан с этим человеком было очень трудно разобраться.

Увы, Хуан Ботянь погиб в битве во время бедствия, первым из основных сил деревни Ушан.

Я не думал, что столкнусь с этим военным маньяком!

Ван Чун поднял голову к этому внушительному и могущественному Каменному Генералу и прищурился, без страха в глазах.

Тогда, когда его собственная тренировка на боевом пути еще не была закончена, Фан Сяоянь спорила с ним. Иногда она упоминала своего дядю-защитника, достигшего превосходного уровня Каменного Генерала, Хуан Ботяня. Несмотря на то, что у него была удивительная сила и яростная ненависть к посторонним, глубоко в своем сердце, Хуан Ботянь был настоящим человеком.

У него была крайняя любовь к боевым искусствам, что также служило его самой большой слабостью. Любой, кто сможет противостоять трем его ударам, сможет получить его комплименты, и если кто-то сможет победить его, Хуан Ботянь быстро изменял к нему свое отношение.

Независимо от того, откуда пришел противник, был ли он праведным или злым, Хуан Ботянь немедленно относился к ему как к брату, признавая его закадычным товарищем.

В прошлом был тибетский эксперт, которого преследовали эксперты Великого Тана и который в итоге забрел в деревню Ушан. В конце концов, он вел решительную битву с Хуан Ботяном, и эта битва закончилась тем, что Хуан Ботян и тибетец стали друзьями. После этого он сделал все возможное, чтобы защитить тибетского эксперта, даже почти сражаясь со своими односельчанами.

В конце концов, жители были вынуждены отпустить эксперта!

Он ясно знал, что его противником был тибетец, у которого не было добрых намерений по отношению к Великому Тану, поэтому то, что Хуан Ботянь сделал это, свидетельствовало об интенсивности его пристрастия к боевым искусствам.

Однако, хотя все в деревне знали о личных проблемах Хуан Ботяня, посторонние ничего не знали об этом. Вероятно, даже Фан Сяоянь, которая была так рада беседам с Ван Чуном, не могла даже представить, что однажды он сразится с ее дядей Защитником.

Это будет интересно. Если я остановлю три его удара, я смогу выиграть его услугу! — Сказал себе Ван Чун, глядя на Каменного Генерала. Всем казалось, что он мог смотреть сквозь толстые слои каменной брони на того загадочного мужчину средних лет, который выглядывал из груди великана.

Честно говоря, Ван Чун также очень интересовался этим странным военным маньяком, о котором говорила Фан Сяоянь, который в конечном итоге погиб в бедствии. Многие эксперты деревни Ушан погибли в этом великом бедствии.

Для Ван Чуна это было большим сожалением.

— Ты довольно быстр, но ты думаешь, что ты быстрее меня?

Голос Каменного Генерала наполнился энергией, издавая звуки гонга над головой Ван Чуна. Пока Ван Чун размышлял, в воздухе просвистел камень. Хуан Ботянь внезапно схватил большой камень и бросил его в Ван Чуна.

Пока первый валун еще находился в полете, Хуан Ботянь топнул ногой. Земля раскололась, и несколько более массивных камней вылетели из-под земли в руку тридцатиметрового гиганта, после чего они были выпущены с его ладони, как пушечные ядра.

Второй камень, третий камень, четвертый…

Массивные валуны были выпущены в быстрой последовательности в Ван Чуна, завывая от ветра. Один из камней пролетел мимо головы Ван Чуна, и даже Гао Фэн, Хэ Ян и другие солдаты были в поле атаки каменного гиганта.

Атаки Хуан Ботяня явно не были направлены только на Ван Чуна. Он относился ко всем захватчикам одинаково.

— Осторожно!

Ошеломленные охранники начали разбегаться.

Эта деревня Ушан была окутана тайнами и шокировала их все больше и больше. Они могли принять тех жителей деревни, которые могли практически летать через скалистые пики и крутые горы, но теперь появился эксперт, который мог контролировать камень, подэлемент Земли, одиного из пяти элементов. Чувство, которое этот эксперт внушал этим солдатам, было не меньше, чем от лидера Пяти генералов тигров Хуошу Хуйцана, Лунциньба.

Возможно, они могли бы игнорировать все это, если бы деревня Ушан была неким знаменитым фортом, но это было отдаленное и бесплодное место, место, о котором они даже не знали, пока Маркиз не упомянул об этом и не привел их сюда.

Таким образом, можно легко представить себе шок, вызванный случайным появлением этого эксперта боевых искусств.

— Не нужно беспокоиться. Позвольте мне справиться с этим каменным гигантом!

Пока солдаты были в панике и нервозности, в их ушах прозвучал успокаивающий голос Ван Чуна. Свист! Валун, который стрелял в сторону Гао Фэна и других, был остановлен в воздухе, а затем изогнулся назад, с той же скоростью двигаясь назад к Каменному Генералу.

Бузз!

В этот момент все жители деревни Ушан были ошеломлены, и даже Каменный Генерал Хуан Ботянь задрожал. Было ясно, что военный маньяк из деревни Ушан был взволнован действием Ван Чуна.

— Ха-ха, на твоем месте я бы точно не использовал этот ход!

Смех Ван Чуна все еще висел в воздухе, когда второй, третий и четвертый валуны завращались в воздухе. Волной пальца Ван Чуна они начали лететь с удивительной скоростью в сторону Каменного Генерала.

Ни один из тех валунов, которые бросил Хуан Ботянь, не смогли создать реальной угрозы Ван Чуну.

— Черт!

Разъяренный, Хуан Ботянь ударил кулаком и разбил камни, которые Ван Чун отправил обратно. Ни разу за свое время в деревне Ушан он не сталкивался с подобной ситуацией.

— Я действительно недооценил тебя! Кажется, что мелкая техника, подобная этой, бесполезна против тебя. Но ты действительно не должен был бросать мне вызов таким образом. Я стоял здесь на страже так долго, и никогда никто не осмеливался действовать безрассудно передо мной! Теперь заплати за это!

С этим громким голосом, все еще эхом звучащим в воздухе, земля начала грохотать. Массивная фигура Каменного Генерала наклонилась и вонзила пять пальцев в землю. Мощным рывком Каменный генерал вытащил из земли массивное каменное копье, длиной в пятьдесят с лишним метров и толщиной с большую чашу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 701. Победить Хуан Ботяня!**

В тот момент, когда появилось каменное копье, невидимая энергия начала изменять его. Внутренний состав камня становился все более плотным, делая копье все жестче и жестче. Более того, гравий начал накапливаться на поверхности копья, быстро вытягивая спиральные узоры на нем.

Бум!

Вспышка света привела к тому, что массивное каменное копье врезалось в область, где стоял Ван Чун, создавая огромную яму на земле. Обломки взлетели в воздух на несколько десятков чжан, а пыль поднялась и наполнила воздух.

— Можете ли вы действительно убежать! — Прогремел каменный генерал, его голос все еще висел в воздухе, когда он шагнул вперед. С чрезвычайной скоростью и ловкостью, которые не соответствовали его массивному телу, Каменный Генерал приблизился к Ван Чуну и нанес удар.

Еще до того, как приземлился кулак, огромная сила позади него уже послала рябь в воздух. Зона в радиусе нескольких десятков чжан начала издавать звук, вызывающий зубной боль, и все начало искажаться и портиться.

Если такой кулак ударит, никто не сомневался, что единственным результатом будут сломанные кости и искореженное тело.

— Хахаха, Защитник Хуан, ваш Каменный Генерал действительно находится на превосходном уровне, но, к сожалению, вам все еще не хватает немного закалки!

Первые слова Ван Чуна были сказаны с душевным смехом, но последние слова были чрезвычайно холодными и мрачными.

Бум!

В мгновение ока, пока на него смотрели бесчисленные люди, улыбающийся Ван Чун не спеша уворачивался от нападений Хуан Ботяна, постоянно уклоняясь от них, только лишь его одежда хлопала в воздухе.

Но в последний момент Ван Чун внезапно поднял правую ногу, выпрямив ее, и наступил на правый кулак Каменного Генерала. Бум! Этот простой шаг, казалось, содержал вес в десять тысяч цзинь. Правый кулак Каменного Генерала был сбит огромной силой и рухнул на землю, подняв огромные облака пыли.

Бузз!

Все жители деревни Ушан, которые видели это зрелище, были ошеломлены. Хуан Ботянь был главным защитником Ушана, и все они лично были свидетелями его силы. Никто никогда не проник в Ушан, так как большинство из тех, кто смогли добраться сюда, остановил Хуан Ботянь. Никто никогда не мог прижатьь правую руку Хуан Ботяня всего лишь одним движением.

— Это бесполезно. В этом месте ты просто не подходишь для меня!

Голос Хуан Ботяня был все еще холодным и суровым. Хотя одна из его рук была опущена, он оставался стойким. С громовым грохотом, в тот момент, когда Ван Чун толкнул правую руку, Каменный Генерал Хуан Ботянь поднял копье, зажатое в левой руке и атаковал им, как молния.

В то же время, крршкруш! Бесчисленные куски камня возникли из земли и полетели к правому плечу Хуан Ботяня. В мгновение ока появилась другая каменная рука, точно такая же, как и первая. Румбл! Его пять пальцев ожили, образуя кулак, обрушившийся на Ван Чуна.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Хуан Ботянь был в ярости. Два его кулака работали с копьем, пытаясь нанести сильный удар по Ван Чуну. Все в радиусе нескольких сотен чжан находилось в зоне его атак.

Каждый кулак Хуан Ботяня имел вес в несколько тысяч цзинь. Даже сталь сломалась бы, когда ее поразили бы его удары, а тем более тело из плоти и крови.

Еще более пугающей была необычная скорость Каменного Генерала. Этого и его могущественной силы было достаточно, чтобы заставить любого противника побледнеть.

— Я хотел бы видеть, как долго ты сможешь уворачиваться! — Усмехнулся Хуан Ботянь. В мгновение ока правая рука вытащила еще одно пятидесятиметровое копье из земли.

Снарядившись двумя копьями, скорость атаки Каменного Генерала и уровень угрозы увеличились. Но независимо от того, насколько сильными стали атаки Хуан Ботяня, голос Ван Чуна оставался спокойным, чистым, как кристалл, среди дождя копий.

— Я не уклоняюсь, я просто испытываю Каменного Генерала. Так как ты хочешь сражаться со мной, я выполню твое желание.

Ван Чун внезапно изменил свое отношение. Тумп! Пальцы ног прижались к земле, и Ван Чун прыгнул в воздух, как стрела, мгновенно пролетев сквозь щель в шторме копий и вонзившись в грудь Каменного Генерала.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Ван Чун свисал с груди одной рукой, вытянул пальцы другой руки и сунул их в грудь Каменного Генерала. Когда он использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, которому его научил Старик Демонический Император, на сцену вышла мощная сила притяжения.

Искусство Маленького Иньян требовало физической связи, использования Маленького Меча Иньян и целой кучи других условий, но Искусство Творения Великого Неба Иньян было другим. Ван Чуну даже не нужно было прикасаться к противнику, чтобы поглотить его энергию.

Бузз!

Под бесчисленными потрясенными взглядами тридцатиметровый Каменный Генерал застыл в позе яростного нападения, остановившись в пространстве.

— Это невозможно! Какое злое искусство ты использовал?

В груди Каменного Генерала возник чрезвычайно панический и шокированный голос мужчины средних лет. В тот момент, когда Ван Чун использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, Звездная Энергия в его теле немедленно начала вырываться, словно вода, покидающая шлюзовые ворота.

Еще более пугающим было то, что он мгновенно потерял контроль над Звездной Энергией в своем теле, попавшись в ловушку внутри Каменного Генерала без какой-либо способности двигаться.

Румбл! В месте, которое никто не мог видеть, ливневый поток звездной энергии непрерывно тек в тело Ван Чуна.

Когда он получил внутреннюю энергию Хуан Ботяня, и без того впечатляющая сила Ван Чуна начала расти, приближая его к новым высотам.

— Не хорошо! Защитник в опасности!

— Этот посторонний странный! Все, давайте вместе! Помогите Защитнику разобраться с ним!

......

Ушанцы начали паниковать, когда поняли, что Хуан Ботянь был схвачен. Ни один человек никогда не приходил в деревню Ушан без хвоста между ног, и многим посторонним даже не понадобилось вмешательство Защитника, чтобы быть пойманными.

Но теперь даже Защитник был взят в плен. Для Ушана это было невозможно принять.

— Примите формирование!

— Защитите молодого мастера!

В то же время Гао Фэн, Не Ян и другие элитные охранники пришли в движение. В одно мгновение, прежде чем Ушанцы смогли броситься, Гао Фэн и Не Ян привели десять солдат, которые сформировали плотное соединение. Это было формирование, которое Ван Чун создал после юго-западной войны, которое превосходило и в атаке, и в обороне, и в дальнем, и в ближнем бою, — формирование Змеи Дракона!

Для формирования Змеи Дракона не требовалось много людей, и лишь десять человек было необходимо, чтобы сформировать небольшое формирование. С помощью этого формирования можно продвинуться в атаке или отступить в обороне, и объединить силы людей формирования в одно целое, превратив его в острый клинок и позволяя им демонстрировать силу намного выше нормы.

Независимо от того, сражался ли кто-то со многими противниками или был экспертом более высокого уровня, Формирование Драконьей Змеи могло позволить группе солдат максимизировать свою силу.

Но формирование Змеи Дракона предъявляло очень высокие требования к солдатам, использующим его. Солдаты должны были не только быть чрезвычайно сильными, но и иметь чрезвычайно высокий уровень командной работы.

Гао Фэн, Не Ян и другие солдаты были Командой Змеи Дракона Ван Чуна, сильнейшими солдатами с высочайшим уровнем подготовки и понимания этого формирования.

По этой же причине Ван Чун привел их с собой на экскурсию в деревню Ушан.

— Убьююю!

Когда Гао Фэн и Не Ян быстро приняли формирование, жители деревни Ушан заметили, что те замышляли, и бросились вперед. Обе стороны были полны решимости убивать, и как раз казалось, что вот-вот начнется жестокая битва…

— Стой!

Голос донесся с неба. Ван Чун слегка вытащил пальцы из груди Каменного Генерала и спустился обратно на землю. В воздухе его скорость начала замедляться, что позволило ему мягко приземлиться на твердь, не потревожив ни единой пылинки.

Когда Ван Чун вернулся на землю, с неба упало бесчисленное количество камней. Тридцатиметровый Каменный Генерал мгновенно начал рушиться, оставив только две ноги и половину тела.

И когда камни упали с места, что было бы грудью Каменного Генерала, появилась фигура человека тридцати с чем-то лет, его лицо выветрилось и было чрезвычайно собранным.

— Защитник Хуан, мы можем закончить эту битву?

Ван Чун посмотрел на мужчину средних лет и слабо улыбнулся.

Выражение его лица было расслабленным, его поведение было уверенным. Если бы не тот факт, что земля была в рытвинах и массивные валуны катались вокруг, было бы очень трудно поверить, что он только что прошел интенсивную битву.

Поле битвы было тихим, и даже жители деревни Ушан и Цинь Цичэн остановились и ошеломленно посмотрели на эту пару.

В останках Каменного Генерала мужчина средних лет посмотрел вниз на Ван Чуна, его глаза проходили сквозь бесчисленные эмоции. Никто не мог сказать, о чем он думал.

Кроме Ван Чуна и Хуан Ботяня, никто не знал, что только что произошло.

Великое Искусство Творения Небес Иньян может быть названо высшим злым искусством, даже самым могущественным и легендарным из десяти Высших Искусств Центральных равнин, и не только из-за его чрезвычайной мощи. Он был не только способен победить всех людей на одном с использующем его уровне, но он также мог позволить пользователю легко бросать вызов противникам на уровень выше, даже на несколько уровней выше.

Многие эксперты военного мира, хотя и намного сильнее, чем их противник, который использовал Искусство Творения Великого Неба Иньян, все равно в конечном итоге потерпели бы поражение и умерли бы от рук пользователя этого злого искусства.

Можно легко представить себе жестокую репутацию этого высочайшего злого искусства в боевом мире.

Но Ван Чун пришел, чтобы покорить и завербовать ушанцев, а не убить их. Таким образом, Ван Чун сдержал свою технику. Поглотив энергию Хуан Ботяня и лишив его возможности управлять Каменным Генералом, Ван Чун вернул энергию!

Бузз!

Когда Ван Чун посмотрел на Каменного Генерала, где мужчина средних лет только что открыл рот, чтобы говорить, ситуация внезапно изменилась.

Бум!

Хотя в окружающей обстановке ничего не было видно, в пространстве, невидимом невооруженным глазом, конденсированный заряд ментальной энергии вонзился в разум Ван Чуна, словно острое шило. Бузз! Цвет лица Ван Чуна мгновенно побледнел, и он застыл на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 702. Эксперты такие же густые, как облака!**

В мгновение ока Ван Чун вернулся к нормальной жизни. Его глаза немедленно обратились к утесу справа от него. Но к этому времени несколько массивных валунов, сброшенных со скал со скоростью молнии, уже обрушились вокруг него.

Поначалу Ван Чуну было все равно, но, когда он сделал два шага вперед и его зрение внезапно потемнело, он быстро побледнел.

Почти одновременно две фигуры слетели с обрыва. Один был седеющим старейшиной более пятидесяти лет, одетым в желтую одежду, а другой была женщина средних лет с пятном красноты на краю глаза.

— Ботянь, поторопись и уходи. В настоящее время я использую массив, чтобы удержать его. Спешите и позовите вождя и старейшин, чтобы разобраться с ним. Жожун, как поживаете?

Старейшина в желтой одежде поддерживал женщину, его лицо было беспокойным.

— Ванши, Ботиан, вам нужно быть осторожными. Этот молодой человек очень странный. Мой умственный шип редко терпит неудачу, но я просто использовала умственную энергию, чтобы справиться с ним, и смогла контролировать его только несколько мгновений. Я даже пострадала от психической негативной реакции. Я никогда не сталкивалась с такой ситуацией раньше.

Цвет лица женщины был бледен, и она, казалось, испытывала сильную боль.

— Старейшина Ду, старейшина Фан, вы…

Хуан Ботянь стоял на останках Каменного Генерала, не решаясь говорить. Ван Чун, честно говоря, смирился с ним, но, увы, старейшины Ду и Фан пришли слишком быстро. Еще до того, как он успел что-то сказать, старейшина Фан применила металлический шип на Ван Чуна, в то время как старейшина Ду бросил валуны и создал массив, чтобы заключить его в тюрьму.

Хуан Ботянь в настоящее время находится в неловком положении, так как ему уже было слишком поздно что-либо говорить.

В этот момент в их ушах прозвучал знакомый голос.

— Хахаха, какое грозное образование. Эта поездка стоила того, чтобы засвидетельствовать это.

Трое задрожали и повернули головы, и увидели, что владелец этого знакомого голоса теперь уверенно выходит из массива.

За ним шли Гао Фэн, Не Ян и другие охранники.

— !!!

Все было тихо. Старейшина Ду, старейшина Фан и Хуан Ботянь были ошеломлены, их лица выражали неверие.

— Это невозможно! Никто не может выйти из моей Ловушки Души Юньян Четырех Символов так быстро и легко!

Все тело старейшины Ду замерло, как будто он получил какой-то мощный психологический удар.

Со своей стороны, Хуан Ботянь и старейшина Фан, которые знали секреты Четырех Символических Ловушек Духа Иньян, также были ужасно потрясены.

Эта ловушка была формированием, предназначенным для защиты Ушана. В каждом поколении его могли использовать только два или три человека, и только при встрече с чрезвычайно грозными противниками.

Это формирование использовало Восемь Врат 1 Жизни, Боли, Отдыха, Раскрытия, Остановки, Видения и других. Положение этих ворот постоянно менялось, и неправильный шаг немедленно мог привести к смерти.

Что касается того, как выйти из формирования, только человек, контролирующий формирования, знал о методе. Даже если Хуан Ботянь будет заключен в ловушку, ему будет так же трудно выбраться.

— Что здесь происходит? Никто не знает, как выбраться из Четырех Символических Ловушек Духа Иньян. Может ли он действительно иметь какие-то отношения с Шефом?

Эмоции Хуан Ботяня были в смятении, выражение его глаз постоянно менялось.

Он давно услышал, что Сяоянь ведет группу посторонних в деревню. Как один из защитников деревни, он знал каждого человека, который входил и выходил из деревни. Хуан Ботянь был уверен, что эти люди способны обмануть только такую маленькую девочку, как Фан Сяоянь.

Но теперь, увидев Ван Чуна, легко выходящего из массива, Хуан Ботянь почувствовал, как его уверенность пошатнулась.

То, что Ван Чун смог покинуть массив так быстро, означало, что он уже знал, как выйти из него. Не было другого объяснения, кроме того, что он имел чрезвычайно близкие отношения с деревней.

— Старейшина Ду, Ботянь, вы двое уходите первыми. Я разберусь с ним! — Нервно сказала женщина средних лет, известная как Старейшина Фан. Прямо сейчас только она могла остановить продвижение Ван Чуна на несколько мгновений.

— Подождите минутку. Старейшина Ду, старейшина Фан, эти люди не плохие люди!

Со свистом ветра Хуан Ботянь выпрыгнул из руин Каменного Генерала и поспешил остановить старейшин.

— Если бы у них были злые намерения, я бы уже был убит!

— Ботянь, что за чушь ты говоришь? Разве ты не можешь даже отличить друга от врага?

— Черт возьми, ты можешь обратить внимание на ситуацию? Сейчас не время для твоей боевой мании!

Старейшины Ду и старейшина Фан сразу заметили, что старая болезнь Хуан Ботяня снова вспыхнула. Хотя Хуан Ботянь был могущественен, любой, кто победил его, немедленно выиграл бы его расположение. Он начал бы относиться к нему как к другу, и классическим проявлением этого явления были такие фразы, как «этот человек не плохой человек» и «эти люди не плохие люди.»

Каждый раз, когда Хуан Ботянь начинал так себя вести, у всех жителей деревни начиналась головная боль. Он всегда был особенно упрям в этом, подталкивая других жителей деревни к пределу.

— Старейшина Фан, старейшина Ду, это не из-за моей любви к боевым искусствам. Так как он видит сквозь Четырехсимвольную Ловушку Души Иньян, это означает, что он определенно не обычный посторонний человек, и он не пришел с Сяоянь! Если у них были бы злые намерения, как Сяоянь могла остаться невредимой и почему никто из жителей деревни еще не умер? — Сказал Хуан Ботянь.

Старейшина Ду и старейшина Фан были мгновенно ошеломлены.

— Ха-ха, Защитник Хуан все еще что-то понимает. Этот смиренный не пришел сюда со злыми намерениями. В противном случае, с моей силой, все, вероятно, понимают, что Деревня Ушан не была бы в таком состоянии.

Ван Чун хихикнул, и, говоря это, он медленно пошел в направлении троих старейшин.

Его глаза ярко светились, когда он проходил мимо Старейшины Фана и Старейшины Ду.

Деревня Ушан была настоящим логовом крадущихся тигров и скрытых драконов. Один эксперт мог использовать мощное формирование, в то время как другой мог использовать страшные умственные атаки.

Такие эксперты были крайне редки в боевом мире, но в деревне Ушан они были.

Внезапно из деревни донесся достойный и пожилой голос, такой же громкий, как колокол. — Впустите его. Остальные, уходите.

При этом голосе все задрожали, все жители деревни продемонстрировали чрезвычайно уважительные выражения.

— Это главный!

Старейшины Ду и Фан сначала посмотрели друг на друга, а затем бросили сложный взгляд на Ван Чуна. Хотя они сами и не желали этого, так как вождь сказал, им пришлось уступить дорогу.

— Молодой человек, мне все равно, откуда вы пришли и каково ваше происхождение, но в этом месте будет лучше, если вы будете действовать мудро и умерите свои действия. Вы хотите встретиться с нашим шефом, верно? Входите!

С этими словами старейшины Ду и Фан отошли в сторону.

— Спасибо!

Ван Чун улыбнулся и высоко поднял голову, направляясь вглубь деревни.

Цинь Цичэн был побежден, как и Хуан Ботянь, формирование оказалось бесполезным, а умственные атаки не увенчались успехом. Хотя начальник Ушана удивил жителей деревни, озвучив свое мнение, Ван Чун ожидал этого.

Наконец-то я могу увидеть вождя деревни Ушан… Я действительно полон ожидания!

Улыбаясь, Ван Чун прошел мимо Хуан Ботяня, Старейшины Фана и Старейшины Ду.

Вождь деревни Ушан вел от пятидесяти до шестидесяти тысяч Ушанцув и был самым сильным экспертом в деревне. Все легенды о деревне вращались вокруг ее вождя. Когда Ван Чун прибыл в эту деревню в своей прошлой жизни, человеком, которого он хотел увидеть больше всего, был вождь.

Увы, в великом бедствии все элитные бойцы деревни Ушан были потеряны, включая таинственного вождя. Было сказано, что вокруг его тела была найдена настоящая гора трупов захватчиков.

Из всех захватчиков, погибших в этой битве, более половины погибло от его руки!

Когда Ван Чун услышал об этом, он был полон уважения, но он мог только чувствовать сожаление, упустив шанс встретиться с ним. Деревня Ушан выглядела как комета, шокировавшая мир, но исчезнувшая так же быстро, как и появилась.

Все основные члены Деревни Ушан — ее глава, старейшины и защитники — погибли в великом бедствии, забрав с собой многие секреты Деревни Ушан. Несмотря на то, что многие выжившие из Ушана стали его подчиненными как знаменитая кавалерия Ушана, эти утраченные секреты не подлежали восстановлению.

ТвишТвишТвиш!

Со всех сторон начали появляться фигуры, когда Ван Чун повел своих охранников в деревню Ушан. Жители деревни начали спускаться со скал и образовывать толпу, следуя за Ван Чуном и с осторожным взглядом наблюдая за ним.

Ван Чун оставался расслабленным и уверенным, его глаза, казалось, не видели этих людей. Он победил группу Цинь Цичэна и Хуан Ботяня, так что было бы странно, если бы у Ушана было хорошее впечатление о нем.

— Все, разойтись!

Из деревни донесся пожилой и величественный голос. В тот момент, когда этот голос заговорил, все стихло. Жители деревни вслед за Ван Чуном заколебались, но в одно мгновение большинство из них рассеялись, быстро поднимаясь, как обезьяны, по крутым склонам горы.

Осталась только небольшая часть, но атмосфера теперь была совершенно другой.

Ван Чун проследовал по тропе, вырезанной из камня, шириной около двух чжан, наблюдая за всем вокруг. Хотя деревня Ушан казалась местом крутых и возвышенных гор, как только кто-то пересек край деревни, охраняемый Хуан Ботянем, все менялось.

Жители деревни Ушан построили ровную и гладкую дорогу, ведущую в деревню.

В нескольких сотнях метров от внешнего периметра появилась большая площадь из десятков тысяч кирпичей. Здесь Ван Чун наконец увидел простые дома из грубого горного камня, расположенные в живописном беспорядке.

Фигуры людей заполняли пространство между этими домами и площадью.

В тот момент, когда он ступил на площадь, Ван Чун сразу почувствовал ауру строгости, как будто он вошел в военный лагерь. На площади бесчисленные взгляды повернулись, чтобы посмотреть на него.

По какой-то причине Ван Чун почувствовал удушающую ауру напряжения в воздухе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Восемь Врат — даосская концепция, которая, очевидно, используется в гадании. Врата Жизни, Открытия и Отдыха имеют хорошие коннотации, Врата Смерти, Тревоги и Боли имеют плохие коннотации, а Врата Остановки и Видения удерживают середину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 703. Миссия, Призыв Великого Маршала!**

— Лорд Маркиз!

Знакомый голос внезапно поднялся с площади, и сразу привлек внимание Ван Чуна. Ушан никогда не назовет его Лорд Маркиз, и единственный в этом месте, кто назовет его Лорд Маркиз и знает его личность, будет…

— Лорд Маркиз, это группа генерала Ли!

Крики тревоги прозвучали из-за спины Ван Чуна, когда Гао Фэн, Не Ян и все десять охранников посмотрели на площадь.

Следуя указаниям голоса, посмотрев за спины деревенских жителей Ушана, на другом конце площади, Ван Чун заметил знакомую фигуру. Человек высотой более двух метров стоял на площади, как железная башня, все его тело источало мощную ауру.

И в его руке был огромный меч, более высокий, чем у среднего человека, такой же внушительный.

В середине деревни Ушан этот человек выделялся, как журавль среди кур, и никто не мог помешать его взгляду. Несмотря на то, что все ушан плотно окружили его, они все еще держались на расстоянии нескольких чжан от него, и выражения их лиц явно показывали большое опасение относительно этого человека-великана!

Непобедимый великий генерал Ли Сие!

Спустя много дней после потери контакта с ним, Ван Чун, наконец, обнаружил своего генерала номер один в глубине деревни Ушан. Его дыхание было чрезвычайно беспорядочным, а его тело было покрыто ранами, но его поза оставалась прямой и устойчивой, как высокая гора. Как будто он не желал падать, ничто в мире не могло победить его.

— Генерал Ли! — Гао Фэн и Не Ян закричали, и бросились к площади, их лица были полны беспокойства и тревоги.

Ван Чун не остановил их, но сам не торопился. Все, что он сделал, это слегка наморщил лоб.

Способности Ли Сие были бесспорны!

Титула «Непобедимый великий генерал» было достаточно, чтобы свидетельствовать о его способностях. Несмотря на то, что он еще не был полностью зрелым, он все равно был несопоставим с обычным человеком. Более того, после сдерживания войны на юго-западе, Ли Сие стал еще более сдержанным и надежным, а также стал еще сильнее.

Вот почему Ван Чун поручил ему покорить Ушан.

Но Ван Чун заранее сказал ему, что целью этой миссии было покорить и завербовать, а не убить и победить, тем самым запрещая ему использовать оружие. Но теперь Ли Сие не только использовал свой чрезвычайно острый и жесткий меч из Стали Вутц, он также был покрыт ранами и задыхался!

Ван Чуну было очень трудно представить себе такого противника. Что за человек мог заставить Ли Сие использовать свой меч из Стали Вутц и всю свою силу, и все же все еще быть в подобном состоянии?!

Надо сказать, что, когда Ли Сие использовал всю свою силу, он смог одолеть десять тысяч бандитов Черного Дракона, уничтожив их базу в Циси и убив их лидера Чёрного Дракона Чжао.

Теперь, однако, наоборот, это Ли Сие был подавлен!

Свист!

Взмахнув рукавом, Ван Чун начал шагать к площади. Никто из жителей деревни не пытался заблокировать его. Поскольку их глава попросил увидеться с Ван Чуном, естественно, не было никого, кто мог бы создать ему проблемы.

— Лорд Маркиз!

Ли Сие продолжал держать меч обеими руками, но его решительное лицо было немного изможденным, его крепкое тело дрожало и вздымалось, когда он дышал. Было очевидно, что он потратил огромное количество сил.

Ван Чун мрачно кивнул. Не говоря ни слова, он посмотрел на землю вокруг Ли Сие.

Из более чем двадцати человек, уехавших с Ли Сие, только семь или восемь лежали на земле с тяжелыми ранениями. Никаких признаков остальных не было видно. Гао Фэн, Не Ян и другие уже прибыли и лечили их, но оказалось, что их раны не были легкими.

— Лорд Маркиз!

При приближении Ван Чуна, эти раненые солдаты начали открывать глаза и стонать, выражения их лиц были поражены болью.

Ван Чун кивнул и махнул рукой, показывая, что они должны отдохнуть.

— Лорд Маркиз, извините. Я уже сделал все, что мог, но миссия все же не удалась. Все, что я мог сделать, это защитить их.

Лицо Ли Сие было наполнено стыдом, и он впервые опустил гордую голову.

Эта миссия оказалась намного сложнее, чем он предполагал.

Ли Сие никогда не думал, что в этой крошечной и ничем не примечательной деревне на северо-западе будет так много редких экспертов. Пустячная вербовочная миссия оказалась даже более сложной, чем борьба с более чем пятистами тысячами солдат армии Меншэ Чжао и У-Цана в юго-западной войне.

— Я знаю. Я не виню тебя. Просто предоставь это мне! — Приказал Ван Чун взмахом руки.

Великого бедствия из его воспоминаний все еще не произошло, и Деревня Ушан не подверглась нападению со стороны захватчиков. Это была все еще консервативная и ксенофобская деревня, но это была также деревня легенд. Ван Чун был вынужден признать, что его мышление было слишком простым.

Величайшую кавалерию Ушан в мире было не так легко подчинить, как он предполагал.

Я все же должен сделать это лично!

Ван Чун мысленно вздохнул и повернул голову, чтобы посмотреть на Ли Сие.

В своей прошлой жизни он лично покорил кавалерию Ушана. В этой жизни казалось, что нужно повторить подвиг! Даже будущий Непобедимый Великий Генерал Ли Сие не мог служить его заменой!

— Вы — Молодой Маркиз, о котором говорил этот воин?

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, в его ухе прозвучал пожилой энергичный голос. Когда Ван Чун посмотрел в направлении голоса, он увидел, что группа старейшин, одетых в простые одежды, стояла напротив Ли Сие, имея суровое выражение лица и высоко поднятые головы.

Каждый из этих старейшин был старше сорока лет, а некоторые из них уже были с серебряными головами в возрасте семидесяти лет или старше.

Но даже в этом случае ни один из этих старейшин не имел поведения старика.

Ван Чун чувствовал от них огромную и ужасную ауру силы, а не то, что мог бы иметь любой обычный старейшина.

Для Хуан Ботяня способность управлять камнем и превращаться в Каменного Генерала высотой тридцать метров была достаточно грозной, по мнению Ван Чуна. Но в сравнении с ним, эти старейшины были явно на другом уровне.

Ауры, излучаемые некоторыми из старейшин, заставляли даже Ван Чуна чувствовать давление.

Какое мощное совершенствование! Царство Императорского Бойца… самый низкий уровень — Царство Императорского Бойца! Ван Чун тихо сказал себе.

Над Царством Истинного Бойца было царство Глубокого Бойца, а над Царством Глубокого Бойца было Царство Императорского Бойца, экспертом которого в настоящее время был Ван Чун. И эти старейшины, стоящие напротив Ли Сие, находились в Царстве Императорского Бойца или выше.

Некоторые из этих старейшин излучали энергию, которая шокировала даже Ван Чуна. Это была не сила Царства Императорского Бойца, а Царства Святого Бойца!

Эта безымянная долина на юго-западе Великого Тана действительно скрывала такую силу! Если бы он не видел это своими глазами, Ван Чун не посмел бы в это поверить.

Два царства Святого Бойца, семь царств Императорского Бойца… вот сила деревни Ушан до бедствия. Это действительно мощно! И это, вероятно, только верхушка айсберга!

Глаза Ван Чуна ярко засветились, а в его голове пролетали бесчисленные мысли.

Даже ему пришлось мысленно вздыхать от такой картины.

У Ван Чуна никогда не было возможности испытать силу деревни Ушан, какой она была до бедствия. Это было его величайшим сожалением в качестве командира кавалерии Ушан. Однако, чем больше он сожалел, тем больше Ван Чун задумывался об одной идее. Несмотря ни на что, он должен был защитить деревню Ушан и предотвратить повторение трагедии вторжения.

У этой мощной силы были лучшие места, где ее можно было использовать, еще большая сцена. Здесь нельзя было умереть без подкрепления. Когда эта мысль мелькнула в голове Ван Чуна, раздался знакомый голос.

【Импровизированная миссия: «Призыв главнокомандующего»!】

【Каждый Великий Маршал требует солдат, так же, как солдат требует лидера! Это вызов Великого Маршала! В течение трех дней непоколебимый Ушан должен быть полностью завербован и набрана первая партия кавалерии Ушана. За выполнение этого задания пользователь получит 600 очков энергии судьбы. Но…]

【Если миссия провалится, пользователь получит враждебность Ушана и упустит этот шанс нанять Ушанцев. Более того, конфликт между подчиненным офицером пользователя и Ушаном вызовет неприязнь Ушана. Из-за этой неудачи будет означать, что вы потеряете шанс получить верность Ушана!]

......

Услышав голос Камня Судьбы, Ван Чун мгновенно побледнел.

Ван Чун не ожидал услышать голос Камня Судьбы здесь. Судя по информации, сообщенной камнем, эта операция по вербовке Ушанцев внезапно приобрела разовый характер, и у него было всего три дня.

Должно быть, потому, что я послал Ли Сие, и они вступили в конфликт, из-за чего вождь Ушана и старейшины почувствовали враждебность ко мне, что привело ко всему этому.

В настоящее время разум Ван Чуна был в смятении.

Камень Судьбы никогда не давал миссий без причины, и во время войны на юго-западе Ван Чун постепенно начал понимать, что, выдавая миссии, Камень Судьбы использовал единственный способ, которым он мог дать ему благие предупреждения,

Не было никаких сомнений в том, что вербовочная миссия в Ушане столкнулась с непредвиденным несчастным случаем.

Это проблема.

Сердце Ван Чуна чуть не упало, но на его лице не было ничего отражено. Однако, чем сложнее была миссия, тем решительнее был Ван Чун. Несмотря ни на что, он должен был покорить Ушан.

— Правильно, это именно тот человек!

Ван Чун поднял голову, чтобы посмотреть на старейшин, выражение его лица было спокойным и бесстрашным.

Бузз!

Слова Ван Чуна сразу же вызвали изменение настроения на площади. Старейшины Ушана начали смотреть друг на друга и хмуриться, словно задаваясь вопросом, как им справиться с этой сложной проблемой.

Деревня Ушан была очень отдаленной, окружающие ее горы отрезали ее от мира. Даже бандиты не осмеливались рисковать сунуться в это место, а тем более другие посторонние. Но независимо от того, насколько невежественны и изолированы были ушанцы, даже они знали, что никто в пределах границ страны не мог не быть подданным суверена.

Любой, кто жил на землях Центральных Равнин, был ограничен светской властью Императора. Проще говоря, Ушан также должен был подчиняться приказам мобилизации императорского двора.

Когда они украли знак, они заметили слова «Молодой маркиз», но никто из них не ожидал, что этот уважаемый и высокий маркиз лично предстанет перед ними.

Несмотря на всю их смелость и свирепость, даже ушанцы знал, что этого молодого человека семнадцати или восемнадцати лет нельзя трогать.

Теперь, когда дело касалось императорской власти, оно стало чрезвычайно проблематичным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 704. Отказ главы деревни Ушан!**

— Лорд Маркиз, мы не думали, что мы будем польщены вашим присутствием. Мы были грубы, что не пошли приветствовать вас, поэтому, пожалуйста, простите нас за недостаток вежливости. Этого зовут У Цзюмэй и вы можете рассматривать его как Старейшину деревни Ушан. Я боюсь, что произошло небольшое недоразумение, и у наших жителей возник небольшой конфликт с подчиненными Лорда Маркиза. Ранее мы уже трижды отказывали им, но подчиненные Лорда Маркиза не слушали голос разума и приходили в деревню, заставляя нас оказывать им сопротивление.

— Но даже в этом случае мы относились к ним легко. В настоящее время в деревне содержатся подчиненные лорда Маркиза, и мы не причинили им никакого дополнительного вреда. Через некоторое время я заставлю жителей деревни вывести подчиненных лорда Маркиза.

Оратором был старейшина семидесяти или восьмидесяти лет, его волосы были серебристыми, а цвет лица — здоровым и румяным. У него было мрачное выражение лица, и он говорил с достоинством и терпением. Он явно имел высокий статус в деревне.

Ван Чун ничего не сказал после этих слов, но позади него Ли Сие глубоко вздохнул.

Впервые за последние несколько дней он услышал что-нибудь о своих исчезнувших подчиненных.

Внезапно Ли Сие сделал несколько шагов вперед и прошептал на ухо Ван Чуну:

— Лорд Маркиз, эти люди очень сильны. Если бы я не вынул свой меч из Стали Вутц, меня бы уже схватили. Лорд Маркиз должен действовать с предельной осторожностью!

— Я знаю. Пойди отдохни.

Ван Чун не повернул голову, и его голос был беззаботным и расслабленным.

— Старый сэр, у этого маркиза нет злых намерений. В настоящее время границы империи столкнулись с трудностями, топоры войны вырываются со всех сторон, и войска крайне необходимы. Когда мир в опасности, у каждого человека есть свои обязанность спасти его. Ушанцы — храбрые и превосходные бойцы, и вот этот Маркиз строит город в Ушане и поэтому приехал в Ушан, чтобы завербовать храбрых воинов.

— Я полагаю, что для Ушана охранять границу, защищать людей на Центральных Равнинах и выполнять обязанности перед страной было бы честным поступком.

Ван Чун перешел прямо к делу и раскрыл цель своего визита.

Подавление Ушанцев, использование схем и уловок могло усугубить ситуацию, поэтому было лучше быть откровенным. По правде говоря, учитывая, как все развивалось, Ушан, вероятно, уже понял, для чего он пришел.

Сокрытие его намерений в такое время, вероятно, только окутает его презрением.

Как и ожидалось, У Цзюмэй и другие старейшины Ушана казались удивленными словами Ван Чуна. Было ясно, что они ожидали этого запроса.

— Получить благосклонность лорда Маркиза — это поистине честь нашей деревни Ушан. Но наша деревня Ушан изолирована от мира и привыкла к миру и безопасности и не очень подходит для войны.

Не задумываясь, У Цзюмэй отклонил приглашение Ван Чуна.

— Более того, мы, ушанцы, являемся горными жителями с ограниченными возможностями. Что может предложить наша деревня лорду Маркизу, который борется за мир? Я боюсь, что мы подведем большие надежды лорда Маркиза. Лорд Маркиз должен искать более квалифицированных людей. Мир огромен, поэтому должны быть люди, более подходящие, чем мы, Ушан не подходит Лорду Маркизу.

— Верно. Лорд Маркиз, пожалуйста, ищите более квалифицированных людей в другом месте!

Несколько других старейшин выразили свое согласие.

Деревня Ушан уже почти тысячу лет изолировала себя от мира, и жители деревни всегда жили мирной жизнью, не стремясь сражаться. Это уже стало традицией, и никто не мог ее сломать. Как они могли так легко изменить свой путь из-за нескольких слов Ван Чуна?

— Старейшина слишком скромен. Если даже Ушан имеет ограниченные возможности, то в этом мире нет никого более способного. Все мои подчиненные — ветераны, элитные воины, которые борются в одиночку против ста солдат, но в Деревне Ушан они были захвачены Воинами деревни в одной схватке. Ушанцы определенно самые жестокие воины этого мира!

— Если Великий Тан сможет получить помощь Ушана, его границы обязательно будут умиротворены, страна будет процветать, и люди будут в безопасности, защищены от хаоса войны. Более того, Императорский Двор всегда щедро вознаграждает воинов, которые сражаться от имени страны. Я также могу пообещать собравшимся старейшинам, что, если деревня Ушан откликнется на призыв, я могу наградить деревню большими суммами золота и ресурсов в качестве награды. — Искренне сказал Ван Чун.

С нынешним влиянием и властью клана Ван, пока Ван Чун был готов, он мог даровать невообразимое богатство, статус и репутацию Деревне Ушан.

С другой стороны, У Цзюмэй и другие деревенские старейшины демонстрировали различные выражения лица. Если бы слова Ван Чуна были немного жестче, они могли бы немедленно отказаться. Но Ван Чун был чрезвычайно тактичен, его слова разрывались от похвалы и почтения к жителям Ушаня, в результате чего старейшины не могли сказать ни одного плохого слова.

И самым фатальным из всего этого было то, что подчиненные Ван Чуна действительно были ранены их жителями.

У Цзюмей не ожидал, что те солдаты, которые лежали на земле, были элитой армии, которая могла сражаться водиночку против ста противников.

— Это…

У Цзюмей и старейшины обменялись взглядами, их выражения лица были вялыми, а губы на мгновение потеряли дар речи.

В тот момент, когда все старейшины были озадачены тем, как реагировать на слова Ван Чуна, из каменного дома глубоко в деревне Ушан разразился голос. — Молодой маркиз — красноречивый оратор, заслуживший это дряхлое восхищение, но я советую лорду Маркизу прекратить зря плести свои интриги!

— Это!

Глаза Ван Чуна расширились, когда он вспомнил этот голос. После его битвы с Хуаном Ботянем на окраине деревни, именно этот голос позволил ему войти.

Но с тех пор, как Ван Чун вошел в деревню, он не слышал, как тот говорит.

— Главный!

Пока Ван Чун размышлял, он услышал, как голос У Цзюмэя окрасился уважением. Старейшины деревни начали поворачивать головы к голосу и совершили поклон, их выражения лиц были послушными и почтительными.

Ван Чун также повернулся в этом направлении и увидел седовласого старика, его слегка сгорбленное тело было одето в коричневую мантию. Схватив ротановую трость, он в настоящее время выходил из каменного дома в нескольких десятках чжан.

Ван Чуну было поначалу наплевать, но от одного взгляда он не мог не расширить глаза в шоке. Хотя этот седовласый старец шел очень медленно, каждый его шаг, казалось, выдерживал вес в тысячу цзинь и наносил мощный психологический удар.

Его ноги, казалось, ступали не по земле, а по воздуху, ступая в сердце каждого человека. Он испускал непостижимую ауру непобедимости.

И на таком близком расстоянии, хотя Ван Чун пристально смотрел, он не мог ясно разглядеть лицо старшего. Старик всегда казался ни слишком близко, ни слишком далеко, его лицо не было слишком нечетким и не слишком ясным.

То, что заставило Ван Чуна опасаться больше всего, было то, что он не мог чувствовать его энергию. Как будто старейшина был просто тенью и не существовал на самом деле.

Сердце Ван Чуна дрогнуло от этой мысли.

Когда он был просто обычным человеком, он мог пренебречь этим наблюдением, но теперь он был в Царстве Императорского Бойца и обладал искусством Великого Творения Небес Иньян. По сравнению с его сверстниками ему не было равных.

Даже такой эксперт, как Хуан Ботянь и его мастерство Каменного Генерала, был бессилен против Ван Чуна, игрушкой на его ладони.

Но теперь перед этим обычным седовласым старейшиной Ван Чун даже не чувствовал его энергии. Это было просто невероятно.

Царство Святого Бойца!

Зрачки Ван Чуна сжались, когда ему пришла в голову мысль! Он не был незнаком с этим чувством. Чжанчоу Цзяньцун, Хуошу Хуйцан, Дуань Гэцюань — Ван Чун испытывал подобные ощущения от этих экспертов Великого Общего Уровня.

И, как бывший великий маршал мира, эксперт на пике Царства Святого Бойца, Ван Чун был очень хорошо знаком с энергией этого уровня.

Как это возможно?

Мысли Ван Чуна были в смятении. Никогда он не предполагал, что эта крошечная деревня Ушан на самом деле скрывает эксперта уровня генерал-императора.

Любая страна или любая фракция увидели бы значительный рост влияния и статуса, если бы в ее руки попал великий генерал-эксперт. Они мгновенно смогут привлечь внимание других стран.

Для Деревни Ушан скрывать такого эксперта было огромным психическим потрясением для Ван Чуна.

Ван Чун внезапно понял, почему захватчики понесли такие сильные потери, когда напали на Ушан.

Эксперт уровня Великого Генерала, возглавляющий нескольких экспертов Царства Святого Бойца, большое количество экспертов Царства Императорского Бойца и от пятидесяти до шестидесяти тысяч жителей деревни в Царстве Истинного Бойца или Глубокого Бойца… Сила Деревни Ушан была равносильна регулярной армии с удивительной силой. Миниатюрная армия протектората.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел истинную глубину ресурсов деревни Ушан.

Но даже в этом случае Ван Чун чувствовал легкую рябь дисгармонии. Хотя седовласый старец пытался скрыть это так хорошо, как мог, Ван Чун все еще чувствовал эту ненормальную рябь.

Кажется, что даже он не может избежать этой участи.

Ван Чун, казалось, сразу понял, что происходит.

— Уважаемый староста, я был груб.

Ван Чун сжал руки в сторону старосты деревни Ушан и поклонился. Пожилые люди заслуживали уважения, и, несмотря ни на что, вождь все еще был так же стар, как и его дед.

Глаза старейшины на мгновение сверкнули, но лицо его оставалось суровым и непреклонным.

— Чтобы молодой Мастер был таким молодым, но все же уже ставшим маркизом, действительно делает вас драконом среди людей, который оставляет глубокое впечатление на других. Но в стране есть свои законы, у клана есть свои правила, а в деревне Ушан также есть свои правила. — Ни одному человеку из деревни Ушан не разрешается покидать деревню и вступать в споры с внешним миром. Это закон, установленный нашими предками. Лорд Маркиз не должен тратить ваши усилия. Пожалуйста, уходите!

Пока седовласый старик мрачно говорил, он продолжал идти к толпе.

Его шаги были обманчиво медленными. Когда он впервые заговорил, он был в нескольких десятках чжан, но к тому времени, когда он закончил, он был менее чем на десяти чжан от Ван Чуна.

— Достопочтенный сэр…

— Лорд Маркиз, пожалуйста, уходите!

Выражение лица старца было твердым и непреклонным. Пока он говорил, он открыл ладонь и махнул ею, явно намереваясь отослать своего гостя, не давая Ван Чуну еще одного шанса говорить.

Бузз!

Атмосфера, казалось, замерла, и даже температура упала на несколько градусов. Видя, что призывная миссия полностью провалилась, Гао Фэн, Не Ян и другие пришли в ярость. Даже Ли Сие не мог не нахмуриться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 705. Опасность лунного затмения (I)**

Ван Чун был маркизом двора, учеником Сына Неба с именем любезности, лично дарованным Императором Мудрецом. Ушан находился на территории Ван Чуна, поэтому управление Ван Чуном и положительный ответ на его призывы были бы верными. Но неожиданно, деревня Ушан не послушала голоса разума.

Его ответом был отказ без малейшей возможности для переговоров.

Когда жители деревни подумали о том, как солдаты, которые ранее пришли сюда, были ранены, они поморщились. Надо сказать, что со статусом Ван Чуна он был вполне способен мобилизовать армию для осады деревни Ушан.

— Наглый!

Гао Фэн был первым, кто потерял хладнокровие и встал, чтобы поспорить за Ван Чуна. С нынешним статусом Ван Чуна даже главы легендарных и богатых кланов с глубокими корнями должны были относиться к Ван Чуну с предельным уважением. Эти люди из Ушана действовали слишком чрезмерно.

— Гао Фэн…

Ван Чун протянул руку и остановил Гао Фэна. Он пришел, чтобы завербовать Ушанцев, а не обижаться на них. И было одно, о чем вождь Ушан, вероятно, не лгал: в деревне Ушан действительно была традиция, которая не позволяла им легко покинуть деревню и выйти в окружающий мир.

В противном случае, деревня Ушан не осталась бы неизвестной в течение почти тысячи лет до настоящего времени.

Ван Чун слышал, как Фан Сяоянь говорила об этом правиле, поэтому он хорошо знал его. Но законы были мертвы, а люди были живы. Если бы это правило действительно было неизменным, он никогда бы не стал верховным главнокомандующим пятитысячной всемирно известной кавалерии Ушан.

Неважно, что сказал вождь Ушан, Ван Чун был уверен, что есть способ изменить эту традицию и заставить их принять это предложение.

— Э, дедушка, почему ты здесь?

Как раз, когда атмосфера была в самом разгаре, знакомый детский голос прозвучал у всех на слуху. Ван Чун повернул голову и увидел миниатюрную фигуру на краю площади. Маленькая девочка, гибкая, как циветта, быстро подошла с большим металлическим сундуком за спиной.

Маленькая девочка подскочила и, наконец, заметила, что Ван Чун стоял напротив седовласого старца, и ее лицо было наполнено удивлением.

— Э, Большой Брат, почему ты тоже здесь?

Бузз!

Всего несколько слов от девушки сразу же заставили настроение расслабиться.

— Этот ребенок…

Седовласый старец горько улыбнулся, его суровое и бесстрастное лицо растаяло.

— Сяоянь!

Старец махнул рукой вдаль, говоря эти слова.

Она пришла вовремя.

Ван Чун посмотрел на девушку и улыбнулся, очевидно, давно ожидая этой сцены.

— Дедушка, я забыла тебе сказать, это друзья, которых я подобрала по дороге. Они дали мне большой сундук с травой учжянь. Ха-ха, теперь мне не нужно уходить на несколько дней, и я могу играть с Лоло в деревне.

Девчушка прыгнула вперед, быстро подошла к ноге старейшины и крепко обняла его. Она начала тереться, как котенок, а седовласый старец не знал, смеяться ему или плакать.

— О, правильно, — сказала девушка, поворачивая голову к Ван Чуну. — Большой брат, этот сундук неплохой. После того, как я передала старейшине траву учжянь, я сохранила сундук. Он идеально подходит как гнездо для моей Лоло.

— Ха-ха, все в порядке, раз тебе это нравится. — С улыбкой сказал Ван Чун.

— Сяоянь, ты работала весь день. Ты устала?

— Прадедушка приготовил для тебя немного перекусить. Еда на столе, и вы можешь взять ее, когда захочешь.

— Маленькая негодяйка, ты не только должна беспокоиться об этой лисе. Ты также должна помнить продолжать тренировки! —

Старейшины Ушана начали приветствовать девочку, их глаза имели выражение обожания и любви. Их отношение полностью отличалось от того, как они противостояли Ван Чуну.

— Я знаю я знаю.

Девушка махнула рукой и постукивала ногой, выглядя нетерпеливой. Она быстро перевела взгляд на Ван Чуна.

— Верно. Большой Брат, ты нашел своего друга?

— Я нашел его.

Ван Чун улыбнулся и кивнул, бросив взгляд на Ли Сие.

— Так это были они!

Лоб девушки слегка нахмурился, но она быстро восстановила свое счастливое поведение.

— Все в порядке, раз ты их нашел. Дедушка, они все мои друзья, поэтому ты не можешь издеваться над ними. Большой брат, я не могу продолжать с тобой болтать. Мне нужно навестить мою Лоло.

Девушка сразу же убежала с сундуков, взволнованно бросившись на другой конец площади.

Пока они смотрели, как убегает девочка, седовласый старец и остальные не могли удержаться от беспомощной улыбки. Поиграв с девушкой, они больше не могли иметь такие холодные выражения лица.

— Лорд Маркиз, Сяоянь никогда не хотела сближаться с посторонними. Поскольку она была готова говорить от вашего имени, то, по крайней мере, вы неплохой человек, и вы не злодей. Но в деревне Ушан есть свои законы. Они были переданы предками, и даже как вождь, не могу бросить им вызов. Я надеюсь, что лорд Маркиз может понять это, и это не потому, что наша деревня Ушан не хочет помогать. Поэтому, лорд Маркиз, пожалуйста, уходите!

Седой старец говорил более мягким тоном, но значение его слов было точно таким же. Он не собирался смягчать свою позицию.

Ли Сие, Гао Фэн и Не Ян повернулись к Ван Чуну. Деревня Ушан не отвечала на призыв, поэтому они могли только гадать, как ответит Ван Чун.

— Ха-ха, достопочтенный сэр, раз это так, тогда мне неуместно форсировать события. Однако уже поздно, и деревня Ушан окружена крутыми горами и обрывистыми утесами, при малейшей ошибке можно упасть в бездну. Можно ли остаться на ночь и уехать завтра?

Ван Чун посмотрел на темнеющее небо, говоря свои слова.

— Это…

Густые брови старейшины нахмурились. Его инстинкт должен был отказаться, но, когда он подумал о девочке, он колебался.

— Хорошо, но вы должны уйти на рассвете. Старейшина Цзю, отведи их в деревню отдохнуть. Когда они уйдут на рассвете, освободи и их подчиненных.

— Да, шеф.

У Цзюмэй кивнул и повернулся к Ван Чуну.

— Гости, пожалуйста, идите со мной. Но только на одну ночь. После одной ночи вы должны уйти, несмотря ни на что.

— М-м.

Ван Чун кивнул, но не начал двигать ногами.

— Достопочтенный сэр, я знаю, что ваше мнение принято и его будет очень трудно изменить. Я также знаю, что, что бы я ни говорил, вам будет очень трудно поверить в мои слова. Но у меня есть слово от всего сердца. Совет, к которому, я надеюсь, достопочтенный сэр, прислушается!

— Ой?

Вождь ушанцев нахмурился с сомневающимся лицом. Даже У цзюмэй остановился, не понимая, что задумал молодой маркиз Великого Императорского Двора.

Особенно, когда начальник уже так явно от него отказался.

— Не ешьте каменную соль!

С этими словами Ван Чун больше не стал задерживаться, отводя Ли Сие, Гао Фэна, Не Яна и других солдат следовать за У Цзюмэем. Позади него тело седовласого вождя затрепетало, и он задумчиво посмотрел на Ван Чуна.

......

Наступила ночь, и небо наполнилось звездами.

В каменном доме на самом краю деревни Ушан собрались Ван Чун, Ли Сие, Гао Фэн, Не Ян и охранники из великих кланов столицы.

Гао Фэн неожиданно нарушил тишину.

— Лорд Маркиз, что нам делать? Мы должны уйти на рассвете. Неужели мы должны так сдаться?

— Хотя люди из Ушаня очень упрямы и их трудно подчинить, если мы сможем завербовать их, они будут очень мощной силой, — Сказал Не Ян с задумчивым выражением лица.

Жители деревни Ушан были ксенофобами и не заботились о декретах Императорского Двора, и даже почти сломили генерала Ли Сие, но, по правде говоря, это было также доказательством их доблестной силы.

Такая затворническая деревня, в которой в настоящее время не было ни одной фракции, была настоящим раем для вербовки элитных солдат. Упустить это было бы очень жаль. За короткое время, проведенное в деревне Ушан, разум Не Яна был полностью перевернут, главным образом из-за того, что жители деревни Ушан поднимали огромные камни весом в тысячи цзинь, чтобы тренироваться.

Такая великолепная сцена, вероятно, не может существовать нигде, кроме Ушана!

— Мои извинения, лорд маркиз. Я испортил миссию и подвел лорда маркиза!

Ли Сие опустил голову, его лицо горело от стыда.

Этот двухметровый гигант редко опускался до других, но в этот момент он поклонился Ван Чуну и другим элитным охранникам. Набор солдат должен был быть простым делом.

Когда Ли Сие покинул столицу, он был полон решимости, даже пообещав Ван Чуну, что обязательно выполнит миссию.

Обещание человека стоило тысячи золотых монет!

Но не было никаких сомнений, что он провалил миссию.

С тех пор, как он повиновался призыву Ван Чуна и покинул Бэйтин, Ли Сие всегда делал все возможное, чтобы завершить миссию, независимо от того, насколько это было трудно, будь то уничтожение бандитов Черного Дракона, распространение чумы на Тибетское Плато или сжигание зернохранилищ и отсечение любого отступления для Мэнше Чжао.

Но на этот раз, в этой темной деревне Ушан, Ли Сие споткнулся.

Мало того, что он не смог выполнить миссию, половина его солдат была захвачена в плен. Он даже использовал свой непобедимый меч из Стали Вутц, но, в конце концов, все еще не мог сравниться с Ушанцами.

— Ха-ха, Сие, нет необходимости винить себя. Я знаю, что ты сделал все возможное.

Ван Чун похлопал Ли Сие по широкой спине, успокаивая его, его лицо не выражало беспокойства.

— В этом огромном мире всегда есть кто-то лучше вас. Хотя у Ушана нет никакой репутации, разве не всегда говорилось, что отсутствие репутации не обязательно означает отсутствие силы? По правде говоря, не говоря уже о вас, даже если бы сам лорд Чжанчжоу пришел в это место, ему пришлось бы уйти с поражением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 706. Опасность лунного затмения (II)**

Бузз!

В тот момент, когда Ван Чун заговорил, все в комнате задрожали и подняли головы, чтобы посмотреть на Ван Чуна. Даже Ли Сие расширил глаза и посмотрел на Ван Чуна с недоверием на лице.

Любой из столицы знал, что «лорд Чжанчжоу», о котором говорил Ван Чун, был новым военным министром Чжанчжоу Цзяньцюном. У него было еще одно звание генерального защитника Аннана и еще более известное — «Тигр Империи».

Этот титул не только представлял величайшую репутацию и престиж Чжанчжоу Цзяньцона. Он также представлял силу элитного великого императорского генерала, силу, на которую многие люди в мире могли рассчитывать.

Все Великие Императорские Генералы были превосходными экспертами на пике Царства Святого Бойца!

Хотя Ли Сие был уверен в себе, он также знал, что он вполне мог добраться до военного министра, Тигра Империи. И все же Ван Чун сказал, что даже если бы военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн был здесь, он также был бы вынужден отступить в поражении…

— Хех, ты должен был заметить хотя бы немного. Правильно! Этот вождь деревни Ушан — эксперт боевых искусств на том же уровне, что и Чжанчжоу Цзяньцюн! — Сказал Ван Чун. — Благодаря его силе и силе всех этих старейшин и жителей деревни, даже Чжанчжоу Цзяньцюн будет вынужден уйти, а тем более ты!

Бум!

Эти слова Ван Чуна, сказанные таким небрежным образом, походили на валун, врезавшийся в умы его подчиненных, как массивные волны, гремящие в их ушах. Все их глаза расширились в шоке и страхе.

Хотя реакция Ли Сие была не столь очевидной, шок, который он получил, был не меньше.

— Эксперт в области Святого Бойца?

— Как это возможно?

— Этот бородатый мужчина? Он, казалось, едва мог ходить!

......

Хотя все их умы были в беспорядке, никто из них не сомневался в словах Ван Чуна. В таких вещах суждение Ван Чуна никогда не было бы ошибочным.

По правде говоря, на самом деле они были очень злы на необоснованность Ушана. Они не только отказались отвечать на указ Императорского Двора, они даже напали на солдат. Некоторые из охранников даже хотели, чтобы армия напала на деревню Ушан.

Но теперь, когда они услышали, что в деревне Ушан находится главный эксперт в области Святого Бойца, никто из них не осмелился питать такие мысли!

— Лорд Маркиз, что за история с этими ушанцами? Как обычная деревня может быть такой грозной? — Гао Фэн не мог не спросить, широко раскрыв глаза.

— Этот вопрос… я тоже хотел бы знать ответ.

Когда Ван Чун посмотрел на многочисленные звезды за окном, в его глазах вспыхнул свет.

Было много секретов относительно деревни Ушан. То, что Ушан мог так легко пересечь горы, можно было отложить в сторону. В конце концов, это была действительно очень крутая и трудная среда, поэтому развитие таких навыков в течение длительного периода времени было не таким уж странным.

Но формирования и умственные атаки, используемые этими двумя старейшинами по периметру деревни, не могли быть объяснены окружающей средой.

И прежде чем войти в деревню Ушан, Ван Чун никогда не думал, что Ушанский вождь является экспертом на высшем военном уровне.

Было много секретов, о которых не знал даже Ван Чун прошлой жизни.

Конечно, у него из прошлой жизни не было возможности вникать в эти секреты. Но теперь он мог попробовать еще раз. Все старейшины Ушана были еще живы, и даже Фан Сяоянь еще не превратилась в эту непослушную и дикую девушку из его прошлой жизни.

Наконец-то он мог исследовать корни деревни Ушан!

Но перед всем этим было гораздо более необходимо изменить мнение вождя Ушана и набрать первую партию солдат из его деревни.

— Просто оставьте это для меня. Все вы должны сначала пойти и отдохнуть.

С этими словами Ван Чун быстро задумался.

Лед толщиной в три фута не сформировался бы от одного дня холода, и традиции деревни Ушан не могли быть изменены в один день и ночь, особенно когда великое бедствие еще не произошло.

Но независимо от того, насколько сложной была задача, Ван Чун должен был придумать способ изменить свое к ней отношение.

Однажды он командовал Ушаном, и в такое время ему как никогда требовалась помощь знаменитой кавалерии Ушана.

Если мои прогнозы верны, этот инцидент скоро случится!

С этой мыслью Ван Чун медленно посмотрел на небо. В небе висела серповидная луна, обычная ночная сцена в деревне Ушан.

Но если внимательно посмотреть, то можно заметить, что полумесяц претерпевает тонкие преобразования. Он становился все тоньше и тоньше, все слабее и слабее.

И когда полумесяц претерпел эту трансформацию, все звезды и вся Деревня Ушан также стали темнеть. Казалось, все было покрыто темной вуалью.

Это было лунное затмение!

Ван Чун ясно помнил, что перед бедствием в деревне Ушан произошел инцидент, когда многие ее старейшины и жители деревни внезапно погибли в одну ночь.

В ту ночь умерли две или три тысячи ушанцев, и дедушка Фан Сяоянь, седовласый старец, с которым Ван Чун говорил в течение дня, получил тяжелые ранения. Он выжил, но половина его тела была парализована, а его сила резко упала.

И дедушка Фан Сяоянь, Цзю У, также умер в этом инциденте.

Если бы не этот инцидент, Деревня Ушан не понесла бы столь больших потерь в будущем.

Если бы Ван Чун не видел того, что видел в течение дня, он мог бы отложить в сторону этот вопрос, но теперь, когда он знал, что вождь Ушана был пиковым экспертом в области Святого Бойца наравне с Чжанчжоу Цзяньцюном, Гешу Ханом и Фуменг Линча, он не мог сидеть и ничего не делать.

Каждый верховный эксперт по военным искусствам был самым ценным сокровищем нынешней Великой Династии Тан. Ни один человек не может пострадать от несчастья.

Если бы он позволил потерять верного вождя святого военного Ушана во время наблюдения, он испытал бы глубокое сожаление до конца своей жизни.

Там не было много информации об этом инциденте. Ван Чун знал, что это произошло во время лунного затмения, когда энергия Инь была самой сильной.

Вот почему перед тем, как покинуть столицу, Ван Чун запросил некоторые расчеты в Бюро обрядов.

За десять лет до катастрофы лунное затмение произошло трижды в Великом Тане. Одно было пять лет назад, другое — через три месяца после бедствия, а третье должно быть прямо сейчас. — Если все пойдет так, как ожидалось, этот инцидент должен произойти прямо сейчас, — Тихо сказал себе Ван Чун.

— Ах!

В одно мгновение, пока Ван Чун все еще думал, из-за комнаты раздался крик, нарушивший безмятежность деревни Ушан.

— Старейшина Ду! Спешите и пришлите помощь!

Тихая Деревня Ушан внезапно погрузилась в хаос. Пока этот голос все еще висел в воздухе, раздался еще один крик.

Ван Чун побледнел, и он выстрелил из комнаты, как выпущенная стрела.

— Ли Сие, Гао Фэн, Не Ян и другие, следуйте за мной. Принесите те вещи, которые я велел вам подготовить!

Голос Ван Чуна все еще эхом звучал в комнате, но он уже исчез.

......

Деревня Ушан ночью была очень мирной. Это место было отрезано от мира, окружено горами, и все его жители сохраняли обычай работать днем и отдыхать после захода солнца.

Таким образом, когда Ван Чун и его группа вошли в каменный дом, чтобы отдохнуть, они не услышали никаких звуков снаружи.

Но нынешняя Деревня Ушан была в полном беспорядке. Стоя на главной площади, Ван Чун видел, что черная деревня Ушан теперь ярко освещена. В начале он слышал только один или два крика, но теперь они шли со всех сторон.

Стоны женщин и рыдания детей, звуки людей, встревоженные криками и выбегающие из домов, чтобы помочь — все эти звуки исходили со всех сторон.

Это действительно случилось!

Когда ветер взвился вокруг него, Ван Чун поднял голову и взглянул на небо. Луна уже полностью исчезла, оставив весь мир темным. В этот момент разум Ван Чуна был в таком же беспорядке, как и его растрепанные волосы.

Несмотря на то, что он слышал об этом инциденте в деревне Ушан, только испытав его на себе, он действительно знал, насколько серьезным тот был. Это была не проблема одного или двух человек, ни проблема ста или двухсот человек. Это было две или три тысячи человек, одновременно пострадавших от смертельной катастрофы.

Он ничего не мог сделать, если бы его там не было, но, поскольку он был в деревне Ушан, как их бывший командир, он не мог позволить этому продолжаться. В конце концов, несмотря на то, что ушанцы были немного гордыми, во время бедствия они были самыми верными, мужественными и уважаемыми солдатами во всем мире.

Пять тысяч кавалеристов Ушана сражались до последнего человека, никогда не отступая. До своих последних мгновений они сражались до смерти с посторонними захватчиками, защищая эту землю, защищая Центральные Равнины.

Они были лучшими воинами, самыми верными подчиненными. Вот почему Ван Чуну нужно было подчинить их, несмотря ни на что.

Ушанцы были недисциплинированными, ксенофобскими и трудными для приручения, и у них также была глубокая традиция, но как только он покорил их, они стали самыми надежными воинами.

Огненного коня было трудно укротить! Это был принцип, который понимал каждый всадник!

— Великий Дядюшка Цзю!

Душераздирающий крик внезапно пронзил ночной воздух. Ван Чун побледнел и мгновенно бросился к голосу. Ветры завыли вокруг него, когда пролетело бесчисленное количество каменных домов.

В этот момент разум Ван Чуна был полон бесчисленных мыслей…

Во всей деревне Ушан только один человек назывался «Великим дядюшкой», У Цзюмеем, которого он встретил днем. В деревне Ушан У Цзюмэй был вторым после вождя по старшинству. Несмотря на то, что у него был негибкий характер, «Великий Дядюшка» очень заботился о Фан Сяояне.

Таким образом, в то время, кроме смерти ее дедушки, Фан Сяоянь чувствовала величайшую печаль и сожаление по поводу смерти Великого Дядюшки. Это событие будет продолжать весить ее в течение многих лет. В годовщину смерти дедушки Цзю Фан Сяоянь впала в глубокую депрессию, проведя весь день в горе.

Теперь, когда все можно было сделать, и он находился в деревне Ушан, Ван Чун не мог допустить, чтобы это событие повторилось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 707. Опасность лунного затмения (III)**

Ван Чун двигался с невероятной скоростью, и в мгновение ока приблизился к месту, откуда исходили крики. Вдалеке Ван Чун увидел ярко освещенный каменный дом, окруженный жителями Ушана, и все их лица были полны беспокойства.

«Кто идет туда!»

«Это те посторонние!»

«Что вы планируете?! Спешите и уходите!»

«Остановись, поторопись и остановись! Или не вините нас за грубость!»

......

Жители деревни Ушан наблюдали за приближением Ван Чуна с большой настороженностью и бдительностью. Несколько жителей деревни немедленно вышли вперед и начали кричать, надеясь, что Ван Чун остановится и сохранит дистанцию.

Слишком поздно!

Ван Чун был глубоко обеспокоен.

Все в деревне Ушан сохраняли крайнюю бдительность и отвращение к нему, поэтому Ван Чун не поднимал эту трагедию в течение дня. Никто не поверит ему, и в худшем случае, Ушан решит, что он их проклинает, и немедленно изгонит его.

Но в этот раз все было иначе. Вероятно, даже Ушан не знал, сколько людей они потеряют сегодня вечером.

Ушанцы были слишком сильны. Даже Гао Фэн и Не Ян, которые сражались вместе с ними на поле битвы, вздыхали от восхищения их силой. Но Ван Чун прекрасно понимал, что сила Ушана имеет свою цену. Под покровом силы был ужасный недостаток и боль, которую не мог себе представить ни один обычный человек.

Этот недостаток был обычно терпимым, но в ночь лунного затмения он внезапно взорвался интенсивнее.

Это была Ахиллесова пята Ушана.

«Уступите дорогу!»

Глаза Ван Чуна стали холодными. У него не было времени для объяснений, и он встряхнул запястья, выпустив мощную волну звездной энергии, создав энергетический вихрь в радиусе нескольких чжан вокруг себя.

Бум!

Прежде чем ушанцы смогли приблизиться, их послали невидимой энергией в полет.

«Наглый!»

Резкий голос прозвучал от входа в каменный дом, когда старейшина из Ушана, которого Ван Чун видел в течение дня, вырвался, его лицо стало пепельным. Его сопровождали пять маленьких мечей, плавающих в воздухе.

Бззт!

Эти пять маленьких мечей были размером с большие пальцы и казались незначительными, когда парили в воздухе. Однако аура, которую они источали, была такой же, как и тысяча цзинь, тяжелой, как горы. Это заставляло чувствовать, что сама гора Тай висела над их головой, что их жизнь висела на волоске.

Способность металлического элемента!

Лицо Ван Чуна также мерцало.

Деревня Ушан была окружена горами, поэтому здесь было легко тренировать способности стихии Земли, особенно те, которые связаны с камнем. Каменный генерал Хуан Ботяня был одним из таких случаев. Но старейшина Ушана перед ним действительно мог использовать элемент Металл, и он казался даже более могущественным, чем Хуан Ботянь в своем Каменном Генерале.

Эта деревня Ушан, окруженная скалами, была действительно невероятным местом.

Это Гора Меча Пяти Элементов!

Ван Чун вдруг что-то вспомнил.

Большинство боевых искусств деревни Ушан были связаны с камнем и землей, но ничто не было абсолютным. Ван Чун знал, что один старейшина деревни культивировал элемент Металла, и его боевое искусство называлось «Гора Меча Пяти Элементов». Он был исключительно могущественен и был единственным воином в стиле Металла.

«Гора Меча Пяти Элементов» была чрезвычайно мощной, и ее самой уникальной точкой были пять маленьких мечей.

Каждый из этих мечей весил более тысячи цзинь. В отличие от других мечей, они полагались не на свою остроту, а на невероятный вес. Любой человек, который осмелился бы даже недооценить их, в конечном итоге был бы нашинкован ими.

Увы, появление этого Металлического элемента старейшины было таким же коротким, как утренняя роса. Как и другие, он умер в великом бедствии.

Ван Чун не ожидал, что он столкнется с ним.

«Мои извинения за мои обиды!»

Несмотря на то, что он знал, кем был этот старейшина, Ван Чун не только не отступил, но увеличил скорость, когда бросился к старшему.

«Ты ищешь смерти!»

Глаза старейшины замерли. Старейшина У Узюмэй в настоящее время получил травму, и время было срочным. Независимо от того, насколько высок был статус Ван Чуна, даже если он мог быть маркизом, он все еще был посторонним. Если он все же попытается прорваться, старейшину нельзя будет обвинить в том, что будет дальше.

Бум!

Пять маленьких мечей начали звенеть в воздухе. Хотя их длина составляла всего несколько дюймов, они походили на китов в океане, оставляя за собой массивные вихри, когда они вылетели в воздух. С этим внезапным всплеском скорости пять мечей метнулись к Ван Чуну, как пять гор.

В случае удара Ван Чун мгновенно потерял бы сознание, а его тело превратилось бы в пасту!

Ван Чун слегка фыркнул на это зрелище, в его глазах не было страха. «Гора Меча Пяти Элементов» действительно была мощной, с одним маленьким мечом, эквивалентным горе. Тем не менее, даже «Гора Меча Пяти Элементов» не могла сравниться с одним из Десяти Высших Искусств Центральных Равнин, величайшим из злых искусств, «Великим Искусством Творения Небес Иньян»!

Румбл! Ван Чун атаковал пять мечей, как пушечное ядро. Когда он приблизился к ним, Ван Чун сразу же довел искусство Великого Творения Иньян до своего предела.

Бузз! В мгновение ока огромная сила притяжения вырвалась из тела Ван Чуна. Пространство в радиусе десяти с небольшим чжан начало закручиваться вместе со всем остальным в этой области.

Старейшина Металлического элемента, стоявший в каменном доме, сразу почувствовал, что все за пределами дома начало закручиваться и размываться. Мало того, пять мечей, которые он отослал, изменяли свой курс под влиянием какой-то невероятно мощной силы.

«Нехорошо!»

Старец побледнел, зная, что недооценил этого молодого маркиза. Он немедленно начал распространять больше Звездной Энергии, его дантянь резонировал, когда он попытался вернуть контроль и остановить Ван Чуна. Но он опоздал.

Бззт! Тонкая и узкая ладонь, как у призрака, внезапно прижалась к животу старца на его даньтяне. Звездная энергия старейшины немедленно начала выплескиваться в тело Ван Чуна.

Тем не менее, господство Великого Искусства Творения Небес Иньян состояло не просто в поглощении энергии. В тот момент, когда Ван Чун коснулся тела старейшины, Звездная энергия внутри старейшины начала турбулентно выходить из-под его контроля и попадать в тело Ван Чуна.

И если бы элитный эксперт передал всю свою Звездную Энергию другому, он бы мгновенно превратился из верховного эксперта в обычного человека, который не мог бы даже связать курицу, не то, чтобы контратаковать.

Таков был ужас Великого Искусства Творения Небес Иньян. Когда кто-то приблизится, единственной судьбой, ожидающей этого человека, была смерть, высасывание энергии.

«Старший, извини, что я обидел тебя!»

Получив контроль над Звездной Энергией старшего, Ван Чун потянул обеими руками и в то же время выбросил его наружу, запечатав его точки акупунктуры и Звездную Энергию.

Если кто-то не хотел убивать человека с помощью Великого Искусства Творения Неба Иньян, этот шаг был самым простым. Из более старых экспертов военного мира, Демонический Старик Император захватил и унизил многих из них, используя этот метод.

Как человек, которому лично давал уроки Старик Демонический Император, Ван Чун был слишком хорошо знаком с этим ходом.

Разобравшись со старейшиной Металлического элемента, Ван Чун немедленно ворвался в дом. Скипидарная лампа слабо освещала простую комнату.

Каменная кровать была установлена в глубине дома. Ван Чун увидел, что старейшина Ушана У Цзюмэй лежал на кровати, его два глаза закатились, а рот был в пене. Его тонкое тело было жестким, как доска, а его кожа была покрыта черноватым оттенком.

Вены под его кожей выпирали и дергались, как дождевые черви.

«Что ты делаешь?»

«Лорд Маркиз, разве мы не договорились? Вы уйдете на рассвете. Проблемы деревни не имеют значения!»

«Уходи, уходи, поторопись! Если ты не уйдешь сейчас, нас нельзя винить за грубое обращение с тобой!»

......

У кровати несколько Защитников и старейшин не слабее, чем Хуан Ботянь, настороженно смотрели на Ван Чуна. Хотя они разрешили Ван Чуну остаться на ночь, настороженность Ушана к посторонним было не так легко развеять.

Особенно в такое время!

«Лорд Маркиз, пожалуйста, будьте осторожны!»

С этими последними словами медвежьи Защитники Ушана сразу напряглись, готовые к атаке. Если Ван Чун сделает малейшее странное движение или сделает еще один шаг вперед, они сразу же нападут, как один.

«Должен ли я уйти или нет, это вопрос завтрашнего дня, но разве не самый насущный вопрос сейчас — старейшина У? Мне кажется, что он не сможет ждать», — сказал Ван Чун, вглядываясь в то, что происходит за этими люди.

После слов Ван Чуна, они все сразу обернулись. Твердое тело У Цзюмея внезапно начало дрожать и дергаться. Мало того, кровь начала вытекать из его рта и уголков глаз.

Это был знак того, что его органы были повреждены.

«В чем дело?»

Ушанцы побледнели в тревоге. Независимо от того, насколько медленными они могли быть, даже они могли сказать, что состояние У Цзюмея было крайне плохим. Если из глаз и рта вытекала кровь, черная кровь означала, что его внутренние органы были повреждены.

Этот вид болезни не был бы таким серьезным у молодого человека, но У Цзюмей был очень стар. Если решение не может быть найдено, ситуация может закончиться очень плохо.

«Трава Учжян! Быстро, используйте траву Учжян!»

«Старейшина уже принял ее, но это не дало никакого эффекта».

«Тело старейшины страдало от этой болезни в течение долгого времени, и, поскольку он уже принимал слишком много травы вуджиан, эти вещи больше не оказывают никакого влияния».

«Тогда что нам делать! Думай о пути, думай!»

«Позовите шефа! Только шеф знает, что делать».

«Я уже послал кого-то, но Ботян и другие все еще не вернулись!»

......

Комната мгновенно впала в беспорядок. В этот момент никто не думал о Ван Чуне. Свист! В мгновение ока, когда комната была в хаосе, и каждый думал о других вещах, силуэт подошел к кровати. Два пальца правой руки вытянулись, открыли рот У Цзюмею и сунули таблетку внутрь.

«Ублюдок!»

«Стой!»

«Что ты делаешь?!»

......

Все Ушанцы побледнел. Никто не ожидал, что Ван Чун воспользуется отсутствием их 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 708. Опасность лунного затмения (IV)**

— Не паникуйте. У меня нет отношений со старейшиной У, так зачем мне вредить ему? Более того… учитывая текущее состояние старейшины У, мне вообще нужно было бы причинить ему вред?-

Ван Чун положил руки за спину и быстро отступил с улыбкой на губах.

Прежде чем другие присутствующие старейшины успели что-то сказать, Защитник Ушана сердито зарычал: — Наша Деревня Ушан не нуждается в вашем вмешательстве. Говорите! Какое лекарство вы заставили съесть старейшину?- Его руки сжались в кулаки, а тело дрожало — явный признак того, что он был на пределе.

Хотя деревня уже приказала, что этот юноша был маркизом двора и не мог быть безрассудно атакован, эти повторяющиеся инциденты были действительно слишком вызывающими.

— Если со старейшиной что-нибудь случится, не вините нас за грубость!- — Зарычал другой Защитник.

— Расслабься, ничего не случится- , — Равнодушно ответил Ван Чун, его лицо было спокойным и расслабленным, невозмутимым даже перед лицом этих разъяренных Защитников Ушана. Тем не менее, дрожащие пальцы за его спиной, которые никто не мог видеть, показали его истинное состояние ума.

Было явно что-то странное. Ван Чун ясно помнил, что У Цзюмэй был ранен только в этом инциденте, но сейчас слабое дыхание У Цзюмея и черная кровь, вытекающая из его губ и уголков глаз, предвещали нечто гораздо худшее.

Это определенно не так просто, как тяжелая травма. Плохое обращение приведет к смерти.

Я надеюсь, что таблетки сработают как обычно! — С тревогой подумал Ван Чун.

Он чувствовал, что инцидент в деревне Ушан в этой жизни немного отличался от того, что было в его прошлой жизни. В то время как У Цзюмэй вышел из этого инцидента с тяжелыми травмами, теперь он, казалось, собирался умереть в нем.

Когда все изменилось, он уже не мог быть так уверен во многих вещах.

— Аххххх!-

Как раз когда он начал беспокоиться, пожилой голос внезапно издал длинный вздох. Этот голос заставил всех вздрогнуть и повернуться к кровати.

На кровати глаза У Цзюмэя, которые были до этого закатившимися, внезапно откатились назад, обнажив слегка мутные, но смоляные черные зрачки.

И с этим длинным вздохом черноватый оттенок на его коже постепенно начал отступать, сначала от его лица, затем от его шеи, его рук, а затем вниз по остальной части его тела к его ногам. Розовый оттенок начал появляться на его теле.

Мало того, глаза У Цзюмэя задвигались, быстро оглядывая Защитников Ушана и старейшин у его кровати.

— Чунли! Юньвэнь!-

У Цзюмей назвал имена двух старших. Хотя его голос был немного слаб, его все равно можно было услышать громко и отчетливо.

— Старейшина!-

В комнате те жители деревни, которые присматривали за ним, были в восторге и сразу же бросились к нему.

— Замечательно, Старейшина очнулся! Старейшина очнулся!-

И это еще не все. Вскоре после этого У Цзюмэй потер голову и, под впечатлением всех остальных, медленно сел на кровать.

— !!!-

Шок!

Бесконечный шок!

Пока они смотрели, как У Цзюмэй сидит на кровати, как будто с ним ничего не случилось, все жители деревни повернулись к Ван Чуну, удивление в их глазах было трудно описать. У тех Защитников, которые раньше смотрели на Ван Чуна большой враждебностью, были особенно сложные выражения лица.

— Невозможно! Никакое лекарство не может быть таким грозным!-

Старейшина, которого У Цзюмэй называл — Юньвэнь- , быстро вышел вперед и схватил одну из рук У Цзюмея. Пульс У Цзюмэя был стабильным и постепенно улучшался, его сердце билось быстрее и стабильнее.

Это было не просто полное выздоровление, поскольку пульс становился даже более устойчивым, чем обычно.

Мгновенно старейшина Юньвэнь повернулся к стоящему у двери Ван Чуну с выражением шока, удивления и неописуемого волнения.

Ван Чун просто улыбнулся.

Старейшина Хэ Юньвэнь быстро повернул назад голову и крепко сжал руку У Цзумэя, его голос был полон беспокойства, когда он спросил: — Брат Цзю, как ты себя чувствуешь? Как себя чувствуют шея и плечо, правая нога, спина и органы? они ранены?-

— Очень хорошо. Мне не больно. Что не так…-

У Цзюмэй медленно двигал своим телом, смущенно отвечая на вопросы. Хотя он не знал, почему Хэ Юньвэнь задавал эти вопросы с самого начала, так как он непреднамеренно дал свой ответ, он сразу заметил что-то. Все его тело застыло, его лицо было ошеломлено.

На мгновение комната была мертвенно неподвижна, все смотрели в одном направлении в крайнем волнении.

— Невозможно! Мы, жители деревни Ушан, могли быть могущественными, но, начиная с трехлетнего возраста, каждый начинает страдать от слабой боли. В конце каждого месяца, или когда звезды тускнеют, когда энергия Инь наиболее сильна, все наше тело начинает конвульсировать. Многие люди даже умирают до пятидесяти лет. Колдун, которого пригласила деревня, сказал, что это проблема фэншуй.

— Старейшине У семьдесят или восемьдесят лет, и его состояние более серьезное, чем у любого другого в деревне. Как он мог внезапно поправиться?-

Бормотание какого-то человека в комнате вызвало вопросы у всех на уме.

Люди, впервые прибывшие в деревню Ушан, восхищались огромной силой людей, обученных жить в этих суровых условиях, но очень немногие знали о цене этой силы. На протяжении всей жизни каждому ушанцу приходилось терпеть внутреннюю боль, которая с возрастом только усиливалась.

Поколение за поколением, когорта за когортой — ни один не знал исключения.

Старейшина У страдал так сильно, что даже черная кровь текла с его губ из-за его преклонного возраста и возрастающей тяжести состояния. В тот момент многие люди верили, что он умрет. Но никто не ожидал, что он внезапно придет в себя, а не просто выздоровеет. Даже его учащенный пульс стабилизировался.

Состояние старейшины Ву не может восстановиться без причины. Единственной возможностью была таблетка, которую Ван Чун заставил его проглотить!

Шок, неверие, глубокое волнение и жажда… всевозможные эмоции проникали в умы жителей деревни в комнате. Если бы таблетка Ван Чуна была полезна даже для кого-то возраста старейшины У, разве это не означало бы, что все могли использовать таблетку?

Даже самые враждебные жители деревни начали ослаблять свою позицию по отношению к Ван Чуну, и смотрели на него так, будто он был какой-то желанной звездой.

Хэ Юньвэнь подавил свое волнение и спросил: — Лорд Маркиз… если вы не возражаете, можете ли вы сказать мне, какую таблетку вы далии Старейшине?-

Ван Чун только улыбнулся и раскрыл ладонь, предлагая еще одну таблетку.

Усилия Ван Чуна не пропали даром. Он мог ясно почувствовать, что отношение к нему у Ушанцев полностью изменилось, и все это из-за таблеток, которые он принес.

Вжух!

Прежде чем Хэ Юньвэнь успел принять таблетку, ладонь выбила ее из руки Ван Чуна на землю.

— Старейшина, ты сошел с ума? Он посторонний! Как он мог быть таким добрым, и как у него мог быть метод лечения скрытой болезни нашего Ушана? Мы, Ушанцы, пытались веками и до сих пор не решили эту проблему, так как может посторонний сделать это? Это должно быть совпадение — это должно быть потому, что старейшина потреблял так много травы учжян, что ее целебные эффекты накапливались в его теле, а накопленный эффект вырвался в этот момент, чтобы вылечить болезнь старейшины.

Резко крикнул коренастый деревенский житель лет тридцати, с ярко-красным порезом на левой щеке. Его глаза уставились на Ван Чуна с глубокой злобой, и его ненависть казалась сильнее, чем у кого-либо еще.

Это он.

Ван Чуну изначально было все равно, но, когда он увидел порез, он вспомнил. Когда он сражался с Цинь Цичэном, был один сельский житель, который сражался более жестоко, чем остальные, настолько агрессивно, что даже Цинь Цичэну было трудно его контролировать.

Когда Ван Чун послал его в полет, камень пронзил щеку этого сельского жителя, оставив рану, из которой текла кровь. Но неприязнь этого жителя деревни к Ван Чуну, казалось, только усилилась. Это оставило у Ван Чуна очень глубокое впечатление.

Кажется, он обижен на этот инцидент.

Ван Чун внезапно понял.

— Я сказал то, что хотел сказать, и сделал то, что хотел. Поскольку вы не верите, тогда забудьте об этом. Я просто не знаю, будут ли все остальные люди сегодня вечером также, как старейшина У, способными положиться на накопленный запас травы учжян в своих телах, чтобы спонтанно исцелиться. — Сказал Ван Чун. Он наклонил голову и некоторое время слушал, затем повернулся и ушел.

За пределами каменного дома крики поднимались и опускались, все больше и больше усиливая шум. Эта ночь лунного затмения должна была стать бессонной ночью для деревни Ушан.

— Подождите минутку!

Увидев, что Ван Чун собирается уйти, и услышав все эти крики, У Цзюмэй поспешно поднял руку и позвал Ван Чуна обратно.

Но в этот момент произошло неожиданное событие.

Взрыв!

Как кусок дерева, падающий на пол, деревенский житель средних лет, который несколько минут назад кричал на Ван Чуна, внезапно упал на пол.

Его зубы были стиснуты, цвет лица побледнел, а тело не двигалось.

— Ванши, Ванши… что не так?

Все были ошеломлены и поспешили к нему и сели на корточки.

— Нехорошо — его одолевает болезнь!

— Состояние серьезное. Все его тело в судорогах.

— Принесите полотенце и раздвиньте ему зубы. Не позволяйте ему кусать свой язык.

— Нехорошо! Старейшина, его пульс становится все слабее, а температура быстро падает. Боюсь, если так будет продолжаться…

......

Быстрое и неожиданное начало привело всех в панику. Хэ Ванши рухнул слишком внезапно, и его болезнь развивалась слишком быстро. Через несколько мгновений температура его тела упала, и его тело начало покрываться черноватым оттенком.

Никто из жителей деревни не был чуждым этому состоянию. Это был признак того, что болезнь Ушана вспыхнула, и это было симптомом самой серьезной формы заболевания. Любой житель деревни Ушан, который должен был умереть, показывал эти признаки.

Если это продолжится, Хэ Ванши… Его шансы на выживание были невелики.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 709. Опасность! Глава деревни Ушан!**

— Отойдите и дайте мне пройти! — Голос внезапно донесся из глубины толпы.

— Старейшина У! —

Жители деревни обернулись и, к своему ужасу, поняли, что решительный У Цзюмэй медленно поднимается с постели.

— Старейшина! Не двигайся!

— Вы все еще не поправились. Ты должны лечь и отдохнуть.

— Правильно! Если бы вы столкнулись с какой-то неудачей, никто из нас не смог бы вынести этого.

......

Жители деревни посоветовали ему сесть.

— Ублюдки! В такое время у вас все еще есть настроение говорить о таких вещах?

Выражение лица У Цзюмэя было суровым, когда он оттолкнул толпу. Шатаясь и покачиваясь, он встал с кровати с ненормальной решимостью. Он прошел сквозь толпу, взял таблетку с земли, разжал рот Хэ Ваньши и сунул таблетку внутрь.

— Принесите немного воды!

Житель деревни быстро принес чашку с водой, и У Цзюмэй использовал ее, чтобы помочь Хэ Ванши проглотить таблетку. Несколько мгновений спустя Хэ Ванши издал долгий стон и начал кашлять, его цвет лица быстро стал румяным.

— Старейшина!

Хэ Ванши открыл глаза и недоуменно посмотрел на У Цзюмэя.

Хлоп!

Рука дала Хэ Ванши здоровенную пощечину, оставив Хэ Ванши ошеломленным, как и других жителей деревни. Никто не ожидал, что первое, что У Цзюмэй сделает после пробуждения Хэ Ваньши, — это даст ему пощечину.

— Старейшина!

Лицо Хэ Ванши было ошеломлено, все его тело застыло в шоке.

Но У Цзюмэй и его мрачное лицо игнорировали его, вместо этого поворачиваясь к Ван Чуну.

— Лорд Маркиз, мы вас обидели! Я, представляя деревню, извиняюсь перед лордом Маркизом. Я надеюсь, что лорд Маркиз не обидится.

У Цзюмэй глубоко поклонился.

Хотя он был стар и испытывал головокружение от вспышки своей болезни, он не полностью избавился от своих чувств. Хотя он не мог говорить, он был в состоянии ясно ощутить все, что происходило вокруг него.

Кроме того, он был чрезвычайно старшим старейшиной деревни Ушан, могущественным экспертом в своем собственном праве. Как он мог не чувствовать, что происходит вокруг него?

Но У Цзюмэй не ожидал, что человек, который бросился спасать его, был одним из тех посторонних, которых он так сильно отвергал.

— Ха-ха, всего несколько мелких мелочей. Нет необходимости, чтобы Старейшина был таким вежливым.

Ван Чун махнул рукой, зная, что его усилия наконец-то оказались полезными.

Ван Чун хотел помочь в этой чрезвычайной ситуации, но он был беспомощен против крайне консервативного и исключительного отношения Ушаня. К счастью, в Ушан было несколько человек, которые понимали, что происходит. Хотя было несколько поворотов, его план наконец осуществился.

— За великую доброту лорда маркиза У Цзюмэй благодарит лорда маркиза от имени всей деревни!

Когда У Цзюмэй говорил, он выпрямил свое тело и затем еще раз глубоко поклонился.

— Старейшина говорит слишком серьезно! — Со слабой улыбкой сказал Ван Чун. Хотя в течение дня было несколько неприятностей, старейшина У был тем, с кем можно было работать. Хотя он был довольно консервативен, его консерватизм не так далеко зашел, чтобы упрямо цепляться за старые традиции.

— Но У Цзюмэй имеет самонадеянную просьбу. Эта таблетка… сколько из у лорда Маркиза? Можно ли нам взять несколько? Это чрезвычайно важно для деревни Ушан. Я надеюсь, что лорд Маркиз сможет простить наши прошлые проступки и помочь нам!

У Цзюмэй делал все возможное, чтобы сохранять спокойствие, но его дергающиеся глаза показывали его истинные эмоции.

Крики, слышимые снаружи дома, отличались от предыдущих инцидентов. За всю жизнь У Цзюмэя он никогда не сталкивался с такой мрачной ситуацией. Более того, как тот, кто лично пережил этот опыт, У Цзюмэй глубоко знал, что это не закончится чем-то таким простым, как боли и травмы.

Но как бы он ни волновался, У Цзюмэю пришлось сдерживаться. В течение дня он слишком жестоко обращался с этими посторонними, слишком резко отказывался, и он даже ранил некоторых из их товарищей. Чтобы обратиться за помощью в такое время, даже У Цзюмэю было трудно составить слова.

Чисто исходя из отношения к ним деревни Ушан, у посторонних не было причин помогать им!

Для У Цзюмэя не было бы странным, если бы Ван Чун отказался.

Но ответ Ван Чуна застал У Цзюмэя врасплох.

— Конечно, могу!

Ответ Ван Чуна был ясным и прямым, и он улыбнулся, говоря это.

......

Вся Деревня Ушан мгновенно превратилась в улей активности. Любой, кто еще мог стоять, даже женщины и дети, присоединились к усилиям. Согласно первоначальному предсказанию Ван Чуна, две или три тысячи ушанцев должны были заболеть в этом лунном затмении, что привело бы к травме или смерти.

Но теперь, когда он был в гуще событий, он понял, что глубоко недооценил последствия этого инцидента.

Хлопание крыльев бабочки на расстоянии десятков тысяч ли может вызвать ураган на другой стороне океана, и Ван Чун был этой бабочкой. Катастрофа в деревне Ушан казалась куда более серьезной, чем та, которую он помнил.

Исходя из количества криков, число смертей может достигнуть семи или восьми тысяч, а может и больше.

Такая потеря не была чем-то, что Деревня Ушан не могла выдержать.

Когда он вышел из дома, он увидел, что у всех были бледные и панические выражения лица.

— Гао Фэн, Не Ян, вы принесли это?

— Лорд Маркиз, мы все принесли!

— Ли Сие, я оставляю этот вопрос на ваше усмотрение. Отведите Гао Фэна, Не Яна и таблетки и идите со старейшиной Хэ Юньвэнем. Растворите таблетки в воде и раздайте жителям деревни для питья.

— Да, лорд маркиз!

— Старейшина У, давайте оставим им деревню. Пожалуйста, отведите меня к дому вождя. У нас есть еще более неотложное дело.

......

Когда они шли через площадь, Ван Чун издавал приказы. Когда люди были в панике и в смятении, ему очень пригодились рациональность и самообладание, которые Ван Чун отработал на поле боя.

Жители деревни Ушан подсознательно приняли приказ Ван Чуна и начали организовываться.

Тем временем Ван Чун последовал за старейшиной У в резиденцию вождя Ушана.

Хотя он уже завоевал доверие важного старейшины, такого как У Цзюмэй, а Ли Сие и другие помогали справиться с последствиями лунного затмения, Ван Чун все еще был глубоко обеспокоен вождем деревни Ушан, дедом Фан Сяоянь.

Ван Чун никогда не думал, что дедушка Фан Сяоянь будет скрытым «великим императорским генералом», сравнимым с Чжанчжоу Цзяньцюном.

Каждый воин этого уровня был стратегическим активом!

Для такого эксперта самая маленькая травма, самое маленькое падение мощности будет иметь серьезные последствия, не говоря уже о более серьезных травмах. В столкновениях экспертов малейшие различия могли решить исход битвы. Для экспертов уровня «Великий Императорский Генерал» незначительное падение силы приведет к падению с этого уровня и больше не будет соответствовать их прежним сверстникам.

Если все пойдет по первоначальному курсу, дед Фан Сяоянь будет серьезно ранен этим лунным затмением, и его сила сильно упадет.

Просто смотреть, как могущественный «Императорский Великий Генерал» был на грани гибели, было просто неприемлемо для Ван Чуна, совершенно потратившего впустую сокровища.

Более того, началось строительство его «стального города» для его феода. Мастер уровня Императорского Великого Генерала, стоящий на страже города, очень помог бы операции феода.

— Кто идет!

— Стой!

— Посторонним не разрешено приближаться!

......

Когда Ван Чун побежал с У Цзюмэем к дому вождя Ушана, он уже чувствовал запах напряжения в воздухе. Дом вождя был окружен экспертами, гораздо больше, чем те, кто стоял на страже у дома У Цзюмэя.

Уже за пятьдесят с небольшим чжан им приказали остановиться.

Это множество сил заставило даже Ван Чуна почувствовать головную боль. В такой момент Ван Чун считал, что ему повезло, что он пришел с У Цзюмэем!

— Стоп. Это я.

У Цзюмэй не остановился, продолжая бежать вперед.

— Это Великий Дядюшка Цзю. Быстро отойдите в сторону!

Видя, что старейшина У Цзюмэй возглавляет группу, охранники быстро разошлись.

— Лорд Маркиз, пожалуйста, следуйте за мной.

У У Цзюмэя было мрачное выражение, когда он переступил порог и вошел в дом. Ван Чун внимательно следил за ним, и, так как У Цзюмэй шел впереди, никто не пытался его остановить.

Каменный дом был переполнен и полон печали. В тот момент, когда вошел Ван Чун, он услышал плач девушки.

Фан Сяоянь сидела на земле, ее глаза были красными и смотрели в одном направлении, а по щекам текли слезы. Ван Чун немедленно последовала за ее взглядом.

Он увидел седого старца, неподвижно лежащего на кровати: вождя деревни Ушан, которого Ван Чун встретил только сегодня утром. Все его тело было черным, холодным и жестким. Каждое его дыхание было слабее предыдущего, и казалось, что он не сможет продержаться долго.

— Отойдите и дайте мне пройти!

Ван Чун немедленно начал проталкиваться сквозь толпу и пробираться к кровати!

— Ублюдок! Что ты планируешь! Отойди в сторону.

— Старейшины сейчас его лечат. Вы думаете, что это ваша территория? Отойдите!

......

Люди в комнате смотрели на него с яростными взглядами.

— Что вы стоите вокруг! Отойдите в сторону! Я попросил его помощи!

В их ушах прозвучал резкий упрек. Ван Чуну не нужно было ничего говорить, так как У Цзюмэй немедленно принялся ругать жителей деревни, его выражение лица было суровым и гневным.

Этот внезапный упрек ошеломил многих людей. Никто не ожидал, что Великий Дядюшка внезапно заговорит за постороннего.

— Великий Дядюшка Цзю…

— Чего ты ждешь? Разве ты не слышал? Стой в стороне и пропусти его! — У Цзюмэй сказал с мрачным выражением лица.

Все еще ошеломленные и смущенные, жители подсознательно расступились.

Статус внука джиу в деревне был только вторым после вождя. С главным без сознания никто не осмелился бросить вызов Великому джиу.

Благодаря доступу, предоставленному ему У Цзюмэем, Ван Чун столкнулся с гораздо меньшим сопротивлением. Прижавшись к кровати, Ван Чун правой рукой открыл рот Вождя Ушана и вложил черно-коричневую таблетку. Затем он использовал чашку воды, чтобы помочь ее принять.

Как таяние льда и снега, черно-коричневая таблетка быстро начала действовать. В самом начале жители деревни все еще были неописуемо взбешены, злобно уставившись на спину Ван Чуна.

Но когда таблетка растворилась и проникла через живот вождя Ушана, черный оттенок вокруг его губ начал таять, как снег, пораженный солнечным светом.

Пятно красного цвета появилось на тонких щеках вождя. — Ах! — Грудь Ушанцев вздрогнула, когда он глубоко вздохнул, и его глаза внезапно открылись.

Это удивительное зрелище мгновенно ошеломило толпу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 710. Успешный набор (I)**

Жители деревни, которые только что ругали Ван Чуна, теперь смотрели с недоверием. Если бы они не видели это своими глазами, они бы никогда не поверили, что у Ван Чуна была такая способность.

В конце концов, они уже испробовали все виды методов, включая траву учжян.

— Шеф! Шеф! Шеф!..

Жители деревни быстро отошли от своего ошеломления и закричали в восторге, собираясь вокруг кровати вождя с возбужденными выражениями лица.

Ушанцы были консервативны и ксенофобны, но они также сохранили свои истинные чувства. Человек, которого больше всего уважали и который имел величайший статус в деревне Ушан, был ее руководитель, и он видел, как вырастают многие люди.

Для многих жителей деревни он был духовным лидером.

Когда их вождь упал, все они были беспомощны и ошеломлены, не в состоянии что-либо сделать. Многие даже думали, что вождь собирается «уйти».

Теперь, когда их глава наконец выздоровел и проснулся, можно было легко представить их волнение.

Пока все остальные спешили к вождю Ушаня, только У Цзюмэй стоял сзади, вздыхая, глядя на Ван Чуна. Выражение его лица было смесью благодарности и стыда.

Учитывая отношение ушанцев в течение дня, нормальный человек отбросил бы их в сторону и ушел. Но этот молодой человек простил вражду и помог деревне Ушан. Это было причиной сложного выражения У Цзюмэя.

У Цзюмэй вышел вперед и искренне сказал:

— Лорд Маркиз, моя глубокая благодарность!

До сегодняшнего дня никто не ожидал, что в этом году произойдет редкое лунное затмение, когда энергия Инь была самой мощной.

Для Ушанцев этот случай был смертельным. Если бы не быстрое прибытие этого молодого человека и его таблеток, последствия было бы невыносимо представить.

Ван Чун только улыбнулся в ответ.

— Дедушка!

Плачущая девчушка, увидев, как старик очнулся, взволнованно бросилась вперед. Ван Чун стоял сзади, молча воспринимая все с понимающей улыбкой.

Что бы ни случилось дальше, он помог будущей Фан Сяоянь, заполнив одно из ее сожалений. Теперь, когда все было сделано, он не был необходим для того, что будет дальше.

Никого не потревожив, Ван Чун быстро вышел из комнаты.

......

— Обо всех ли позаботились?

Снаружи было темно, и эта гигантская фигура стояла в темноте, как надвигающаяся гора.

— Я уже попросил Гао Фэна и Не Яна позаботиться об этом. Сто таблеток, которые мы принесли, растворили в воде и раздали всем сельским жителям для питья. Их состояния уже стабилизировались.

Энергичный голос Ли Сие вышел из сумрака, наполненного необычной текстурой, позволяющей ощутить его силу.

— М-м.

Ван Чун больше ничего не сказал.

Внимательно прислушавшись, он больше не мог слышать крики и вопли. Хаотическая Деревня Ушан постепенно начала успокаиваться.

Мир возвращался в деревню.

Ван Чун почти незаметно кивнул. Было ясно, что его таблетки сработали. Иначе не было бы так тихо.

— Скажи остальным, чтобы они вернулись, как только закончат, в то место, которое Ушан организовал для нас!

— Да, лорд Маркиз. — Донесся голос Ли Сие из темноты.

Обернувшись, Ван Чун быстро начал пробираться к вышеупомянутому месту. Но он едва прошел два шага, когда в его голове зазвучал голос.

«Поздравляем пользователя с выполнением миссии „Вызов великого маршала.“ Все награды будут распределены после рассвета.»

Плоский и бесчувственный голос Камня Судьбы звучал, как небесная музыка, для ушей Ван Чуна.

Успех!

Ван Чун остановился и слегка сжал кулаки. «Небеса не подведут настойчивого.» Ушанцы были ксенофобами и консерваторами, цепляясь за свои традиции, отказываясь преклоняться перед любой силой перед великим бедствием.

Несмотря на то, что он был Молодым Маркизом, учеником Сына Небес, и имел поддержку двора, им и это было все равно. Одно это было свидетельством их решимости.

Но «Ночь лунного затмения» в Деревне Ушан давала ему прекрасную возможность.

Ночь лунного затмения была самым влиятельным событием во всей истории деревни Ушан. Если бы он не появился здесь, в деревне Ушан погибло бы две или три тысячи человек, возможно, даже больше.

Если он хотел добиться доброй воли ксенофобского ушанга до великого бедствия, это был его единственный шанс. И не было никаких сомнений, что его план сработал.

Успешно предотвратив эту трагедию, он добился милости Ушана.

Голос Камня Судьбы был самым большим подтверждением его успеха!

Единственное, что удивило Ван Чуна, было то, что Камень Судьбы ранее делал объявление только тогда, когда миссия была полностью завершена.

Был ли это «инцидент с региональными командирами» или «Империя Дирджа» на юго-западе, это всегда было так. Но на этот раз все было по-другому.

Он только что закончил давать Ушанцам воду, в которой были растворены таблетки, и мероприятие еще не закончилось полностью, но Камень Судьбы уже уведомлял его об успехе.

Это потому, что Деревня Ушан — это всего лишь небольшая деревня, которая не находится на главной дорожке истории, поэтому ее нынешнее влияние все еще не так велико? Или это потому, что я сначала спас У Цзюмэя из Ушана? Выбрал более высокий маршрут?

Глаза Ван Чуна стали вращаться, и его мысли закрутились в голове. Обдумав это, он пришел к выводу, что это, вероятно, связано с тем фактом, что деревня Ушан была малоизвестной горной деревней.

Хотя я не знаю, как вы рассчитали это, если вы действительно об этом думаете, то вы совершили большую ошибку.

Когда он так думал, на лице Ван Чуна появилась почти незаметная улыбка.

Деревня Ушан действительно была очень маленькой. Население в пятьдесят или шестьдесят тысяч в этом мире было действительно очень небольшим, и они также были очень консервативными, ксенофобскими и традиционными.

Они действительно имели очень небольшое влияние, но если бы ему дали один шанс, их влияние стало бы неизмеримо!

Ему хватило пяти тысяч кавалерий Ушан, чтобы провести кампанию по всему миру, создав им блестящую репутацию. Поскольку великое бедствие еще впереди, а Ушан все еще цел и невредим, трудно было представить поток силы, который будет представлять пятьдесят или шестьдесят тысяч Ушанцев!

Награды выдаются после рассвета… Интересно!

В глазах Ван Чуна вспыхнуло любопытное выражение, когда он вспомнил эти последние слова, но быстро восстановил самообладание.

Гао Фэн, Не Ян и другие начали возвращаться. Спокойствие ночи длилось до утра.

......

Луна зашла, и звезды утонули. На востоке затеплился рассвет, красное солнце взошло над горизонтом, излучая свой великий свет. Красные лучи окрасили высокие вершины, окружающие деревню Ушан, в лучах рассвета.

Наступил рассвет, согласованное время их отъезда!

— Лорд Маркиз, что нам делать?

Ли Сие сидел, скрестив ноги, на полу у двери в дом, его спина была прямой, его гигантский меч Из Стали Вутц лежал у него на коленях, как какой-то крадущийся тигр. Он явно не спал, и его глаза были налиты кровью. Было очевидно, что какое-то серьезное дело сильно не давало ему покоя.

— Мы действительно должны уйти с пустыми руками?

Лицо Ли Сие было полно борьбы. Миссия, которую дал ему Ван Чун, потерпела полный провал после отказа вождя Ушана. Это был беспрецедентный случай в жизни Ли Сие.

Когда приблизилось время отъезда, сердце Ли Сие наполнилось глубоким нежеланием.

— Ха-ха, давай уйдем! Почему бы нам не уйти? Гао Фэн, Не Ян и другие не спят, верно? Время пришло. Мы должны быть готовы уйти.

К удивлению Ли Сие, после пробуждения Ван Чун выглядел расслабленным. Казалось, он совсем не был удручен провалом миссии.

— А?!

Все были на мгновение ошеломлены.

Никто не ожидал, что Ван Чун примет решение так легко и беззаботно. Но так как Ван Чун сказал это, никто не смел сказать иначе. Все встали и начали собираться к своему отъезду.

Деревня Ушан на рассвете была мирной и безмятежной. Никаких признаков хаоса прошлой ночи не было видно.

Ван Чун слегка наклонился и вышел из дома. Снаружи утреннее солнце осветило высокие горы, ряды каменных домов и широкую каменную площадь.

Купаясь в свете рассвета, окружающий вид был прекрасен, как картина!

Действительно красиво! Я надеюсь, что здесь всегда может быть так мирно и безмятежно! — Тихо сказал себе Ван Чун.

Именно потому, что он видел разрушенный пейзаж, он так дорожил им сейчас. Несмотря ни на что, Ван Чун надеялся, что эта райская деревня, уединенная от мира и Центральных Равнин, на которых он стоял, всегда сможет сохранить эту живописную красоту!

— Лорд Маркиз!

Из-за его спины донесся голос, нарушив ход мыслей Ван Чуна. Через несколько мгновений все его охранники — Гао Фэн, Не Ян, Ли Сие, его солдаты и те, кто был схвачен — появились из каменного дома.

Прошлой ночью, когда обо всем позаботились, У Цзюмэй освободил захваченных солдат.

— Поехали!

Без малейшего промедления, Ван Чун отправился в путь, ведя Ли Сие, Гао Фэна, Не Яна и остальных к горам на западной стороне.

Он прошел через западную сторону, и там его ждала группа Чжана Шоужи. С урегулированными здесь вопросами он, естественно, должен был вернуться.

— Подождите минутку. Лорд Маркиз, пожалуйста, подождите.

Как раз, когда Ван Чун собирался вывести своих солдат из деревни Ушан, с другого конца площади раздался голос.

С этим голосом раздался звук множества шагов.

Ван Чун повернул голову и увидел, что в сверкающем свете утреннего солнца в его сторону спешит группа жителей деревни Ушан.

Ее возглавлял седовласый вождь, а вместе с ним шли У Цзюмэй, Хуан Ботянь, остальные старейшины и защитники, а также другие основные члены деревни.

Даже Фан Сяоянь была в толпе.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 711. Успешный набор (II)**

— Это? —

— Что задумали ушанцы и ушанки?

Солдаты были поражены. Впечатляющие размеры этой группы сделали их довольно настороженными. Они не планировали помешать им уйти?

Ван Чун молча улыбнулся.

Как и ожидалось, они пришли!

Лицо Ван Чуна было безразличным, как будто он давно ожидал этого.

— Шеф слишком вежлив.

Прежде чем вождь Ушана мог подойти, Ван Чун пошел его поприветствовать.

— Лорд Маркиз, мои извинения: этот дряхлый человек опоздал. Прошлой ночью лорд Маркиз не принял во внимание прошлые ошибки и помог нам. Эта великая милость и доброта будут запечатлены в сердцах всех жителей деревни до самой смерти. — Торжественно сказал седовласый старейшина.

— Шеф слишком вежлив. Это был простой жест.

Ван Чун махнул рукой, не относясь к этому вопросу серьезно. Он подготовил это лекарство для них заранее.

— Большой брат, спасибо, что спас моего дедушку.

Плаксивый голос донесся со стороны, когда Фан Сяоянь подняла голову и выразила свою искреннюю благодарность.

Когда он увидел искреннее лицо этой девушки и вспомнил, как двадцать пять лет спустя она была такой дикой, своевольной и неразумной, Ван Чун чуть не рассмеялся.

— Нет необходимости быть вежливой. Это была просто мелочь.

Ван Чун похлопал ее по голове.

После слов девчушки атмосфера с обеих сторон расслабилась.

— Лорд Маркиз, наша благодарность неописуема. Вчера мы были слишком грубыми. Поэтому, я прошу лорда Маркиза остаться в нашей деревне Ушан еще на несколько дней. Это позволит нам выразить нашу благодарность как хозяева. — Сказал седой старейшина.

Многие вещи могут быть обнаружены только через много лет после события. Вчера вечером, даже с помощью Ван Чуна, восемь жителей деревни, перенесших ранние прорывы, погибли в Ночь Лунного затмения, прежде чем смогли получить лекарство Ван Чуна.

Симптомы их болезней были такими же, как и у всех остальных.

Только мысль о том, что в ночь на Лунное Затмение у четырех или пяти тысяч жителей деревни вспыхнули болезни, заставила их дрожать от страха. Если бы не Ван Чун, вчерашняя ночь была бы невообразимой трагедией.

Не было излишним утверждать, что Ван Чун был спасителем Ушана. Независимо от того, как они станут погашать этот долг, этого никогда не будет достаточно.

Когда они думали о холодном, резком и недовольном отношении, с которым они обращались к Ван Чуну и Ли Сие в течение дня, даже вождь Ушана не мог не почувствовать стыд.

— Ха-ха, я ценю доброту шефа, но нет необходимости в длительном пребывании. У нас есть другие вопросы, которые нужно решить, поэтому мы должны уйти.

К удивлению Ушанцев, Ван Чун махнул рукой и отказался от их предложения.

Этот ответ был настолько удивительным, что вождь Ушана и старейшины на мгновение потеряли дар речи.

— Это… Лорд Маркиз, я не буду скрывать правду от вас. У этого дряхлого есть просьба к вам. Таблетки, которые лорд Маркиз использовал вчера вечером, чрезвычайно важны для нас. Есть ли у лорда Маркиза еще немного таблеток? Кроме того, лорд Маркиз упомянул вчера каменную соль. Могу я спросить, что имелось в виду?

У Вождя Ушана было довольно неловкое выражение лица, но, несмотря на его смущение, ему все же удалось выговорить эти слова.

— Честно говоря, у меня было только сто этих таблеток, и все они использовались прошлой ночью. Что касается каменной соли…

Ван Чун улыбнулся и глубоко посмотрел на старейшин Ушана.

— Деревня Ушан отрезана от мира, она не торгует и не общаяется с ним. Хотя все остальное можно культивировать, а лозы также можно использовать в качестве заменителя пищи, трехразовое питание не может быть без соли. Деревня Ушан решила эту проблему? —

— Это…

Вождь Ушана остановился в нерешительности, не в силах говорить.

Этот молодой маркиз Великой Империи Тан был гораздо более проницательным, чем он мог себе представить. Эта земля крутых гор была не чем иным, как скалой и совершенно непригодна для посадки культур.

Таким образом, ушанцы ели лозы, лианы и другие подобные растения. Это привело к тому, что их тела стали намного сильнее и крепче, чем у обычных людей.

Но единственной вещью, которую они не могли использовать обычными методами, была соль, о которой говорил Ван Чун.

Следовательно, ушанцы не ели ту же соль, что и обычные люди. Вместо морской соли это была каменная соль, соль, которую они нашли в определенном районе гор.

Каменная соль там была обнаружена предками Ушана, и поколение за поколением Ушана ели эту соль.

— Ха-ха, неужели вождь не хочет говорить это из страха, что Императорский Двор воспользуется им для общего блага и станет его ограничивать?

Ван Чун ухмыльнулся, мельком увидев опасения вождя Ушана.

Династия за династией императорский двор всегда монополизировал соль и железо. — Железо здесь относится не к металлу, а к чеканке монет. Ни одна династия не позволила бы простым людям чеканить монеты, как им было угодно.

Такая политика приведет к денежному хаосу.

Что касается соли, то, как сказал Ван Чун, она необходима для ежедневного приема пищи. Императорский двор сначала реализовал эту политику, чтобы предотвратить скачок цен на соль ради частной выгоды. Если бы простые люди не могли есть соль, они бы восстали.

Был подобный прецедент в истории.

Конечно, в будущем он осознал, что соляной бизнес приносит огромные прибыли.

Хотя Ван Чун не знал, когда ушанцы пришли в эту долину, это было около тысячи лет назад, как раз в тот период, когда династия Западная Хань контролировала соль и железо.

Независимо от того, как маленькая Деревня Ушан общалась с внешним миром, они, вероятно, кое-что понимали. Было ясно, что, если их соляное месторождение будет обнаружено, двор воспользуется им.

— Ха-ха, благословения приходят со стихийным бедствием, а бедствия прячутся в благословениях. Слышал ли Шеф об этом высказывании? В каждом поколении деревни Ушан каждый начинает чувствовать боль во всем теле в возрасте трех лет. По мере взросления частота болей увеличится, как и ее интенсивность. Старейшины когда-нибудь задумывались, почему это так?

Легкий ветерок взъерошил рукава Ван Чуна. Когда Ван Чун улыбнулся старейшинам Ушана, он, казалось, имел в виду более глубокий смысл.

Другие люди не знали секретов деревни Ушан, но, будучи командиром кавалерии Ушан, Ван Чун прекрасно знал об этом. Ушанцы проводили всю свою жизнь в сопровождении этой сильной боли. Их кожа чернела, а их тела содрогнулись от невыносимой боли.

И когда энергия Инь была самой сильной, особенно при лунных затмениях, приступы были бы чрезвычайно резкими. Даже когда Ван Чун их завербовал, это не изменилось.

Позже Ван Чун принял на работу всех самых выдающихся мастеров трав и военных экспертов мира, в том числе лучших врачей У-Цана, Мэнше Чжао, тюркских каганатов и Когурё, а также всех других зарубежных стран. Вместе они провели восемь лет, исследуя и экспериментируя, в конце концов создав лекарство, которое могло бы вылечить ушан от их страданий на протяжении всей жизни.

Это была таблетка, которую дал им Ван Чун!

По этой же причине Ван Чун приехал в деревню Ушан с такой уверенностью в своем успехе.

Единственная проблема заключалась в том, что эту таблетку было очень трудно изготовить. В доступное время Ван Чун смог произвести только около ста штук, и все они использовались в Ночь Лунного Затмения.

Вождь Ушана почувствовал биение своего сердца, когда почувствовал странное ощущение. Юноше было не больше семнадцати или восемнадцати лет, он был достаточно юным, чтобы стать его внуком.

Но по какой-то причине он не мог видеть сквозь него. Вождь Ушан никогда не находил ни одного молодого человека таким непостижимым.

И что его больше всего смутило, как он узнал о каменной соли?

Этот юноша был покрыт слоем за слоем запутанного тумана, сквозь который никто не мог видеть.

— Смысл слов лорда маркиза…?

Вождь Ушан нахмурился, его лицо было задумчивым.

— Ха, шеф, можно съесть немного соли, а много — нет. Не всю соль в мире можно употреблять небрежно, по крайней мере, не так, как ее употребляет деревня Ушан. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Каменная соль на самом деле содержала яд, многие ее компоненты были токсичными. Она должна была пройти специальную обработку и доработку.

Это была не просто каменная соль. Морская соль также должна была пройти специальную обработку. А потребление соли технического качества может привести к смертельному исходу.

Благодаря воспоминаниям из другого мира, Ван Чун мог воспринимать это как здравый смысл. Но ушанцы явно не знали об этом.

Ушанцы начинали употреблять эту ядовитую каменную соль в детстве, и эти яды постепенно накапливались, просачиваясь через их тела. В возрасте трех лет эти симптомы наконец начинали проявляться.

Наиболее очевидным симптомом было то, что в три года у ребенка начинались конвульсии и он чувствовал боль в теле. Когда яд продолжал накапливаться, он проникал в плоть, волосы, кожу и кости вплоть до костного мозга. В результате, хотя в деревне Ушан было так много экспертов, немногие из них могли дожить до пятидесяти лет.

Еще меньше могло дожить до семидесяти или восьмидесяти. Из пятидесяти или шестидесяти тысяч ушанцев было только двадцать-тридцать старейшин.

И если бы Ушану так не повезло, что он столкнулся с лунным затмением, как прошлой ночью, они бы понесли тяжелые потери.

Это была Ахиллесова пята Ушана, цена, которую Ушану приходилось заплатить за свою силу!

— Лорд Маркиз говорит, что все это потому, что мы едим каменную соль? — Спросил шеф Ушан.

— Ха-ха, не ешьте каменную соль деревни. Это мой совет вождю и старейшинам, ради деревни Ушан, ради всех жителей деревни. Конечно, верить ли вам этому, решать вождю и старейшинам. — Сказал Ван Чун.

Выражение его лица было спокойным и расслабленным. Существовали некоторые моменты, из-за которых слишком быстрое их нагнетание имело бы противоположный эффект. Если бы он был слишком прямым, это могло бы вызвать обратную реакцию.

Таким образом, хотя Ван Чун хотел помочь Ушану, это было все, что он мог сделать. Больше было бы лишним.

Бузз!

После слов Ван Чуна начальник Ушан и старейшины обменялись взглядами. В прошлом было много объяснений того, почему жители деревни страдали от этой болезни, такой как проклятия, наследственные проблемы или факторы окружающей среды.

Никто из них не ожидал, что Ван Чун скажет, что все это из-за той обычной и ничем не примечательной каменной соли, которую они потребляли каждый день.

Это было все равно, что сказать, что человек истекает кровью, потому что он сделал еще один глоток воздуха.

Но с другой стороны, у Ван Чуна не было причин их обманывать. Такое действие было бессмысленным, а Маркизу также не хватало для этого приличия.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 712. Успешный набор (III)**

— Большое спасибо, лорд маркиз!

Хотя он все еще немного сомневался, вождь Ушана вежливо поблагодарил. Было ли это все вызвано каменной солью, его самое большое беспокойство и более неотложная задача лежали в другом месте.

— Кроме того, в дополнение… Хотя лорд Маркиз сказал, что этой таблетки больше нет… может ли этот дряхлый спросить, может ли лорд Маркиз рассказать нам рецепт этого лекарства и позволить нам сделать его самим?

Было величайшим табу спрашивать мастера медицины о рецепте таблеток, и великие кланы также редко разглашали свои драгоценные рецепты. Вождь Ушана только хотел сделать попытку, но, к его удивлению, ответ Ван Чуна был чрезвычайно простым.

— Хорошо!

Ван Чун улыбнулся, очевидно, уже предсказав вопрос вождя Ушана. Без малейшего колебания он начал читать большой список ингредиентов.

— Изготовление этого лекарства не очень сложно, но его ингредиенты довольно хлопотны. Для этого требуются плоды манши, по крайней мере, тридцатилетнего возраста, шестидесятилетний женьшень Гогуреон, сто-летний фиолетовый коралл, полученный из морского дна, трехсотлетняя пробка из сандалового дерева, арабские финики, гранаты из западных регионов, листья пальмы из-за рубежа, измельченные в порошок…

Ван Чун выдал семьдесят или восемьдесят различных ингредиентов, и когда старейшины Ушана слушали, их лица становились все более и более неприглядными, а к концу их лица стали ужасно бледными.

Если бы это было возможно, они планировали взять рецепт Ван Чуна и сделать таблетки для себя. Но никто из них не ожидал, что рецепт будет таким сложным и хлопотным.

Они даже не слышали о многих из этих вещей, а тем более видели их. Более того, Деревня Ушан была отрезана от внешнего мира в течение многих лет и не имела никакого богатства, о котором можно было бы говорить. Даже самых простых ингредиентов, фиников и гранатов, было достаточно, чтобы привести их в отчаяние, не говоря уже о других.

Яркие глаза Ван Чуна ясно видели реакцию старейшин, и он совсем не удивился. По правде говоря, он не смущал их, выдавая им фальшивый рецепт. Напротив, Ван Чун не сказал ничего, кроме правды. Каждый ингредиент, который он давал, был настоящим компонентом таблетки.

Ушан страдал от этого недуга так долго, что его было очень трудно вылечить. Обычный рецепт был бы бесполезен. Ван Чуну пришлось использовать свой статус великого маршала мира, чтобы собрать множество экспертов и врачей, и им потребовалось восемь лет, чтобы разработать лекарство.

Потребовалось огромное количество времени, и количество участников означало, что для окончательного рецепта требовалось большое количество ингредиентов. Также потому, что участниками этого проекта были не только танцы, но и тибетцы, Мэнше Чжао, когурёны, турки, аравийцы и даже харацины, ингредиенты для таблетки были настолько разнообразны и разбросаны по всему миру.

Но, несмотря на сложность, была одна вещь, которая не вызывала сомнений: таблетки действительно были эффективны для Ушан. Более того, им нужно было всего лишь три месяца непрерывно принимать их, чтобы уничтожить корни заболевания.

Используя огромное влияние своего клана, а также ресурсы и силу других великих кланов столицы, Ван Чун смог за короткое время сделать сто таблеток черно-коричневого цвета.

Но клан Ван был кланом министров и генералов. Если эта задача была для него такой сложной, то для изолированной деревни Ушан это было практически невозможно.

— У этого дряхлого человека есть другой вопрос. Может ли эта таблетка вылечить основную причину? — спросил шеф Ушан.

— М-м.

Ван Чун кивнул и дал утвердительный ответ.

Вождь Ушана не мог не вздохнуть. Только после прошлой ночи он понял, что у всех, кто принимал лекарственную воду, был гораздо более устойчивый пульс.

Хотя от правил предков нельзя было отказаться, для своего народа он мог лишь сделать исключение.

— Лорд Маркиз, этот дряхлый предлагает обмен, и интересуется, заинтересован ли в этом лорд Маркиз? Лорд Маркиз сказал ранее, что вы хотите завербовать солдат из нашей деревни Ушан. Если лорд Маркиз может помочь нам собрать ингредиенты и изготовить специальные таблетки, помогающие нашей деревне Ушан избавиться от той боли и болезней, которые мучают нас из поколения в поколение, этот дряхлый человек может согласиться на вербовку лордом маркизом воинов деревни. Но число будет ограничено числом людей, которым лорд Маркиз помог прошлой ночью. Оно не может превышать пяти тысяч человек! — Сказал Шеф Ушан.

В тот момент, когда он закончил говорить, глаза Ли Сие, Гао Фэна, Не Яна и других солдат засветились, на их лицах появилось приятное удивление. Они испытали на себе упрямство Ушана.

Никто не ожидал, что именно тогда, когда они будут в наибольшей степени удручены, когда они посчитают, что миссия провалена и им нужно уйти, события примут такой резкий и внезапный оборот.

Это было невозможно предсказать.

— По рукам!

Ван Чун улыбнулся и сразу же согласился.

Хотя было всего пять тысяч, для Ван Чуна это было достойное начало. С тех пор, пока ушанцы смогут вырваться из своих традиций и позволить ему набрать одну партию из пяти тысяч, он сможет набрать вторую, третью…

В конце концов, весь Ушан будет доступен для него.

В будущем весь мир будет восхищаться Ушаном.

Я наконец преуспел, моя кавалерия Ушана!

Никто не знал о восторге, который Ван Чун чувствовал от всех своих усилий, которые наконец-то окупились. Никто не знал, как глубоко он хотел вздохнуть. Только те, кто лично испытал это, знали, насколько сложно было набрать Ушанцев до бедствия.

Заставить Ушан ослабить хватку и освободить пять тысяч человек было слишком сложно. В этот момент, когда Ван Чун испытывал глубокое чувство выполненного долга, у него появилось очень странное чувство.

Когда-то он получил признание только взрослой Фан Сяоянь и некоторых других Ушанцев, но теперь, в этой новой жизни, как будущий командир Ушана, он чувствовал, что получил признание вождя Ушана.

Последний был и духовным и фактическим лидером Ушана.

— Поздравляем пользователя! За выполнение задания «Призыв великого маршала» пользователь получает 600 очков энергии судьбы.

Почти в то же время загремел разум Ван Чуна и прозвучал голос Камня Судьбы. Обещанная награда за миссию была наконец доставлена.

Операция Ван Чуна в Ушане имела большой успех!

— Ууууууу!

Приветствие пришло из-за спины Ван Чуна, когда его последователи стали праздновать. Хотя у них были свои конфликты и разногласия с ушанцами, такой человек, как Ли Сие, должен был признать, что ушанцы действительно были лучшими воинами.

Возможность нанять их была бы отличным подарком для Ван Чуна.

Благодаря обмену таблеток на вербовку и помощь Ван Чуна вчера вечером для предотвращения четырех или пяти тысяч смертей, у всей деревни появилось очень хорошее впечатление о группе Ван Чуна.

Добавление позора, которое жители деревни почувствовали, ранив подчиненных Ван Чуна, сделало жителей деревни еще более дружелюбными. Даже Ван Чун не ожидал этого.

Учитывая изоляционистский, ксенофобский и консервативный характер Ушана, завоевание их благосклонности до наступления великого бедствия было исключительно трудной задачей. Ушанцы не могли открыть свои сердца посторонним.

Но как только они это сделали и начали относиться к посторонним как к своим, они были довольно дружелюбны и полны энтузиазма.

В ту ночь в деревне Ушан состоялся праздник.

— Давай! Пей!

— Пить мясо и жрать вино! Приходите!

— Хахаха, вкусно, действительно вкусно!

......

Деревня Ушан была заполнена смехом и приветствиями, охранники и жители деревни смешались вместе. На столе были выложены различные деликатесы из курицы, утки, рыбы, оленей и морепродуктов.

— Ах! Дайте мне еще одну миску риса! Я никогда не пробовал ничего такого вкусного!

— Это утка? Такая хрустящая! Наша деревня Ушан должна собрать кучу таких!

— Так это была рыба! Она такая мягкая и скользкая! Это так вкусно!

......

Жители деревни Ушан полностью погрузились в банкет. Еда Ушан всегда была чрезвычайно простой и незатейливой. Эти цыплята, утки, рыба, олени и морепродукты, естественно, не могли быть им доступны!

Ван Чун очень хорошо подготовился к этой экскурсии, и принес не только таблетки и траву учжянь. Каждый из его охранников принес с собой сундук.

Эти сундуки изобиловали не с сокровищами или драгоценностями, а едой: курицей, уткой, говядиной, свининой, овцами, оленями… Мало того, Ван Чун даже привел армейского шеф-повара.

Жалкий Ушан был окружен горами и обычно ограничивался диетой из лозы и клубней. Когда у них когда-нибудь была возможность попробовать такие деликатесы?

В качестве гурманов выступили женщины и дети из деревни Ушан, сжимающие пальцы, изо рта которых капало масло. Даже мужчины были тронуты до слез, когда пили вино, привезенное Ван Чуном из внешнего мира.

Нужно было только представить, что эти люди жили десятилетиями, питаясь одной и той же пищей, полагая, что лучшая пища в мире — клубни и виноградная лоза. Внезапно они теперь наслаждались вкусной едой. Было легко представить их эмоциональное состояние.

За одну ночь у всего Ушана сложилось совершенно другое впечатление о группе Ван Чуна.

В то время как вербовка была только идеей их начальника, все теперь чувствовали сердечную доброту к Ван Чуну.

— Скажите тост! Не возвращайтесь сегодня, если вы не пьяны!

— Хороший брат, дай мне еще одну миску!

— Ха-ха, что такое одна чаша? По крайней мере, три! Если вы последуете за нашим лордом маркизом, то в будущем вы сможете пить хорошее вино и есть хорошую еду, завоевывая мир. Это счастье!

— Правильно! Такие превосходные боевые искусства не должны быть потрачены впустую в этой долине. Пойдемте с нами и покорите мир. Вот что должен делать настоящий человек!

— Ха-ха, это называется подружиться в бою. По правде говоря, мы тоже хотим попробовать, но существуют правила деревни, и никто не может их игнорировать. Но поскольку Шеф согласился их расслабить, все в порядке. Если я тебе нужен, я согласен сразу же пойти!

— Ха-ха, настоящий мужчина! Еще одна чашка!

......

На площади солдаты смешивались с сельскими жителями, все границы между ними стирались, приветствия и смех наполняли 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 713. Идем вперед за своими мечтами!**

— Грозный лорд Маркиз. Наша миссия по набору персонала больше не является проблемой. — Прошептал шеф Ли Сие, сидевший рядом с Ван Чуном на площади. Когда они смотрели на ревущие костры и слушали звуки смеха, Ван Чун чувствовал истинное счастье.

Ли Сие получил личный урок силы Ушана. Несмотря на то, что он шагнул вперед и использовал свой стальной меч Вутц, он все еще не мог преодолеть Ушан. По правде говоря, даже кому-то более могущественному, чем он, все равно будет трудно подчинить ушанцев.

Сила этих людей не может быть описана в терминах деревни, рода или племени.

Но Ли Сие никогда не думал, что, несмотря на то, что он потерпел неудачу, несмотря на все то время, которое он использовал, Ван Чун решит проблему, едва приложив усилия. Он вспомнил, как в самом начале начальник Ушана вышел вперед и лично отверг слова Ван Чуна.

Но затем произошел внезапный поворот. Мало того, что он согласился на просьбу Ван Чуна о солдатах, обе стороны теперь смешались у костра, пировали и пили вместе. Такой контраст казался почти немыслимым.

Чем больше времени он проводил с Ван Чуном, тем немыслимее Ли Сие его находил.

В мире не было проблем, с которыми он не мог справиться. Так было относительно юго-западной войны, так же как и относительно деревни Ушан. Его способности, казалось, не имели верхнего предела. Ли Сие действительно не мог придумать проблему в этом мире, которая могла бы его побеспокоить.

Конечно, больше всего восхищало Ли Сие решение Ван Чуна принести с собой еду в эту поездку.

— … привезти эту еду было действительно мудрым решением Лорда Маркиза. Сейчас я чувствую, что эта курица, утка, рыба, говядина и овцы сыграли даже большую роль, чем наша деятельность прошлой ночи! — Искренне сказал Ли Сие.

Широкий кругозор Ван Чуна всегда будет трудно представить другим. Широкое распространение чумы проходило через Тибетское Нагорье, сожжение Мэншских зернохранилищ в последние минуты войны, и теперь было принято решение взять с собой различные продукты питания для миссии по набору воинов…

Было не странно, что такие действия кажутся бесполезными или несущественными в начале, но только когда все будет кончено, можно будет наконец понять, сколько мыслей Ван Чун вложил в эти действия, как далеко он предвидел. И когда кто-то чувствовал это, он был бы еще более склонен кланяться ему в пол и служить ему.

Ван Чун лишь улыбнулся в ответ.

— Когда дело закончится, мне нужно отправиться в Стальной Город. Я оставлю деревню Ушан на вас. Кроме того, я уже договорился, чтобы люди доставляли большое количество еды в деревню Ушан. От пятидесяти до шестидесяти тысячи Ушанцев — это слишком много, чтобы этого количества еды хватило!

— Этот генерал понимает! Я обязательно выполню эту миссию. — Почтительно сказал Ли Сие.

— Ах, тогда все в порядке.

Ван Чун улыбнулся, похлопал Ли Сие по плечу, затем выпил свою чашу с вином. Пока Ли Сие смотрел с удивлением, он поставил свою миску с вином и подошел к краю площади, туда, куда свечение костров не доходило.

Там стояла каменная фигура, такая же внушительная, как гора, молча стоя на страже в темноте.

— Воин, как тебя зовут? — С улыбкой сказал Ван Чун.

Каменная фигура удивленно взглянула на Ван Чуна, но затем быстро отвернулась. Через некоторое время Ван Чун услышал приглушенный голос.

— Цуй Пяоци!

— Цуй Пяоци, хорошее имя! Ты пьешь? —

— Извините. Находясь на дежурстве, я не могу пить. —

— Ха-ха, хорошо! Во время дежурства пить не следует, но то, что ты не можешь пить сейчас, не значит, что ты не можешь пить в другое время. Это банка вина, которую я принес снаружи.

— Это…

Мускулистая фигура наконец подняла голову, его глаза впились в юношу перед ним с удивлением и замешательством. В деревне Ушан было так много людей, так почему этот юноша пришел разыскать его, даже подарив ему банку вина?

Ван Чун увидел, что мужчина все еще сопротивляется, и наконец сказал:

— Хе-хе, возьми сосуд с вином, и я перестану тебя беспокоить.

— Отлично!

Мужчина произнес своим приглушенным голосом и, наконец, взял банку. Когда он опустил голову, свет костра как раз обнаружил слова, написанные на поверхности бежевой банки:

— Свирепость Повелителя!

Человек в шоке поднял голову, но Ван Чун уже ушел с довольным выражением лица. В тот момент никто не мог видеть сложные эмоции в глазах Ван Чуна.

Некоторые люди могут сделать все снова, но некоторые вещи не могут быть повторены!

В прошлом ты и я были равнодушны к смерти и ехали вместе по разрушенной земле, сражаясь по всему миру, чтобы защитить людей, таких же близких, как братья. Но сейчас мы с тобой не знакомы. Я тебя узнаю, но ты меня не помнишь…

Эта банка с вином была крепким вином, которое когда-то было любимым для нас обоих. Мы запечатали нашу дружбу на этом вине.

Время и место изменились, и, хотя мы не можем вернуться, наши мечты остаются прежними. Этого достаточно.

С этими мыслями Ван Чун быстро покинул деревню Ушан.

......

Семь или восемь ли к западу от деревни Ушан были границей владения Ван Чуна. Здесь происходил другой вид деятельности.

— Кран, кран!

— Осторожно! Обратите внимание на различные структуры деталей. Каждая деталь имеет свой номер модели. Не указывайте неправильный!

— Поднимите его немного выше, выше! Не забудьте выровнять второй уровень стальной стены, иначе он будет неровным и оставит зазор!

— Восточная стена уже установлена, со всеми присоединенными разъемами. Все рабочие, слушайте! Начните заливать жидкий чугун, чтобы укрепить конструкцию!

— Обратите внимание на лестницы! Стальные стены очень тяжелые. Укрепите их снова для меня!

— Команды два, три, четыре и пять, идите и отдыхайте. Команды семнадцать, восемнадцать, девятнадцать и двадцать готовятся к подъему лесов! Быстро! Смена смен!

......

Более пятидесяти тысяч крепких ремесленников и людей из разных областей и кланов Великого Тана собрались в Городе Стали, и все они, словно муравьи, работали над стенами.

Поместье, отведенное Ван Чуну, было особенно велико, и поскольку земли вокруг Великого Шелкового Пути на западе были довольно бесплодными, Бюро Доходов сделало исключение и увеличило размер поместья Ван Чуна в несколько раз по сравнению с нормой. В любом случае, это была бесплодная и пустынная земля. Если бы Ван Чун мог действительно преуспеть, это могло быть только благом для Императорского Двора и Империи.

Процветание города было процветанием Империи, и, кроме того, Ван Чун зарабатывал деньги на Ху.

Ван Чун не проявил вежливости, взял этот увеличенный размер и расширил свой город до предела.

Нынешний город был более чем в десять раз больше Города Льва, который он основал возле Эрхая. Строительство такого огромного города требовало такой же большой рабочей силы. Пятьдесят тысяч рабочих были только первой партией. Вторая партия из пятидесяти тысяч все еще находилась в пути, и была еще третья и четвертая партии…

Для того, чтобы обеспечить этим работникам просто место для проживания, а также еду и воду, потребовалась логистическая сеть из более чем тридцати тысяч человек.

Также нужно было добавить караваны, перевозящие строительные материалы, людей, охраняющих участок, и других разных рабочих, в результате чего общее количество людей, собравшихся в Стальном городе, превысило сто тысяч. Просто управлять таким количеством людей для этого грандиозного инженерного проекта было не то, чего мог достичь какой-нибудь нормальный человек или фракция.

Но Город Стали в настоящее время работал очень организованно. Рабочие, поставщики, охранники, караваны… сто тысяч людей работали вместе, как какой-то изысканно сконструированный инструмент. Они постоянно двигались, оказывая помощь в строительстве чудесного Города Стали.

Город Стали еще находился в процессе строительства, но это уже было чудо инженерной мысли, он находился в центре внимания всех мастеров мира. Многие люди даже преодолевали огромные расстояния, чтобы добровольно участвовать в проекте в надежде, что они смогут оставить свои следы и пот на легендарном городе.

Надеть на него свои имена.

Это было бы самой большой гордостью для мастера.

— Лорд Маркиз, материалы для ранних стадий уже прибыли. Кузнечные кланы столицы и других префектур уже начали работать над производством необходимых нам стальных модулей. Сейчас более десяти тысяч магазинов мечей и кузнецов помогают нам создать рафинированное железо для модулей. Кроме того, я отправил людей в эти места, чтобы проверить качество рафинированного железа. Город Стали — очень важный проект, и я не желаю ни единого несчастного случая.

На стене строящегося Города Стали Чжан Шоужи стоял рядом с Ван Чуном, и уверенно и искренне говорил. Он возлагал большие надежды и энтузиазм на этот Город Стали.

Чжан Шоужи едва спал, когда был в Ушане, но совсем не чувствовал усталости.

— Я беспокою вас за все это, но строительство Города Стали должно быть ускорено. У долгой ночи будет много снов, и местность здесь сложная. Только быстро закончив этот город, мы сможем стоять здесь твердыми ногами.

Ван Чун держал руки за спиной, проходя вдоль стены и разговаривая с Чжаном Шоужи.

— Понятно. У нас уже было много людей, которые шпионили за нами, и они не отдыхали ни днем, ни ночью. Я уже нанял солдат, увеличил патрули и их дальность действия, чтобы шпионы не могли приблизиться. — Резко сказал Чжан Шоужи.

Кряяя!

Пока они разговаривали, из воздуха донесся резкий крик, особенно заметный в улье активности, который был Городом Стали. Ван Чун и Чжан Шоужи подняли головы и заметили маленькую черную точку высоко в небе, раскрывающую свои крылья. Она летала над Городом Стали, делая круг за кругом.

И если взглянуть дальше в небо, то увидишь множество других черных точек, кружащихся в воздухе над Городом Стали.

кряяяя!

Крик за криком можно было услышать, каждый из них отличался.

После тщательного осмотра можно было увидеть, что с воздуха смотрели шестьдесят или семьдесят разных птиц. Одним лишь грубым взглядом Ван Чун смог различить скального орла Западных Регионов, тюркского охотничьего ястреба, козляка Когурё, тибетского стервятника и даже аиста Мэнше Чжао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 714. Город Стали (I)**

— Кажется, довольно много людей наблюдают за строительством нашего города, а?

Ван Чун с усмешкой посмотрел на небо.

— Это не только эти шпионские птицы. С самого первого дня число западных регионалов, турок, тибетцев, арабов, харацинов и когурё, которые появляются каждый день вокруг феода, было неисчислимо. Они могут маскироваться под торговцев драгоценностями из Западных Регионов, конных бандитов или арабских торговцев оружием, и постоянно следят и расследуют. Мы уже отогнали много партий, но они просто продолжают прибывать.

Пока Чжан Шоужи говорил, он с беспокойством смотрел вдаль.

Выражение лица Ван Чуна было спокойным, когда он следил за взглядом Чжана Шоужи. Как и следовало ожидать, несколько человек отсюда, несколько маленьких фигурок стояли на холме и смотрели.

— Лорд Маркиз, почему бы нам не собрать войска и не прогнать этих людей? — Сказал Чжан Шоужи.

— Ха-ха, в этом нет необходимости. — Легкомысленно сказал Ван Чун с небрежным выражением, махнув рукой.

— Когда кто-то строит город, люди всегда будут наблюдать за этим. Вы никогда не сможете убить их всех. Пока тибетцы, турки, арабы и харацины намерены это сделать, они отправят бесконечный поток разведчиков, чтобы добыть информацию. Пусть так и будет.

Поведение Ван Чуна было мягким, а выражение его лица внушало уверенность. И птицы над головой, и разведчики в окрестностях были в лучшем случае раздражающими комарами. Поскольку он осмелился построить здесь город, он не боялся, что кто-нибудь придет собирать разведданные.

— Но, лорд Маркиз, есть еще одна новость, о которой этот старик не знает, должен ли он говорить?

Чжан Шоужи колебался с выражением страха в глазах.

— Ой?

Ван Чун, сверкая глазами, обернулся к Чжану Шоужи. Проведя так много времени с Чжаном Шоужи, пережив с ним жизнь и смерть, у него сложилось впечатление о Чжане Шоужи как о прямом и прямолинейном человеке. Он никогда не колебался бы и не был бы так полон забот.

— Что случилось? Что ты не можешь сказать передо мной?

— Мы можем отложить в сторону тибетцев, арабов и турок. В конце концов, можно ожидать всего этого, так как наше местоположение слишком особенное, втиснутое прямо между ними. Но за этот период времени мы также обнаружили разведчиков от Бэйтина, Анси, Циси и Лунси. Лорд Маркиз, это плохо для нас! — Сказал Чжан Шоужи, и его лицо охватило глубокое беспокойство.

Протекторат Бейтина, Протекторат Анси, Протекторат Циси и Армия Большой Медведицы Лунси — только те, кто принадлежал к Великому Тану, понимали значение этих имен.

Подъем Ван Чуна в войне на юго-западе привлек к нему внимание всех зарубежных стран, но если Бэйтин, Анси, Цыси и Лунси также посылали людей, то это было дурное предзнаменование.

Ван Чун слегка нахмурился, и мгновенно затих.

Бэйтин был Ань Сишунь, Анси был Гао Сяньчжи, Цыси был Фуменг Линча, а Лунси был Гешу Хан. Все эти люди были влиятельными великими генералами империи, которые обладали значительной властью и статусом как в военном, так и в императорском дворах.

Для обычного человека привлечь внимание только одного из этих людей было чрезвычайно сложно, но Ван Чун заслужил внимание четырех одновременно.

Инцидент Региональных командиров!

Ван Чун понял.

Четыре великих генерала обычно держались в своих местах, редко общаясь друг с другом. По правде говоря, империя строго запрещала этим могущественным Великим Генералам частный сговор.

Но, несмотря на это, эти четверо имели общую черту. В инциденте с региональными командирами Ван Чун представил мемориал, который оскорбил их всех.

В свою очередь, все эти четверо представили в двор мемориалы с требованием казни Ван Чуна и отправили его в императорскую тюрьму.

Они ждут возможности решить свои обиды! — Тихо сказал себе Ван Чун.

В инциденте с региональными командирами он находился в далекой столице под защитой своего клана. Даже великие полководцы, такие как Гешу Хан или Фуменг Линча, не имели много способов схватить его. Но сейчас все было иначе. Теперь он находился в Ушане, основал свой феод и разместил город на пересечении их четырех фракций. С характером этих четырех было бы странно, если бы они просто позволили ему построить город прямо на их глазах.

Хотя Ушан был недалеко от Шелкового Пути, он также занимал уникальное географическое положение. Несколько сотен тысяч левее от него находился край Тибетского Плато, куда могла спуститься тибетская бронированная кавалерия.

В пятистах ли на северо-востоке была граница Западно-Тюркского каганата, территория Ишбарахагана 1. Хотя это было около пятисот ли, это расстояние ничего не стоило для кавалерии.

Если кто-то пойдет по Великому Шелковому Пути на северо-запад около тысячи ли, он придет в протекторат Анси, которым будет руководить генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи.

Эта дорога была действительно слишком важна, поэтому любое движение по строительству города на Шелковом Пути привлекало внимание всех фракций.

Императорский Двор установил протекторат Цыси в этом районе для защиты от Западного Тюркского Каганата на востоке и от империи У-Цан на западе. С дополнительной защитой протекторов Анси и Бэйтина и при помощи армии Большой Медведицы Лунси протекторат Цыси был полностью способен защитить торговлю на Шелковом Пути.

Но так случилось, что Ван Чун обидел генеральных защитников этих протекторатов.

Трудно было сказать, могли ли эти люди сыграть какую-то шутку, когда Ван Чун строил свой город!

Если какие-то тибетцы или турки пойдут в атаку, было трудно сказать, помогут ли они. Проще говоря, существует высокая вероятность того, что эти генералы-протекторы пропустят тибетцев и турок.

В конце концов, линия обороны была очень длинной, поэтому их нельзя было критиковать за то, что они пропустили небольшую силу!

Это были проблемы, которые Ван Чун должен был решить.

— Расслабься. Не будет слишком большой проблемы!

К удивлению Чжан Шоужи, Ван Чун лишь улыбнулся и быстро вернулся к нормальному выражению лица.

— Поскольку мы осмелились построить город в Ушане, мы должны быть полностью готовы. Сейчас Стальной город все еще находится на ранних стадиях строительства, и я только недавно стал Маркизом, поэтому все обращают внимание на этот вопрос. Даже если бы у Гешу Хана, Гао Сяньчжи, Фуменга Линча или Ань Сишуна были какие-то идеи, они не посмели бы сейчас поднять на меня руку. Это было бы слишком очевидно. Они все Великие Генералы, гегемоны в своих областях, поэтому они никогда бы не совершили такую детскую ошибку.

— Независимо от того, насколько они неудовлетворены или недовольны, на данный момент они будут вынуждены защищать наши окружающие границы!

Высокий статус имел свои преимущества, но и свои проблемы. Гао Сяньчжи, Гешу Хан, Фуменг Линча и Ань Сишунь были великими императорскими генералами благородного статуса, но это также означало, что общество следило за каждым их действием. Было много вещей, которые они никогда не могли сделать, по крайней мере, слишком очевидно.

— Это… действительно так!

Чжан Шоужи кивнул. Будучи главным архитектором Императорского Дворца, он общался со многими чиновниками и дворянами, поэтому немного подозревал о придворной политике. Таким образом, он знал, что, слова Ван Чуна были фактом.

Независимо от того, как эти Великие Генералы ненавидели Ван Чуна, им пришлось бы пережить это. Мало того, они должны были придумать способ защитить его. В противном случае, если с ним что-нибудь случится, Император Мудрец обвинит их в этом.

Нельзя было обойти стороной тот факт, что за Ван Чуном наблюдали бесчисленные люди.

— Но даже если это так, это только для начала. Наш город в Ушане все еще остается их территорией. По истечении этого периода времени, что нам делать? — Сказал Чжан Шоужи.

Шелковый путь был длинным, очень, очень длинным. Хотя Ван Чун, казалось, случайно выбрал это место, это был абсолютно не тот случай. Караваны Великого Шелкового Пути подумали бы об отдыхе в этом месте только в том случае, если бы они оба преодолели большое расстояние, а также столкнулись с долгим путешествием по пустынным пустыням, где нет других мест для отдыха.

Следовательно, если город Ван Чуна хотел получить благосклонность этих караванов, он не мог быть слишком близко к другим городам или деревням.

Не было много мест, отвечающих этим критериям.

И из этих мест, Ушан был лучшим!

Во-первых, он был очень далеко от столицы, а это значит, что караваны будут очень уставшими, когда прибудут сюда. Пройдя через Ушан, они прибудут в близлежащий Циси, а рядом с ним была обширная пустыня.

«Ци» означало пустыню, откуда и произошло название «Циси».

Влияние пустыни означало, что погода была засушливой и жаркой, легко вызывающей усталость. Было очевидно, что самым большим продуктом снабжения в этом городе будет вода, которая является наиболее важным продуктом.

Если бы здесь появился город, где люди могли отдохнуть и получить больше еды и воды, это было бы мечтой каждого торговца.

С другой стороны, даже торговцы из Аббасидского Халифата, Харакса Спасину и Западных Регионов хотели бы отдохнуть здесь, принимая больше припасов и отдыхая. Потому что после того, как мы покинем это место, это будет долгое путешествие в столицу Великого Тана, где очень мало мест, где можно взять запасы.

Более того, существование Империи У-Цан и Западно-Тюркского Каганата сделало Город Стали Ван Чуна еще более ценным, поскольку он мог обеспечить безопасную гавань в трудные времена.

Таким образом, у Ван Чуна действительно не было большого выбора места расположения его феода.

Чжан Шоужи знал об амбициях Ван Чуна, и также знал, что город этот не только для того, чтобы заработать немного денег. Город Льва на юго-западе уже был достаточным доказательством этого.

Любой, кто верил, что Ван Чун строит этот город только ради денег, был дураком, а Мэнше Чжао явно был таким дураком.

Но у всего была своя цена.

Поскольку Ван Чун принял решение построить здесь город, опасность, которую он должен был принять, — это цена подобного строительства.

— Ха-ха, расслабься. У каждой проблемы есть решение. Я уже все спланировал. Когда мы сможем пройти этот начальный этап, нас ждет большой сюрприз.

Ван Чун похлопал Чжана Шоужи по плечу, совершенно не беспокоясь.

В деревне Ушан Ли Сие уже начал набирать солдат. Ван Чун уже научил его методам обучения «кавалерии Ушан». Ли Сие проведет в деревне длительный период времени, и только когда базовая подготовка будет завершена, он покинет деревню Ушан и отправится в Город Стали.

По правде говоря, Ван Чун предвкушал первое выступление «кавалерии Ушан» в этом мире!

Чжан Шоужи был озадачен. Планы Ван Чуна всегда были настолько дальновидны, что, хотя он провел с ним так много времени, он никогда не мог сказать, что заставило Ван Чуна быть таким уверенным. Но даже в его сомнениях была одна вещь, в которой Чжан Шоужи мог быть уверен.

Ван Чун уже все спланировал. Это была суть всего!

Хотя Чжан Шоужи не был военным, как и солдаты, првоеденное время с Ван Чуном заставило его очень глубоко ему доверять.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ишбарский каган, чье личное имя было Ашина Хелу, исторически был последним каганом Западно-Тюркского Каганата. В эпоху императора Гаозуна, в 658 году, генерал Тан Су Динфэн победил его в битве при реке Иртыш и привел его обратно в столицу Тана, положив конец каганату.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 715. Город Стали (II)**

— Понял. Оставьте город мне. — Почтительно сказал Чжан Шоужи.

— М-м.

Ван Чун кивнул и улыбнулся. Когда он посмотрел на небо, еще одна группа сине-зеленых птиц развернула свои крылья и взлетела в воздух над Городом Стали.

С появлением Ван Чуна в небе стало появляться все больше и больше птиц.

Ван Чун покачал головой и отложил вопрос в сторону. С улыбкой он отправился в следующий пункт назначения.

Тыгыдык!

Однако даже Ван Чун не заметил, что, когда он повернул голову и ушел, в пяти или шести часах к северу от Стального Города, всадник в полной броне посмотрел в направлении Ван Чуна и повернул на северо-запад.

— Пора доложить Милорду!

Боевой конь отправился в путь, и этот всадник, у которого были четкие черты Ху, исчез в облаке пыли. Пройдя официальную дорогу в западные регионы в течение нескольких сотен ли, всадник сошел с тропы и вошел в великолепный и сияющий дворец темно-золотистого оттенка.

Над воротами дворца была установлена черная табличка с надписью, написанная на двух языках.

— Протекторат Цыси!

Это был знаменитый протекторат, охранявший против У-Цана на западе и Западно-Тюркского каганата на востоке, решающее укрепление Великого Тана на пути в западные регионы, протекторат Цыси.

Поместье Ван Чуна в Ушане и город, который он строил, были ближе всего к протекторату Цыси.

— Хммм, он ясно знает, что Цыси — моя территория, но все еще осмеливается разместить здесь свой феод, его смелость действительно даже выше, чем небеса. Прошел только год. Он действительно думает, что я так быстро забыл инцидент с региональными командирами?

В огромном дворце фигура вырисовывалась как скрывающийся дракон, сидящий на троне из металлического резного камня. Его тело источало мощную ауру, столь же обширную, как море.

Фуменг Линча, самый последний из генералов-защитников Великой Династии на северо-западе, но также и самый сильный из них!

Протекторат Цыси был не главным из протекторатов, но, будь то протекторат Анси, Бэйтиа или армия Большой Медведицы Лунси, в тот момент, когда они оказались не в состоянии справиться с ситуацией, самое надежное и быстрое подкрепление было бы из протектората Цыси.

А существование Фуменга Линча также означало, что районам вокруг него не нужно было вести многопрофильную битву, где их атаковали как с фронта, так и с тыла.

Проще говоря, Фуменг Линча контролировал «горловину».

Эта уникальная сила означала, что Гао Сяньчжи, Гешу Хан и Ань Сишунь не осмеливались оскорбить его.

Кроме того, Фуменг Линча был очень стар, и он сделал свое имя намного раньше, чем три младших великих генерала. Он имел престижную репутацию среди ху, похожую на репутацию Чжана Шоугуи или Ван Чжунси среди ханьцев.

Именно потому, что Фуменг Линча дал сигнал, так много генералов Ху отправили мемориалы во время инцидента с региональными командирами с требованием казни Ван Чуна.

Но Фуменг Линча никогда не ожидал, что через год «архи-преступник» не только не отступит, но и побежит прямо в копье, построив город прямо на его глазах. Это больше не было простой смелостью или храбростью. Это было вызовом, унижением.

Даже Гешу Хан или Ань Сишун не осмеливались действовать так дерзко, но этим занимался самый младший сын клана Ван.

— Милорд, младший сын клана Ван только что стал маркизом, а также был удостоен вежливого имени Сыном Небес. В настоящее время он находится на пике своего влияния, и вопрос его феода получил подтверждение Императора Мудреца и Имперского Двора. С этими двумя разрешениями нам будет очень трудно что-либо сделать против него!

Слева от Фуменга Линча был сильный и внушительный генерал, явно принадлежащий Ху.

Город, который Ван Чун строил в Ушане, находился всего в нескольких сотнях ли от Цыси. Если бы нужно было указать на группу, которая наиболее недовольна этим, это были бы не генералы-протекторы, такие как Фуменг Линча, а генералы Ху вдоль границы.

Хотя Император Мудрец принял предложение о региональных командирах, период времени, в течение которого это предложение будет выполнено, был значительно продлен, и по сравнению с первоначальным предложением статус и полномочия региональных командиров были значительно понижены.

Это заставило всех генералов границы Ху стиснуть зубы и проклинать имя Ван Чуна. Ван Чун не только навредил генералам-защитникам Ху, таким как Фуменг Линча, он препятствовал возможностям продвижения всех Ху.

В конце концов, великие императорские генералы, такие как Фуменг Линча, в конце концов уйдут в отставку, и у всех генералов Ху появится возможность занять эти места.

Появление Ван Чуна в Цыси заставило всех генералов Ху стремиться убить его. Единственная проблема состояла в том, что ни один из них не мог пересечь порог, которым был Императорский Двор.

— Хм-м, я даже не боялся Белоголового араба 1 Махада, так зачем мне бояться какого-то незрелого ребёнка? Так что, если у него есть феод, дарованный Императорским Двором? Так что, если Ван Цзюлин был премьер-министром? Министр Великой Династии Тан? Цыси — моя земля! Думаешь, я не могу с ним справиться?!

Фуменг Линча внушительно сидел на своем троне, его глаза источали холод, настолько холодный, что он пронзал до костей.

Генерал расширил глаза и поспешно спросил:

— Тогда Милорд хочет сказать…

Фуменг Линча посмотрел на генерала и сказал:

— Хм, строительство города утомительно и отнимает много времени. Даже двух или трех лет может быть недостаточно для такой задачи. Независимо от того, насколько быстро он будет строить свой стальной город, это потребуется как минимум семь месяцев. В настоящее время дует ветер в его направлении, поэтому я дам ему два месяца, чтобы построить свой город в тишине и покое. Через два месяца даже самые сильные ветры угаснут. Это будет время для меня, чтобы ударить!

— Кроме того, отправьте письма, чтобы уведомить Гешу Хана и Ань Сишуна. Предположительно, эти двое также заинтересованы в этом паршивце.

Взгляд Фуменга Линча внезапно стал чрезвычайно глубоким.

Тип тип!

Птица-курьер прилетела с небес и через открытое окно приземлилась в изысканном кабинете в Большой Медведице. кабинет был полон книжных полок, изобилующих классикой, историей, антологиями и несколькими древними текстами.

В углу стояла жаровня в форме журавля, густой и ароматный дым сандалового дерева выходил из его рта и заполнял комнату. В кабинете был старинный воздух, тихий и изысканный.

Без личного свидетельства никогда бы не поверили, что место на линии фронта империи, осажденное войной, будет иметь такой кабинет.

— Что здесь?

Из комнаты донесся нежный, но не лишенный достоинства голос. Протянулась рука, ее пальцы были стройными и красивыми, но полны неизмеримой силы. С легким натяжением он сорвал письмо с ноги птицы-посланника.

В письме было несколько простых слов: «Ван Чун прибыл в Ушан.»

— Как и ожидалось.

Кажется, Гешу Хан уже предсказал это, и, слегка потряхивая пальцами, он порвал письмо, разбросав ошметки по столу.

— Лорд-генерал-защитник, что нам делать дальше?

Из-за спины Гешу Хана донесся энергичный голос. В трех шагах стоял генерал армии Большой Медведицы, который, по-видимому, ждал некоторое время.

— В настоящее время Ван Чун — молодой маркиз Императорского Двора, и весь мир знает, что Сын Неба дал ему имя вежливости. Действительно ли мы хотим выступить против него? И во время юго-западной войны, с определенной точки зрения, Мальчик даже выдержал осаду за нас. Мы действительно собираемся пойти против него?

— Как вы думаете? — Спросил Гешу Хан, не поворачивая головы, а его голос не выражал никаких эмоций.

Бородатый генерал армии Большой Медведицы на мгновение застыл. Было ясно, что он не ожидал, что Гешу Хан ответит на его вопрос.

— В настоящее время клан Ван пользуется благосклонностью простых людей, и у него также есть отношения с королем Суном. Иметь дело с ними сейчас действительно не мудро. — Сказал бородатый генерал. — Но во время инцидента с региональными командирами этот мальчик был слишком груб с лордом-генеральным защитником, и даже сейчас наши братья все еще тихо критикуют его. Кроме того, он мог выбрать любое место для своего феода, но настаивал на выборе Ушана, расположенного прямо на наших глазах. Это слишком унизительно для Милорда. Если мы не дадим ему маленький урок, не говоря уже о Милорде, наши братья не смогут этого понять.

— Кроме того… Генеральный защитник Цыси Фумен Линча направил Милорду письмо, в котором он надеется работать с нами, чтобы оказать небольшое давление на Ван Чуна. Если мы ничего не сделаем, находясь так близко, Фуменг Линча, вероятно, начнет критиковать нас лично.

— Ха-ха, похоже, ты уже понял.

Гешу Хан положил «Летние и осенние летописи 2» в левую руку и встал со стола. Когда его спина выпрямилась, энергия, столь же могущественная, как горы, начала подниматься из его тела.

Гешу Хан в этот момент походил на высокую гору, и даже генерал за его спиной слегка опустил голову в знак уважения.

— Ушан занимает уникальное географическое положение. И если он хочет построить город и воспользоваться нами, как это может быть так просто? Кроме того, юго-западная война была ради страны, но город Ушан — для частных интересов. Это отдельные вещи, поэтому нет необходимости беспокоиться об этом.

Более того, если он не обладает способностью выстоять в Ушане, это может помочь нам оказать небольшое давление, что позволит ему понять трудности и уйти. Как это может быть нехорошо? Он поймет, что не все в мире происходит так легко. — Сказал Гешу Хан.

— Милорд говорит разумные вещи.

Бородатый генерал покорно кивнул, но его глаза быстро расширились, когда он что-то вспомнил.

— Но, Милорд… Ушан в настоящее время не только его заботит. Он задействовал в проекте более восьмидесяти процентов великих кланов столицы. Если мы атакуем в такое время, мы можем оскорбить каждого из них.

Брови генерала сразу же наполнились глубоким беспокойством.

Уверенный и расслабленный Гешу Хан тоже не мог не нахмуриться. Когда он замолчал, кабинет стал смертельно неподвижным.

Город Стали Ван Чуна строился довольно долгое время, но ни одна фракция не выступила против него. Не потому, что они боялись статуса и влияния клана Ван, а из-за всех тех кланов, которые Ван Чун привязал к своей колеснице.

Поскольку они медленно росли в течение многих лет, эти великие кланы больше не были обычными кланами. Их власть глубоко укоренилась при дворе, вооруженных силах и различных провинциях и префектурах.

Они представляли высшие силы всей империи.

Даже Гешу Хан не мог гарантировать, что под ним не будет ни потомка, ни подчиненного этих великих кланов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Арабы в белых одеждах ссылаются на Омейядский халифат. Напротив, Аббасидский халифат, свергнувший Омейядов, назывался чернокожими арабами.

2. Летняя и осенняя летописи — официальная хроника государства Лу, одного из государств, существовавших в период династии Чжоу, когда центральная власть царей Чжоу начала угасать, известная как Весна и Осенний период, который берет свое название из этой хроники. Он был якобы написан Конфуцием и является одним из основных китайских классиков. Его краткий язык означает, что было написано много комментариев по этому поводу, наиболее известным из которых является Цзуожнань.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 717. Чудо за одну ночь! (I)**

— Подарок?

Бай Сылин и Чжао Ятун посмотрели друг на друга, неспособные говорить. Очевидно, эта пара не ожидала подобного шага от Ван Чуна. Они быстро повернулись и с любопытством посмотрели на приближающегося солдата с двумя клетками.

Ван Чун никогда не давал им подарков раньше, поэтому они были преисполнены ожидания.

Солдат быстро прибыл и положил клетки.

Когда с клеток стянули шелк, пару девушек встретил пушистый маленький белоснежный шарик. Их глаза мгновенно просветлели от удивления и радости.

— Это… персидский кот?

Прямо сейчас самым популярным и любимым домашним животным из всех столичных женщин высшего сословия, от имперского клана до знати высокого класса, был персидский кот из Аббасидского Халифата. У этого животного был послушный и дружелюбный характер, настолько чарующий, что женщины из высшего сословия избаловывали их насквозь.

Но Аббасидский Халифат был более чем за десять тысяч ли от столицы, а персидские коты были чрезвычайно дорогими и чувствительными. В результате большинство из них погибало в пути.

Персидский кот был по существу бесценным в столице.

И эти чистокровные персидские коты, выращенные императорским домом, были самыми почитаемыми из всех и известны как императорские персидские коты.

Персидские коты, которых Ван Чун нашел для них, были чисто белыми, без малейших примесей. У них также были очень особенные глаза, один из которых был темно-синим, а другой — янтарным, и они были настолько очаровательны, что увидевший их, сразу же хотел обнимать их и тискать. Это были как раз те самые заветные персидские коты.

Девушки видели такого кота у принцессы Нихуан, и никто из них не ожидал, что Ван Чун сделает им такой особый подарок.

— Такой милашка!

— Такой красивый! Посмотри, как он использует свои лапки, чтобы вымыть лицо и расчесать мех.

— Я вижу! Посмотри на это! Он лизнул мою руку! Ха-ха, это щекотно!

......

В одно мгновение две женщины были полностью сосредоточены на персидских кошках, сидели на корточках на земле и играли с ними. Что касается Ван Чуна, он был на мгновение забыт.

Бай Сылин и Чжао Ятун, возможно, казались доблестными и грозными, и были провозглашены героями-женщинами, не такими хрупкими девочками, которые все время проводили в своих комнатах, но были еще девочками. Как и все остальные, им нравились милые и пушистые питомцы.

Ван Чун угодил им этим подарком.

Это нормально, если я правильно их понял.

Ван Чун внутренне улыбнулся и понимающе взглянул.

Он попросил Ян Хунчана отправить этих двух императорских персидских котов из Таласа в западные регионы. Ян Хунчан много лет работал на Великом Шелковом Пути и знал немало арабских торговцев. В то время как другим было трудно получить персидских котов, для Ян Хунчана это не было проблемой. Арабы были естественными торговцами, и, еслиа денег было достаточно, они могли даже купить императорских персидских кошек.

Через некоторое время, видимо, вспомнив что-то, Бай Сылин вытащила из клетки белого персидского кота и встала, с любопытством обращаясь к Ван Чуну:

— Правильно. Ван Чун, разве персидские кошки не очень деликатны? И они не привыкли к климату Великого Тана. Как тебе удалось их заполучить?

— Дайте мне десять тысяч таэлей, и я скажу вам ответ. — Поддразнил ее Ван Чун.

— Ублюдок!

У Бай Сылин вспыхнули глаза, и она сразу же, казалось, была готова его избить.

— Хаха, хорошо, не бей меня. Я скажу. — Ответил Ван Чун, улыбаясь. — Персидским котам нравится чистота. Вы должны быстро чистить их клетки, и они должны быть исключительно чистыми. Если клетка не чистая, они не будут есть. Кроме того, вам иногда придется давать им немного травяного сока.

Персидские коты любили чистоту даже больше, чем люди. С определенной точки зрения, у них была какая-то мизофобия. Мало кто знал об этом, поэтому тот факт, что многие из торговцев, продающих этих кошек, были грязными и не очень заботились о них, означало, что многие персидские коты умрут.

Если бы кто-то знал эту черту котов, продавать их стало бы намного проще.

После того, как Бай Сылин и Чжао Ятун усвоили условия проживания двух кошек, они расквартировали своих клановых стражей, добавив их в гарнизон Стального Города.

В эту поездку в Ушан Бай Сылин и Чжао Ятун привели с собой немало экспертов — их общее число превысило пятьсот. Это была огромная поддержка.

Сила поддержки двух кланов говорила сама за себя.

Прогулявшись по городским стенам, Бай Сылин, наконец, не смогла сдержать свой вопрос.

— О, это правильно. Ван Чун, вы все здесь подготовили, так почему ты не вкладываешь все в строительство города вместо строительства этих домов и гостиниц?

— Точно. Этот город слишком большой. Такое большое место потребует огромных усилий и лет, чтобы его отстроить, но почему вы не торопитесь? — Чжао Ятун высказала свое согласие.

Осматривая помещение с Ван Чуном, они постепенно начали замечать что-то странное. После того, как фундамент и первый уровень Города Стали были закончены, скорость строительства явно замедлилась, и многие рабочие были переведены на работу в гостиницы, рестораны и чайные, предназначенные для торговцев. Это казалось очень странным.

И Ван Чун, повелитель этого города, совсем не беспокоился. Девушки нашли это очень странным.

Девушки не собирались оказывать какое-либо давление на Ван Чуна, но они также должны были что-то объяснить своим сокланам. Девушки пришла с двумя целями. Первая состояла в том, чтобы проверить что задумал Ван Чун, а вторая должна была выяснить для их кланов, как продвигается развитие города.

В конце концов, Клан Чжао и Клан Бай вложили огромные деньги в этот Город Стали, а также свою собственную кровь, пот и слезы.

— Ха-ха, рабочие нуждаются в хороших инструментах, чтобы хорошо выполнять свою работу. Расслабьтесь: строительство этого города закончится гораздо быстрее, чем вы можете себе представить.

Ван Чун улыбнулся.

Бай Сылин и Чжао Ятун не могли скрыть свои мысли от него. Когда они задавали свои вопросы, они казались настолько расстроенными, что он сразу понял, что они вынуждены были их задать.

У каждого человека были свои трудности, и уже было впечатляющим, что Бай Сылин и Чжао Ятун продолжали помогать ему в это время. Ван Чун, естественно, не мешал им.

— Кроме того, вы можете сказать своим кланам, что клан Чжао и клан Бай могут рассчитывать на гораздо большую прибыль, чем предполагалось. Кроме того, строительство города завершится через месяц. — Сказал Ван Чун.

— Ах?!

Бай Сылин и Чжао Ятун ошеломленно посмотрели на Ван Чуна. Не то чтобы они не верили Ван Чуну, но было ясно, что этот Город Стали все еще находился в зародыше, в тысяче ли от финишной черты.

Более того, строительство города было таким трудоемким делом, что снятие его через месяц было бы огромным достижением, и город Ван Чуна был намного больше, чем обычно. Даже будучи близкими друзьями Ван Чуна, пара чувствовала, что завершить город за месяц все еще возможно только в сказке.

Странная улыбка появилась на лице Ван Чуна, когда он смотрел на их вопросительные взгляды, но объяснять он не стал.

Факты говорили громче, чем слова. Через месяц обе увидят, что он не преувеличивает. Более того…

Когда это время придет, вероятно, даже Гешу Хан и Фуменг Линча испытают большой шок!

Ван Чун посмотрел на небо и внутренне усмехнулся.

Несмотря на то, что строительство Стального Города было в самом разгаре, Фуменг Линча, Гешу Хан, Гао Сяньчжи и Ань Сишунь не сделали ничего, кроме как направили несколько разведчиков для наблюдения. Это было довольно ненормально.

Ван Чун хорошо понимал их планы. К сожалению для них, у них никогда не было бы возможности их реализовать.

......

Время медленно прошло, и через десять дней прибыла вторая партия из пятидесяти тысяч рабочих и экспертов из великих кланов. Вторая волна модулей для Города Стали также плавно прибыла от различных кузнецов мечей и магазинов префектур Великого Тана.

В ту же ночь, когда все наблюдавшие орлы и птицы рассеялись, и все эти разведчики и арабские и харакейские шпионы, замаскированные под торговцев, ушли, Ван Чун, наконец, начал свой план.

Румбл!

Земля начала дрожать, и по приказу Ван Чуна пламя печи вырвалось из северо-восточного угла города, после чего быстро последовали второй, третий, четвертый… Тысячи печей вспыхнули, распространившись от северо-восточного угла до каждой части города.

Пламя было настолько сильным, что область внутри и вокруг Города Стали стала яркой, как день.

— Начать!

На южной стене строгий Чжан Шоужи, стоявший рядом с Ван Чуном, опустил руку. Бум! В этот момент со всех сторон раздался массивный грохот металла.

Сто тысяч рабочих и всех солдат, ответственных за оборону, сложили свои обязанности и начали помогать в строительстве стен. Со времени прибытия Чжан Шоужи в Ушан до наших дней была собрана гора модулей для Стального Города.

После того, как фундамент и первый уровень были завершены, эти модули никогда не были затронуты, большинству рабочих были поставлены задачи по строительству ресторанов, гостиниц и чайных домов в городе. Однако теперь, как будто все уже было спланировано, рабочие начали перемещать эти модули и соединять их вместе.

Кланг!

Первый молот ударил, посылая искры в ночь. Десятки тысяч модулей для Города Стали начали возводиться. К этому времени все рабочие были знакомы с диаграммами и методами строительства. Теперь пришло время показать свои знания.

Бум! Бум! Бум!

Стук металла сотряс небеса. При свете печей стальные модули были как рыбья чешуя, аккуратно собираясь вместе, руководствуясь каким-то законом.

Сто тысяч рабочих работали как единое целое, и все они работали вместе, как гладкая и точная машина. С ошеломительной скоростью они построили город.

Этот обширный и великолепный строительный процесс и огромная способность планировать и управлять этими процессами оставили Бай Сылин и Чжао Ятун безмолвными.

— Невозможно!

Бай Сылин и Чжао Ятун были из великих кланов, кланов с чрезвычайно длинной и легендарной историей. По силе и ресурсам их кланы намного превосходили любые другие так называемые «великие кланы» столицы.

Исходя из такого рода предпосылок, Бай Сылин и Чжао Ятун были очень непредубежденными, но даже они не могли представить такое грандиозное зрелище. Более ста тысяч человек работали как единое целое с еще большей дисциплиной, чем армия.

Более того, метод Ван Чуна по строительству города полностью отличался от общепринятого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 718. Чудо за одну ночь (II)**

— Сылин, это и правда реальность? — Пробормотала Чжао Ятун, и ее глаза наполнились глубоким шоком.

— Я хотела задать тебе этот вопрос сама. — Шок в глазах Бай Сылин был ничуть не меньше, чем у Чжао Ятун.

Пока пара наблюдала, десятки тысяч модулей как раз собирались закончить возведение одного уровня, и даже пятнадцати минут не прошло. Их понимание городского строительства и техники было полностью перевернуто вверх дном.

— Готовы!

— Команда два, будьте готовы! Залить припой! Быстро!

— Все остальные, отойдите в сторону! Держите дистанцию! Кран!

— Начните подключать модули!

......

Крики раздавались со всего города. Более ста тысяч человек были разделены на почти тысячу команд. Каждую команду возглавлял опытный мастер, и все они работали вместе, не мешая друг другу и координируя свои обязанности.

Любой, кто видел это зрелище, испытал бы глубокий шок, но то, что раскрывалось здесь, было концепцией и навыком для строительства, которое было полностью вне этой эпохи!

Хотя был поздний вечер, Город Стали был полон движения, но никто, кроме тех, кто находился внутри, не знал, что происходит.

В то время как Бай Сылин и Чжао Ятун стояли на городских стенах при сильном ветре, они смотрели на далеких Ван Чуна и Чжан Шоужи со странным светом в глазах.

Сосредоточенный человек был невероятно заманчивым. В этот момент Ван Чун неподвижно стоял на стене, все свое внимание уделяя строительству. Однако его невероятное предвидение, его командный характер и его вечное понимание общей ситуации оставили глубокие впечатления у этих двух женщин, заставив их очень волноваться.

На мгновение они почувствовали, что в мире нет ничего, чего Ван Чун не смог бы достичь!

— Я понимаю. Он намеренно замедлял скорость строительства, чтобы впечатлить этих людей! — Глаза Чжао Ятун колебались от эмоций. — Он ждал, пока они ослабят бдительность, а также прибудут стальные модули и рабочие!

— Мм. Он обманул всех!

Бай Сылин не показала никаких признаков обвинения на своем лице, когда она произнесла эти слова. Напротив, была глубокая гордость и удовлетворение, как будто это она сделала все это.

— Этот маленький ублюдок!

Эта ночь должна была стать ночью страданий для многих группировок.

......

На востоке рассвело, и над горизонтом взошло утреннее солнце.

Как обычно, скачущие копыта ознаменовали прибытие первой лошади, когда она приблизилась к Городу Стали Ван Чуна. Человек верхом на коне повторял свое наблюдение более месяца, поэтому он был очень хорошо знаком с процедурой.

— Строительство города — это такая утомительная и трудоемкая задача, что даже одного или двух лет будет недостаточно. Я действительно не знаю, когда смогу остановить это постоянное повторение движения вперед и назад. — Бормотал про себя всадник.

Хотя наблюдение было обязанностью разведчика, и ему не на что было жаловаться, это место не было полем битвы. Каждый день он приходил в одно и то же место, наблюдал за одними и теми же вещами, давал одно и то же сообщение… Такой день, повторяющийсяч снова и снова заставил бы даже самого преданного разведчика почувствовать раздражение.

— … Я могу только надеяться, что через некоторое время меня могут перевести в другое место. Даже если это будут передовые, это будет намного лучше, чем такая скучная работа! Я, конечно, не хочу потратить здесь два года!

Пробормотав это про себя, всадник подтолкнул лошадь вперед, ускорив шаг к точке наблюдения.

Город Стали находился под очень тяжелой охраной, и там собралось несколько тысяч солдат. Также была высокая вероятность того, что многие из элитных воинов, которые участвовали в войне на юго-западе, были среди их числа. Это были настоящие эксперты, и любой конфликт с ними привел бы к большим неприятностям.

В результате все разведчики держались на значительном расстоянии, чтобы избежать каких-либо конфликтов. В любом случае, разведка и наблюдение никогда не требовали приближения к вражеским силам.

Было много людей, наблюдающих за этой областью, и ее уже можно было считать сердцем империи. Когурё, турки, западные регионалы, тибетцы, арабы, харацины… все они пришли, замаскированные под обычных путешественников.

Если бы это было сердце Великого Тана, это было бы неприемлемо, но, поскольку это был Цыси, вблизи западных регионов и рядом с парной границей с У-Цаном и Западно-Тюркским каганатом, это было совершенно нормально.

Большое количество людей означало, что нужно было прийти пораньше, чтобы выбрать свое место. Этот конкретный наездник выбрал низкий холм. Это в сочетании с высотой его боевого коня создало ему превосходную точку наблюдения.

Но когда этот наездник направлялся к своему обычному холму, он сразу заметил, что что-то не так.

Горный силуэт постепенно появлялся перед его глазами.

— Это?

Глаза всадника расширились от удивления. Он наблюдал за этой областью больше месяца и теперь был очень хорошо знаком с близлежащей местностью Ушан. Район, который Ван Чун выбрал для своего феода, был довольно ровным и не имел заметных отклонений.

Наиболее заметной географической особенностью были, вероятно, эти низкие холмы. Он, конечно, не вспомнил ни одной горы.

— Что здесь происходит? Я вижу правильно? — Всадник удивился про себя в шоке, но через несколько мгновений решил поднять голову и продолжить смотреть. В этот момент он увидел истинное появление этой «горы» — зрелище, которое он не скоро забудет.

В свете утреннего солнца над горизонтом появился массивный, грандиозный и внушительный Город Стали. В отличие от Стального Города, который он обычно видел, стены этого города были теперь более шести метров в высоту, в рост трех взрослых мужчин.

Эти блестящие металлические стены были гладкими и крутыми, выглядели как единое целое и были неподвижны, как гора. И в свете утреннего солнца всадник мог видеть, как дым продолжает подниматься из города, а сто тысяч рабочих трудились над тем, чтобы сделать стены еще выше, толще и прочнее!

— Это… это невозможно!

Всадник мгновенно заволновался, его глаза распахнулись в шоке и страхе.

Он отсутствовал только одну ночь, и огромный город со стенами высотой более шести метров появился из воздуха!

Одна ночь!

Всего одну ночь!

И этот Город Стали с шестиметровыми стенами теперь мог считаться основным оборонительным укреплением, способным отражать боевых коней и стрелы. Единственная слабость была против врага, который пришел с осадными лестницами и мог просто взобраться на стены.

Но шесть метров!

Это число было практически чудесным!

За одну ночь Город Стали претерпел полную трансформацию. Прямо сейчас, даже если армия нападает, Ван Чун все равно сможет сидеть за стенами и удерживать крепость. И еще более абсурдным было то, что эти стены все еще укреплялись. Наездник мог предсказать, что через некоторое время они станут девятиметровыми стенами!

— Нет! Я… Я должен сообщить об этом Милорду!

Сердце всадника замерло, и все его тело задрожало. За одну ночь в городе Ушан появился шестиметровый Стальной Город. Как разведчик, он совершил серьезное неисполнение обязанностей.

— Хийяя!

Лошадь поскакала, и всадник направился в том направлении, откуда только что приехал.

Позади него только что прибыли разведчики и шпионы из других группировок. Ржание лошадей, казалось, указывало на крайнюю тревогу, которую они чувствовали.

— Это… это невозможно!

— Как может быть что-то подобное! Никто не может сделать это!

— За одну ночь! За одну ночь!.. Как же они это сделали? Что-то пошло не так: я, должно быть, что-то пропустил.

Крики тревоги послышались из-за спины возвращающегося разведчика. Было очевидно, что он не единственный встревожен.

......

Взрыв!

Ладонь хлопнула по металлическому столу. В одно мгновение все штабы протектората Цыси затряслись, словно на грани разрушения.

— Что ты сказал? Этот мальчишка сумел построить город более чем на два чжан в высоту за одну ночь?

Крики ярости Фумен Линча прогремели по всему штабу протектората.

— … Ты думал, что я поверю в это? Ты сошел с ума? Как ты смеешь говорить такую ерунду передо мной?!

Когда он получил отчет разведчика, первой реакцией Фуменга Линча было недоверие. Строительство города не может завершиться быстро. Это было невозможно! Даже главный инженер Лу Бань, рожденный заново, не сможет совершить такой подвиг.

— Милорд, этот подчиненный говорит только правду. Тот самый младший сын клана Ван действительно сумел возвести стены высотой два чжан за одну ночь! Этот город все еще стоит там…

Всадник, стоящий на коленях внизу, был напуган и мокр. Прежде чем он успел закончить говорить, яростная волна энергии вырвала его из зала.

— Ублюдок! Посмотри еще раз!

Ярость Фуменга Линча могла разорвать небо на части. Все солдаты штаба протектората Цыси дрожали от страха. Несмотря на годы службы под ним, они никогда не видели Фуменга Линча таким бешеным!

Тыгыдык!

След от пыли поднялся за пределы штаб-квартиры протектората Цыси, когда этот всадник, выброшенный из зала, сел на лошадь и поскакал в Город Стали.

......

Лунси, город Большой Медведицы.

Гешу Хан получил новость немного позже, но все же впал в сильный шок, когда почтовый голубь влетел в его башню.

— Милорд, это невозможно! Как кто-нибудь мог создать город за одну ночь! Может быть, в отчете ошибка?

В кабинете Гешу Хана заместитель генерала армии Большой Медведицы швырнул газету на стол.

— Абсурд! Времени одной ночи не хватит даже, чтобы залить фундамент. Наши разведчики пили? Как они могли отправить такую информацию! — Офицер армии Большой Медведицы высказал свое согласие. Их первая реакция при получении этой информации была не шоком, а ощущением, что их держат за дураков.

Город был построен за одну ночь, и этот город был в несколько раз больше обычного города. Даже трехлетний ребенок не поверил бы в такой абсурд, но такие новости теперь появились перед их уважаемым и закаленным в боях Великим Генералом армии 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 719. Решающий Цыси!**

В армии наиболее важной была разведка, а основным требованием к отчету разведки была точность. Армия Большой Медведицы была элитной армией Великого Тана, доблестным существом, которое могло рассчитывать на то, что десятки тысяч солдат будут сражаться против сотен тысяч солдат У-Цана и заставить его очень тщательно обдумать, прежде чем двинуться на восток. Таким образом, он был еще более жестким в отношении своих требований к отчетам разведки.

Если разведчик на линии фронта отправит такую недостоверную информацию, он может быть строго наказан в соответствии с военным законодательством. Это было причиной гнева офицеров.

— Милорд, кто разведчик, назначенный в Ушан? Согласно военному законодательству, он может быть переведен обратно, уволен со своего поста и наказан! — Сказал разъяренный офицер.

— Тот, кого следует уволить, — это не он, а все вы. — В кабинете прозвучал нежный, спокойный и достойный голос, мгновенно заставивший замолчать комнату. Все офицеры поджали губы и посмотрели прямо перед собой.

— … Вторая, третья и четвертая волна разведчиков уже отослали свои отчеты, и их отчеты говорят о том же, что и все, что вы видели. Кроме того, Фуменг Линча из протектората Цыси прислал мне письмо. Боюсь что все, что они говорят, правда.

Гешу Хан держал руки за спиной, никаких эмоций не было видно на его лице.

Пока Гешу Хан говорил, вся комната молчала, но все его офицеры выражали недоверие на лицах.

— Но как это может быть? Это такой огромный город! Разве его возможно построить за одну ночь? — Вдруг пробормотал один из офицеров.

Эти слова озвучили мысли, которые были у всех на уме. Несмотря на то, что они уважали Великого Генерала, и никто из них не сомневался в его словах, даже сейчас, строительство Ван Чуна стен высотой шесть метров за одну ночь звучало как сказка.

Но никто из них не знал, что, несмотря на то, что Гешу Хан казался спокойным, он был так же шокирован, как и его подчиненные.

За одну ночь… два чжана в высоту… Как ему это удалось?

Разум Гешу Хана был в смятении.

Во время войны на юго-западе Гешу Хан уже видел, что юноша, находящийся сейчас в Ушане, обладает удивительной смелостью и талантом. Но теперь, когда он испытал это снова, Гешу Хан все еще чувствовал себя взволнованным.

По самым низким оценкам Гешу Хана, Стальному Городу Ван Чуна для постройки нужно было, по крайней мере, семь или восемь месяцев, но теперь казалось, что это слишком много.

Многие законы и правила сразу же казались неприменимыми при встрече с младшим сыном клана Ван. Гешу Хан пережил множество сражений и развил очень жесткую личность, поэтому было мало вещей, которые могли бы его подвигнуть. Но сейчас Гешу Хану действительно было трудно понять этого юношу из Ушана.

План не может идти в ногу с изменениями. Кажется, тот план, который я разработал для использования в течение нескольких месяцев, не годится. Я должен придумать новый!

Гешу Хан посмотрел, как бесчисленные мысли мелькают в его голове.

Прошло очень много времени с тех пор, как он встречал такого грозного противника. Хотя он все еще не виделся лично с этим наследником клана Ван, в месте, которое никто не замечал, они уже участвовали в столкновении.

Не было сомнений, что Гешу Хан недооценил своего противника.

Если он был способен построить стены высотой шесть метров за одну ночь, то не было никаких сомнений, что он намеренно замедлялся с самого начала, чтобы застать их врасплох. Только когда все было готово и пришло подходящее время, он действительно раскрыл свое высокое мастерство.

Интересно!

Холод промелькнул в глазах Гешу Хана.

Только те, кто знаком с Великим Генералом Большой Медведицы, знали, что это признак того, что его желание сражаться стимулировалось, что он действительно начал относиться к кому-то как к своему противнику.

Не так легко пустить корни в Ушане. Молодой маркиз, это только начало…

С этой мыслью Гешу Хан быстро восстановил самообладание.

Анси, Лунси, Бэйтин, Цыси — все эти фракции были ошарашены инженерным подвигом Ван Чуна. На далеком северо-западе Великого Тана в Ушане все шпионы и разведчики различных группировок лично стали свидетелями невероятного зрелища.

В бесплодных и пустынных землях вдоль Великого Шелкового Пути Ван Чун впервые в мире продемонстрировал современную науку и философию строительства.

Под командованием Ван Чуна и Чжан Шоужи сто тысяч рабочих трудились с беспрецедентной скоростью, чтобы построить великолепный Город Стали.

Когда разведчики прибыли утром, стены были всего шесть метров, а к ночи — пятнадцать метров.

Никогда в истории Великой династии Тан или даже в истории Центральных Равнин город не был построен с такой скоростью, и никогда не существовало такого модульного города.

Все больше и больше людей собрались вокруг Стального Города. Все фракции заметили, что происходит что-то странное, и послали больше разведчиков, требовали подтвердить новости три раза.

Пришли даже многие Ху из отдаленных западных регионов.

Все они смотрели в оцепенении, как огромный и грандиозный город поднимается из ничего.

Это зрелище было сном, чудом!

Перед этим огромным и беспрецедентным Стальным Городом каждый человек чувствовал себя крошечным и незначительным, как муравьи перед слоном.

Шок!

Неверие!

И глубокое уважение!

Таковы были эмоции каждого человека, который наблюдал, как строился Город Стали, по отношению к архитектору и владельцу этого города, Ван Чуну. Их уважение было настолько глубоким, что казалось, что они смотрят на высокую гору загадочного и непостижимого бога.

......

— Лорд Маркиз, построить этот Город Стали достаточно, чтобы этот старик был доволен до конца своей жизни!

Ветер дул над гладкими пятнадцатиметровыми стенами, приводя бороду Чжана Шоужи в движение. Главный архитектор взволнованно посмотрел вниз со стен, его лицо наполнилось гордостью и реализованностью.

Он построил бесчисленные здания и города в своей жизни, даже участвуя в строительстве Императорского Дворца. Но если бы ему пришлось сказать, каковы были его самые гордые достижения, то был бы город-Лев на берегу Эрхая, город, который изменил судьбу армии протектората Аннана и спас юго-запад.

Другим был этот Город Стали под его ногами.

В истории Великой Династии Тан и истории человечества все города были построены из земли и камня, но этот город разрушил эти традиции.

Это был первый чистый Город из Стали!

Количество стали и рабочей силы, необходимых для строительства этого города, было не тем, что мог себе представить клан, фракция или главный архитектор.

Проще говоря, этот город требовал мобилизации мира, всех великих кланов, всех магазинов мечей и кузнецов мечей, всех опытных мастеров из всех провинций и префектур. Все они были использованы им для строительства этого города.

Такой подвиг был замечен только один раз, во время строительства Императорского Дворца.

Эта честь сделает любого архитектора гордым и довольным.

Это пробудит и восхитит сердце любого архитектора.

— Сэр Чжан, это только начало. Вы действительно уже удовлетворены? В будущем мы оставим много других следов, причем не только в Великом Тане, но и во многих других местах, и это будет не просто этот Город из Стали.

Стоя рядом с Чжаном Шоужи, Ван Чун улыбнулся.

Чжан Шоужи на мгновение застыл, затем начал смеяться.

— Ха-ха, вы правы! Этого старика все еще слишком легко удовлетворить. Рядом с лордом Маркизом, могу ли я все еще бояться не оставить позади блестящую запись, построить еще более величественные и более великолепные здания всем на зависть?

Ему было почти шестьдесят, и он изначально планировал наслаждаться выходом на пенсию, но после путешествия с Ван Чуном и строительства различных укреплений он постепенно начал забывать свой возраст. Он начал чувствовать себя моложе, полным страсти и энтузиазма.

Прямо сейчас, даже он хотел знать, где его предел.

— О, да, как идут приготовления к ульям? — Вдруг сказал Ван Чун.

— Это… По правде говоря, они были готовы уже давно. — Быстро ответил Чжан Шоужи. — Согласно приказу лорда Маркиза, все ульи были обнесены деревянными рейками. Даже охранники или рабочие, которые их строили, не знают, для чего они.

— М-м!

Ван Чун кивнул. Когда он повернулся к этим многочисленным разведчикам и шпионам за десять с небольшим лет, в его глазах промелькнул резкий свет.

— Приближается шторм. Нам придется использовать их в ближайшее время. Кроме того, теперь, когда стены высотой в пятнадцать метров, мы можем приступить к их установке. — Сказал Ван Чун.

Чжан Шоужи кивнул. Чтобы построить этот город, Ван Чун разработал много гениальных вещей, таких как блок и снасть, кран и даже новую единицу измерения — «метр».

Не многие люди знали об этой единице измерения, только Чжан Шоужи, его ученики и несколько мастеров более высокого уровня.

Попробовав это, Чжан Шоужи обнаружил, что это совершенно новое измерение было гораздо более точным и удобным для построения, чем стопа и чжан, поэтому он начал усиленно рекламировать его окружающим.

Многие инженеры уже приняли его и начали распространять, расширяя его использование.

......

Ван Чун быстро покинул Город Стали.

Со стенами города высотой пятнадцать метров все было на правильном пути. Чжан Шоужи руководил, поэтому завершение строительства Стального города было лишь вопросом времени, и Бай Сылин и Чжао Ятун командовали экспертами. Город Стали в настоящее время был крепкой крепостью, и в краткосрочной перспективе проблем не должно было возникнуть.

Я должен начать работать над этим вопросом сейчас!

Стоя в последний раз на стальных стенах, Ван Чун обдумывал свои планы, и его глаза блестели.

Ушан был близок к Цыси, его судьба была связана с ним. Хотя Фуменг Линча в настоящее время наполнялся враждебностью по отношению к нему и пытался вызвать неприятности, Цыси принадлежал не Фуменгу Линча, а всей империи. Но в битве при Таласе, в этом конфликте между Великим Таном и Халифатом Аббасидов, протекторат Цыси, ближайший источник подкрепления в тылу, не смог отправить ни одного солдата в подкрепление. Это было абсолютно невероятно!

Если бы Гао Сяньчжи заранее запросил подкрепление, протекторат Цыси отправил бы большую армию, чтобы усилить его, и, возможно, война не закончилась бы так плохо. Великий Тан не полностью отказался бы от войны и не начал бы терять свое влияние в регионе.

Однако, несмотря на то, что Ван Чун был глубоко недоволен Фуменг Линча, он должен был признать, что этот вопрос не имеет ничего общего с Фуменгом Линча. Не то чтобы он не хотел укрепить Гао Сяньчжи и армию протекторатов Анси, но в то время в протекторате Цыси не было ни одного солдата!

Да, ни одного!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 720. Хулайег, Торговец Тюркскими Лошадьми номер один!**

У грандиозного Протектората Цыси, защищавшего горло Великого Тана, на самом деле не было войск. Это звучало абсурдно, но тогда таковым действительно было положение протектората Цыси.

Ван Чун понимал этот факт более остро, чем кто-либо другой.

Критическая область, защищенная протекторатом Цыси, расположилась на границе между империей У-Цан и Западно-Тюркским каганатом. Каждый год, независимо от того, как идут дела в других областях, протекторату Цыси приходилось сражаться в больших и малых битвах. А солдаты протектората Цыси были истощены именно постоянными атаками У-Цана и Западно-Тюркского каганата.

Хотя внутренняя часть продолжала направлять войска в Цыси, эти войска не были безграничными.

В период до Битвы за Талас атаки тибетской и тюркской кавалерии были аномально жестокими, в результате чего силы протектората Цыси были по-настоящему опустошены. И именно это отсутствие солдат привело к поражению в битве при Таласе.

Таким образом, чтобы предотвратить горькое поражение в битве при Таласе, сначала нужно было изменить судьбу протектората Цыси. Это было одной из важных причин, по которой Ван Чун основал свой феодальный дворец в Ушане, хотя Ван Чун никогда никому об этом не говорил.

Чтобы изменить судьбу Цыси, он должен был окончательно победить силы, которые здесь разместили У-Цан и Западно-Тюркский Каганат!

Строительство Города Стали в Ушане, чтобы дать себе место, было первым шагом. Вторым шагом было начать отражать У-Цан на западе и западных турок на востоке! Фуменг Линча никогда не сможет завершить этот второй шаг.

В оценке генералов Ван Чуна Фуменг Линча был просто генералом, который мог держать форт, а не тем, кто мог руководить штурмом. По общему признанию, отчасти это было потому, что у него никогда не было таких планов, а отчасти потому, что у него не хватало способностей.

Завершение этих двух шагов только приблизит его к его цели.

Но прежде чем он смог сделать все это, прежде чем он смог выполнить свой план, который должен был потрясти западную границу и вс. империю, Ван Чуну пришлось выполнить еще одну задачу.

Без этого Ван Чун был бы самой гениальной домохозяйкой в мире без риса. Все, что он смог бы сделать, это смотреть на океан и вздыхать!

Тыгыдык!

Ван Чун уехал на рассвете, молча покидая Город Стали, никого не потревожив.

......

Если кто-то пройдет по официальной дороге семь или восемьсот ли мимо Цыси, он прибудет в западные регионы. Пейзаж здесь был грубым, отточенным песчаными бурями. Здесь ху жили вместе с синдху, арабами, харакейцами, турками, тибетцами и даже хань, хотя, конечно, ху намного превосходили хань.

Такую сцену было бы невероятно трудно найти в любом месте Великого Тана.

— Молодой Мастер, это прямо здесь.

Хань средних лет с волосами, завёрнутыми в головной платок, стоял перед шумным дворцом удовольствий, яркого цвета, с резными балками и расписными стропилами. Он почтительно поклонился подростку.

— М-м.

Юноша посмотрел на дворец удовольствий и кивнул.

— Скажи Ян Хунчану, что я очень доволен. Когда все закончится, я не буду плохо к нему относиться.

— Большое спасибо, лорд маркиз!

В восторге мужчина средних лет поспешно поклонился.

— Мм? Ты забыл, что я тебе сказал? В этом месте не называй меня «лорд Маркиз». — Хмуро сказал юноша.

— Да, этот скромный человек был слишком резок, я… Молодой Мастер, пожалуйста, простите меня.

На лице мужчины можно было увидеть намек на панику, когда он опустил голову.

Был только один человек, который мог так напугать этого мужчину, которого в западных регионах сейчас звали Лордом Маркизом, и это был Молодой Маркиз Ван Чун. Покинув Город Стали, Ван Чун замаскировался и отправился в обход Протектората Цыси, чтобы добраться до Западных Регионов.

Эта область находилась под властью генерального защитника Анси Гао Сяньчжи.

Если бы эти Великие Генералы Ху узнали, что он здесь, они, вероятно, отовсюду стеклись бы к нему. Но даже в этом случае у Ван Чуна была причина, обязывающая его присутствовать.

— Пошли.

Не говоря ни слова, Ван Чун пересек порог и вошел во дворец удовольствий.

Это был первый раз прихода Ван Чуна в дворец удовольствий западных регионов. Внутри лежало бесчисленное множество Ху, и внутри можно было услышать музыку гуциня, хуконхоус, хулейс, хуобоз 1 и других инструментов.

Эта музыка Ху полностью отличалась от музыки Центральных Равнин и имела совершенно другой звук.

Ван Чун взглянул и увидел, что очаровательные женщины Ху очаровательно танцуют под очаровательную музыку.

У них даже есть арабские танцовщицы!

Ван Чун четко различал, что там, где было больше всего Ху, самый громкий смех принадлежал женщине, одетой в красное, с кожей, белой, как снег, и колокольчиками, привязанными к ее рукам и ногам. У нее были голубые глаза и красные губы, и ее глаза были очаровательны. Она держала в зубах красный шелковый пояс, свисавший с балки крыши, и танцевала и кружилась в воздухе.

Звон колоколов смешивался с музыкой, привлекая похвалу покровителей.

В столице любое учреждение с арабскими танцующими девушками привлекло бы большое количество ученых и знати, став местом сбора литературных деятелей.

Арабских тнцовщиц очень любили в столице, потому что они были редкостью, но западные регионы имели преимущество близости, поэтому таких танцоров было гораздо больше.

Взгляд Ван Чуна остановился на арабской танцовщице всего несколько минут. Он быстро спустился по деревянной лестнице на второй этаж подвала дворца удовольствий.

Здесь можно было услышать различные языки Ху, их крики, приветствия и проклятия, смешавшиеся в один гул. Многие Ху собрались здесь, бросая кости, угадывая числа, и наблюдая за петушиными, собачьими или крикетными боями. Весь этаж был залит табачным дымом.

Было очевидно, что этот этаж — игровая пристань.

Ван Чун никогда не был игроком, но он был вынужден приехать в это место.

Ван Чун повернул голову и спросил:

— Ты уверен, что он здесь?

Мужчина средних лет, которого Ян Ханьчан послал, поклонился и ответил:

— Лорд Маркиз, в этом нет ошибки. Он любит приезжать сюда, чтобы повеселиться, хотя Патриарх не знает, почему. Очевидно, у него есть какие-то отношения с женщиной, которой принадлежит этот дворец удовольствий.

Кроме того, перед приездом мы задавали вопросы и узнали, что он только недавно вошел в этот дворец удовольствий. Он находится на третьем цокольном этаже. В него допускается только небольшое количество людей, и порог для входа очень высок. Вход разрешен только очень состоятельным и уважаемым людям, поэтому Патриарх потратил много денег, чтобы подготовить для Молодого Мастера личность. Молодой Мастер может войти в любое время, и никто вас не остановит.

— Молодой Мастер увидит его в тот момент, когда войдет.

Ван Чун кивнул. Клан Ян действовал в западных регионах на протяжении многих лет и знал это место как свои пять пальцев. Ян Хунчан был самым нужным человеком, если кто-то хотел найти одного Ху среди стольких других.

Ван Чун незаметно спустился на третий этаж подвала дворца удовольствий.

Ян Хунчан уже со всем справился, так что всякий раз, когда кто-нибудь приходил, чтобы проверить его полномочия, стюард из клана Ян немедленно шагал вперед и представлял его, что позволяло Ван Чуну избежать многих проблем.

На третьем цокольном этаже на земле было разложено красное аравийское одеяло, а балки в комнате были вырезаны из нефрита и усеяны жемчугом, агатом, нефритом и кораллом. Комната была оформлена в грандиозной и витиеватой манере, но не лишена элегантности.

— Лорд Маркиз, он прямо внутри.

Стюард Клана Ян проложил путь во внутреннюю и самую большую комнату, где и остановился. За дверью Ван Чун услышал грубый смех и тюркские слова, сопровождающие приветствия и смех женщин.

— Подожди меня снаружи.

Глаза Ван Чуна вспыхнули, он открыл дверь и вошел. В одно мгновение смех в комнате прекратился.

Ван Чун осмотрел комнату и быстро посмотрел на тюрка с бородатым лицом, ястребиными глазами и впалым носом. Его одежда была развязана, обнажая его грудь.

Я наконец нашел его!

Увидев черепа размером с кулак на плечах турка, Ван Чун кивнул, в его глазах мелькнуло приятное удивление. Это были не настоящие черепа, а безделушки, выкованные из бронзы.

В воспоминаниях Ван Чуна был только один человек, который носил на плечах бронзовые черепа и часто играл с ними, тюркский купец Хулайег.

У него была другая важная личность. Во всех западных регионах и даже в степях он был самым известным тюркским торговцем лошадьми!

Если Ван Чун хотел реализовать свои планы отразить как У-Цан, так и западных турок, полностью изменив судьбу Цыси, ему сначала нужно было иметь в достатке боевых лошадей.

Первая партия Ушан Ван Чун собиралась завершить свое обучение, но если бы у них не было боевых лошадей, они не могли бы стать «кавалерией Ушан», которая могла бы доминировать в мире!

Таким образом, несмотря на то, что ему пришлось рискнуть быть обнаруженным Гао Сяньчжи и Фуменгом Линча, Ван Чун все же сбежал в западные регионы, чтобы найти торговца лошадьми номер один, Хулайэга.

Все знали, что лучшими боевыми лошадьми в мире были не высокогорные скакуны У-Цана или боевые кони Великого Тана. По правде говоря, местность Центральных равнин просто не подходила для выращивания боевых лошадей.

Все превосходные боевые кони Великого Тана происходили из тюркской степи.

Тюркский боевой конь был одним из лучших боевых лошадей в мире.

Единственным превосходящим боевым конем был арабский боевой конь, но халифат Аббасидов находился в десяти тысячах ли от Центральных Равнин. Кроме того, выращивание арабских боевых лошадей было чрезвычайно проблематичным, и они не привыкли к климату Центральных Равнин. Тюркских боевых лошадей было легче добывать и легче тренировать и разводить, что делало их идеальными для кавалерийских войск.

Кроме того, лучшие из тюркских боевых лошадей могут сравниться с арабскими боевыми лошадьми.

И если он хотел купить лучших тюркских боевых лошадей, он не мог пройти мимо Хулайэга, который теперь сидел перед ним. Будь то боевые кони тюркских каганатов или боевые кони Аббасидского халифата или Харакса Спасину, этот Хулайэг со своими связями наверняка их получат.

В западных регионах не было лучшего торговца лошадьми.

Армия Ушана Ван Чуна, возможно, почти закончила обучение, но если они хотели стать непобедимой армией кавалеристов, им нужно было огромное количество лошадей.

Но это не было главной причиной того, почему Ван Чун замаскировался и приехал сюда.

Что еще более важно, Ван Чун глубоко осознавал, что в будущем Великий Тан столкнется со многими бедствиями. Он уже вступил в смутное время, и скоро начнется война за войной.

В каждой из этих войн погибло бы много лошадей.

Самая большая проблема, стоящая перед Центральными Равнинами, — это не нехватка солдат, а недостаток боевых лошадей, невозможность формирования кавалерийских дивизий. Без какой-либо кавалерии танские армии потеряли бы любую гибкость и могли только ждать, чтобы быть сломленными.

Центральные равнины были непригодны для разведения боевых лошадей, поэтому мертвого боевого коня нельзя было заменить.

Когда Ван Чун был назначен Великим Маршалом Мира во время кризиса, самая большая проблема, с которой он столкнулся, была проблема с боевыми лошадьми, и он был неспособен ее решить.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Хуцинь — своего рода скрипка: Хуконгоу — это разновидность арфы: пипа, хулей и хуобоси — это разные виды лютни.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 721. Самая большая лошадь в истории!**

Если вспомнить, у Великого Тана однажды была возможность. Если бы он воспользовался этой возможностью, Великий Тан смог бы получить большое количество качественных боевых лошадей, хорошо подготовившись к будущим войнам.

Эта возможность была у тюркского конного торговца, известного как Хулайэг.

Но найти Хулайэга было нелегко. Его местоположение постоянно менялось. Он может быть на севере в степи, в протекторате Анси, в Таласе, в Аравии или даже на Тибетском Плато.

Ван Чун смог поймать его след только потому, что ему помогала старая рука западных регионов Ян Хунчана, несколько подсказок из его прошлой жизни и различные слухи, и он велел Ян Хунчану начать поиск еще месяц назад.

Еще более тревожным было то, что Ван Чун прекрасно понимал, что у него было не более трех месяцев, пока эта возможность не будет полностью потеряна. Хулайег, в своем высокомерии, обидел бы западного тюрка Ишбара Кагана и тот убил бы его и его клан.

Без Хулайэга никто другой не смог бы получить большое количество качественных скакунов из тюркской степи. Не было никого другого, как Хулайег, у которого было так много связей, чтобы он мог открыть торговлю лошадьми с Восточными и Западными Тюркскими каганатами.

Имя Хулайег станет ничем иным, как плачем, эхом пронизывающим степь и западные регионы.

И вскоре после его смерти два каганата наложат полный запрет на любую торговлю лошадьми. Отныне Великий Тан потеряет свой последний шанс и станет испытывать острую нехватку боевых лошадей!

Таким образом, когда Ван Чун узнал, что Хулайег находится в западных регионах, он сразу же отправился в путь. Были некоторые вещи, с которыми нужно было поработать как можно быстрее, поскольку такие возможности больше никогда не представятся!

— Кто ты? Разве ты не знаешь, что это моя территория? Убирайся отсюда!

Рев на тюркском языке прервал ход мыслей Ван Чуна. У Хулайега было возмущенное выражение лица, и его правая рука уже лежала на ятагане, очевидно, он собирался нанести удар.

Ван Чун улыбнулся и сказал: — Хулайег?

Лицо Хулайега застыло от удивления.

— Кто ты? Откуда ты знаешь мое имя? — Он использовал псевдоним в западных регионах, и тех, кто знал его настоящее имя, было очень мало, большинство из них были его друзьями.

Но он не помнил этого юношу.

— Ха-ха, не паникуйте. Меня представит другой человек.

Ван Чун улыбнулся и снял предмет с талии. Это был металлический жетон, глянцевый и черный, с вырезанным на нем странным зверем. Это был другой стиль жетонов, чем у Центральных Равнин.

Было ясно, что это не продукт Центральных Равнин.

— О, значит, вы тот человек из клана Ян Великого Тана, о котором мне рассказал Дамуге.

Хулайег поднял густые и прямые брови, и его поведение мгновенно расслабилось. Его правая рука отпустила ятаган, но лицо исказилось от презрения.

— Дамуге действительно интересный. Разве он не знает, что я никогда не веду дела с ханем? Турки и хани — естественные враги, и он хочет, чтобы я продавал лошадей ханю? Смешно! Хахаха, хорошо, независимо от того, откуда вы пришли или чего хотите от меня, уходите, пока у меня хорошее настроение! Красавицы, давайте, давайте продолжим пить, хахаха!

Хулайег обнял женщин обеими руками и начал пить красное вино, проливая его на бороду. Он полностью игнорировал Ван Чуна.

— Хахаха!

Ван Чун не мог удержаться от смеха над этими словами. Ничуть не встревожившись, он сел напротив Хулайэга.

— В старые времена Моду окружал Гаозу Великого Хана. В ловушке Гаозу был вынужден доставить десять тысяч слитков золота, что заставило Моду отступить и снять осаду Байдена 1. Ни Чанью, ни Каган не смогли противостоять этому, поэтому я не думал, что у Хулайега будет такая сила характера, чтобы быть более честным, чем Каган, предпочитая честность богатству. Это достойно похвалы.

Услышав слова Ван Чуна, Хулайег внезапно отложил свое вино.

— Хахаха, интересно, интересно, интересно! Я недооценил тебя! — Его глаза сияли, он внезапно поднял голову, словно впервые заметив Ван Чуна.

— Остальные, уходите!

Хулайег впился взглядом, пугая тех красавиц Ху, которых он обнимал всего несколько минут назад. Плача, они чуть не попадали, выбегая.

Хулайег посмотрел на Ван Чуна и сказал:

— Итак, вы пришли, чтобы дать мне десять тысяч слитков золота?

— Моду, окруживший Гаозу — было историческим событием тысячи лет назад, которое знали все в Центральных Равнинах и в тюркских степях.

В то время великий ханьский император Гаодзу, Лю Бан, только что покорил мир. Он командовал одним миллионом солдат и имел бесчисленных генералов под своим руководством. В разгар своего самодовольства он обнаружил, что турки стучатся в его дверь. В конце концов он повел свои армии на север и столкнулся с двести тысячами кавалеристов под командованием Моду и был окружен в Байдене.

Это был первый в истории крупномасштабный конфликт, в котором участвовала чистая пехота против чистой кавалерии!

Хотя пехота была гораздо более многочисленной, в настоящее время все знали, что означают двести тысяч кавалерии. В обширной степи даже подавление одного миллиона пехотинцев не представляло трудностей.

Такова была сила кавалерийского удара!

Именно тогда Центральные равнины действительно признали силу организованной кавалерии и начали заниматься крупномасштабными закупками и разведением лошадей. И все знали, каков был конечный результат этого проекта.

В эпоху Великого Императора У Хань, огромная сила кавалерии Хань была создана, чтобы стереть с лица земли Байден. Эта армия маршировала на юг и север, на восток и на запад, в конце концов полностью победив турок, прогнав их на север за горы Тянь. Пройдут столетия, пока туркам наконец не удастся выздороветь!

Название этого массивного степного племени было даже изменено с Сюнну на тюркское, чтобы указать, что это племя не имело ничего общего с этим унижением, значительно увеличивая небесный престиж ханьцев. Все знали это 2.

В результате — Осада Байдена — была запретной темой как на Центральных Равнинах, так и среди турок. С определенной точки зрения, это было еще большее табу среди турок.

Однако значение, которое Ван Чун хотел выразить, было явно не этим.

На протяжении всей истории Центральные Равнины всегда имели понятие «семья, страна, мир 3.» Но в степи было иначе. Даже легендарный государь, такой как Моду Чаньюй, был подкуплен десятью тысячами золотых слитков, так не было ли заявление Хулайега, что он не будет продавать лошадей ханьцам, потому что турки и танцы воевали, просто смехотворным?

Это была дискуссия между торговцами, и Хулайег был тюркским торговцем лошадьми, который путешествовал по всем западным регионам и работал с различными фракциями, чувствуя себя, как рыба в воде. Независимо от того, какие отношения были у турок с Великим Таном, он никогда не позволил бы этому повлиять на его собственную точку зрения, и при этом он никогда не будет любить свою страну.

Единственное, о чем он заботился, была прибыль.

За достаточную прибыль он может даже продать Ишбара Кагана!

— Что такое десять тысяч слитков золота? Разве великий Хулайег, величайший конный торговец степей и торговец столькими превосходными боевыми лошадьми в Восточном и Западно-Тюркском каганатах, думает о том, чтобы хаработать только десять тысяч слитков золота? — Легко сказал Ван Чун, выражение его лица было счастливым и довольным.

Бузз!

Глаза Хулайега внезапно засияли ярким светом. Он смотрел на Ван Чуна в течение трех секунд, а затем внезапно закрыл свою обнаженную грудь, и его лицо стало серьезным.

— Кажется, я снова недооценил тебя. Твои амбиции действительно не малы!

Хулайег теперь говорил совершенно другим тоном.

— Говорите, сколько боевых лошадей вам нужно? Три тысячи? Пять тысяч? Восемь тысяч? Десять тысяч?

Ван Чун усмехнулся и покачал головой.

— Двадцать тысяч? — Хулайег начал бледнеть. Люди, которые приходили покупать у него лошадей, обычно покупали только одну, две, три или пять тысяч. Любой, кто купит пять тысяч, уже станет одним из его главных клиентов.

В конце концов, пяти тысяч превосходных тюркских боевых коней было достаточно для пяти тысяч кавалеристов, впечатляющего числа. Что касается двадцати тысяч, он никогда не продавал столько лошадей за одну сделку.

Если этот молодой Ханец хотел купить двадцать тысяч боевых лошадей, то Хулайегу придется признать, что он серьезно его недооценил.

— Ха-ха, двадцать тысяч? Разве сэр Хулайег не смотрит на меня слишком свысока? Сэр, как тюркский торговец лошадьми номер один, это все лошади, которых вы действительно можете собрать? — Слабо улыбнулся Ван Чун.

Его первая партия обученных воинов Ушана насчитывала уже пять тысяч человек. Эти люди стали бы лучшими всадниками. Ловкость, с которой они научились жить среди гор в сочетании со скоростью боевого коня, позволила бы им проявить свои способности в максимальной степени.

За одну секунду стандартная кавалерия Ушана могла изменить направление шестнадцать раз, атаковать одиннадцать раз и даже пролезть под животом лошади, чтобы трижды перейти на другую сторону.

Эти способности не могут быть описаны с помощью таких фраз, как «умеет ездить», «может сидеть стабильно» или «кавалерия». Даже тюркские элиты, люди, которые, как говорили, жили верхом, не были способны на такие подвиги.

Они были идеальными всадниками, самыми сильными всадниками!

Ван Чуну нужна была боевая лошадка для каждого из пяти тысяч ушан в этой партии. А в Ушане было от пятидесяти до шестидесяти тысяч человек, поэтому Ван Чуну требовалось как минимум столько же скакунов.

И в будущих битвах Великий Тан потеряет много боевых лошадей. По скромным подсчетам, по его скромным подсчетам, его потребности составляли от трехсот до четырехсот тысяч лошадей.

По правде говоря, Ван Чун изнутри подсчитал, что лучшим числом для Великого Тана будет семь или восемьсот тысяч, и даже больше, если он сможет их получить!

— Пока существует степь, нет никакого боевого коня, которого не сможет достать Хулайег. Сэр, пожалуйста, просто скажите, сколько боевых лошадей вам нужно!

После слов Ван Чуна, лицо Хулайэга мгновенно покраснело. Как торговец лошадьми, он мог позволить, чтобы о нем говорили что-то еще, но он никогда не позволял ставить под сомнение его способность продавать лошадей.

Это было слабым местом Хулайега.

— По крайней мере, мне нужно много! — Ван Чун улыбнулся и высунул три пальца под шокированным взглядом Хулайэга. — Триста тысяч лошадей!

— Триста тысяч? Ты шутишь?! — В тревоге вскрикнул Хулайег. Никто еще не хотел купить у него так много боевых лошадей. Более того, триста тысяч было немалым числом.

Хулайег мог так свободно покупать и продавать лошадей, потому что их количество никогда не было слишком большим. Если бы они были потеряны среди стада в степи, никого бы это не волновало.

И боевые кони будут размножаться, поэтому никто даже не заметит потери.

Но триста тысяч?!

Только слепой не заметит эту потерю. Даже Каган начнет замечать.

— Ха! Так вот как это. Кажется, мои глаза были не правы. Сэр Хулайег был не тем человеком, которого я искал! — Ван Чун усмехнулся. Хотя он казался таким настойчивым, он внезапно встал и сразу же начал уходить.

В то время как Хулайег смотрел в оцепенении, Ван Чун уже был у двери.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Чаньюй был предыдущим названием, используемым для владыки кочевых степей, в конце концов замененным каганом. Вскоре после основания династии Хань, в 200 г. до н. э., Гаозу попытался бороться с Федерацией Сюнну, вторгаясь на ее территорию. Моду Чанью, лидер Сюнну, заманил армию Гаозу и окружил его в Байдене. Гаозу был осажден в течение семи дней, прежде чем императорскому двору Хань удалось заставить Сионну отступить, отправив взятки жене Моду.

2. Исторические ссылки на степные племена как — турки. — или 突厥, — туюе. — появились только в шестом веке нашей эры, в то время как сюнну были распространены во втором веке до нашей эры. Сюнну продолжал раздражать Китай в течение многих лет после войны с ними Императора У, хотя и значительно меньше, пока они не были вытеснены другой кочевой конфедерацией, Сяньбэй.

3. — Семья, страна, мир- это понятие, которое берет свое начало в — Классике обрядов- в главе — Великое обучение. — В этой главе говорится, что когда древние стремились принести добродетель в мир, они сначала совершенствовались, а затем регулировали свои семьи. Регулируя свои семьи, они обеспечат надлежащее управление страной. Убедившись в правильности управления страной, только тогда они смогут успокоить весь мир. В некотором смысле это означает, что каждый человек обязан вести надлежащую жизнь, чтобы его поведение могло отражаться на стране в целом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 722. Ловушка Хулайега!**

— Подождите… подождите минутку, сэр, пожалуйста, подождите! Я не сказал, что не смогу это сделать!

Видя, что Ван Чун собирается уйти, Хулайег в спешке опрокинул серебряный кубок с вином перед ним, чтобы наверстать упущенное.

— Мы можем договориться, договориться… Какой смысл вести бизнес в такой спешке?

Ван Чун остановился и повернул голову.

— Итак, сэр говорит, что уверен в выполнении?

— Это, я просто почувствовал, что число слишком большое, что делает выполнение немного сложным, но это не значит, что я не могу этого сделать. Если бы мне дали полгода…

— Полугода нет. Максимум три месяца! — Сказал Ван Чун.

— Сэр серьезно? — Сказал Хулайег.

Ван Чун строго кивнул.

Дело не в том, что он был слишком резок или что он не хотел давать ему время, а потому, что этот ублюдок убил бы себя через три месяца. В этот момент, какой смысл искать его, чтобы подписать кучу контрактов?

Конечно, Хулайег понятия не имел, о чем думал Ван Чун.

Кроме того, у Ван Чуна не было надежды действительно получить семьсот или восемьсот тысяч боевых лошадей от Хулайега. Такое было невозможно. Если только Восточные и Западно-Тюркские каганаты не сойдут с ума, они никогда не допустят появления такой большой кавалерийской силы в Великом Тане.

И семьсот или восемьсот тысяч лошадей было немалым количеством, чтобы прокормить их и воспитать.

У Великого Тана не было достаточно большого пастбища, чтобы содержать их!

По правде говоря, не говоря уже о семистах или восьмистах тысячах, триста тысяч были просто бесполезной цифрой. Ван Чун счел бы это большим урожаем, если бы он смог получить только сто тысяч от Хулайега.

Великий Тан никогда не покупал столько боевых лошадей раньше! Не потому что у него не было денег, а потому что у него никогда не было доступа к этим каналам. По крайней мере, тюркские каганы никогда не будут настолько глупы, чтобы продать столько боевых коней в поддержку своего врага!

— Позвольте мне подумать об этом. Это не подходящее место для разговоров о бизнесе. Сэр, пожалуйста, следуйте за мной! — Сказал Хулайег, выражение его лица было гораздо более осторожным.

Триста тысяч лошадей были не второстепенными и включали в себя слишком много кусочков, поэтому даже Хулайегу приходилось действовать осторожно. Выйдя из комнаты, Хулайег вышел не через главную дверь дворца удовольствий, а через секретный туннель в подвале.

Туннель заканчивался тупиковым переулком, но здесь был еще один путь, темный и извилистый, который вел в другой район.

Неудивительно, что его было так сложно отследить!

Когда Ван Чун последовал за Хулайегом через этот секретный туннель, он внутренне вздохнул. Хулайег, будучи торговцем лошадьми номер один, на самом деле был довольно известен, но очень немногие могли его найти.

По правде говоря, многие слухи о нем и его местонахождении появились только после его смерти. Без этой информации даже такой ветеран западных регионов, как Ян Хунчан, не смог бы найти его, а тем более кто-либо еще.

Хотя он вошел через дворец удовольствий, он вышел в соседнюю чайную. Оттуда пара села в бронзовую карету, которая катилась сквозь плотную толпу, блуждая по различным аллеям и улицам, прежде чем наконец войти в резиденцию. Снаружи это было довольно непримечательное здание, но внутри было роскошно украшено.

Хулайег не привел Ван Чуна в приемную или жилые помещения, но вместо этого открыл секретную дверь и повел Ван Чуна по подземному переходу.

Через некоторое время Ван Чун неожиданно спросил: — Сэр Хулайег, куда мы идем? —

— Мы почти там. Это прямо там!

Когда Хулайег шел впереди, он внезапно повернул голову. Кланг! Раздался металлический стук, когда между Ван Чуном и Хулайегом упали толстые металлические прутья весом в несколько тысяч цзинь.

Ван Чун скривил брови, но прежде чем он успел что-то сказать, еще один комплект тяжелых стальных прутьев упал и преградил путь обратно.

В одно мгновение Ван Чун был похож на черепаху в банке, зажатой между двумя наборами металлических слитков.

— Сэр Хулайег, что вы делаете? — Спросил Ван Чун, на его лице не было никаких признаков паники.

— Хахаха!

Хулайег начал смеяться, его глаза внезапно засияли хитрым светом.

— Молодой маркиз Великой Династии Тан! Я не думал, что встречу вас здесь. Кто бы мог подумать, что вы замаскируете себя и убежите в западные регионы? Если я выставлю вас на продажу, я думаю, что многие люди будут готовы заплатить большую цену. По крайней мере, Ценпо из У-Цана и наследный принц Мэнше Чжао определенно будут в восторге!

Хулайег, наконец, оторвался от своего притворства и раскрыл свою истинную сущность.

Лицо Ван Чуна на мгновение застыло, и в его глазах появился намек на серьезность.

— Когда ты узнал меня? — Спросил Ван Чун. Он должен был признать, что все развивалось вне его предсказаний. Он не ожидал, что Хулайег сможет разглядеть его маскировку. Торговец лошадьми номер один был намного хитрее и осторожнее, чем он предполагал.

— Хахаха, триста тысяч боевых лошадей? Как вы думаете, я ребенок? Покупать восемь тысяч лошадей уже было бы удивительно для кого-либо еще, и даже Королевство Ши, одно из самых богатых королевств в мире, в лучшем случае купило только пять тысяч лошадей у меня когда-то. Количество такое большое, а предложение такое серьезное, как вы думаете, нормальный человек сможет купить так много?

— Чтобы иметь возможность назвать число в триста тысяч, вы определенно не из западных регионов, а кто-то из центра Великой Династии Тан, и, несомненно, кто-то, имеющий связи с императорским двором Великой Династии. Но Хань из Императорского Двора Великой Династии никогда не будет здесь, чтобы вести дела со мной.

— Западные Регионы недавно гудели от разговоров о том, как Великий Император Мудрец Тана лично присвоил звание «Молодой Маркиз» человеку, победившему Хуошу Хуйцана, Далуна Руозана, Гелуофэна и Дуан Гэцюаня на юго-западе, и этот человек теперь построил Стальной Город в Цыси. Я исследовал этот вопрос, и Молодой Маркиз, описанный в этих слухах, точно соответствует твоему описанию. Молодой Мастер Ван, я прав?

С этими последними словами, Хулайег раздулся от гордости, и больше не казался таким стойким и честным.

— Я действительно недооценил вас! Продавец лошадей на самом деле обладает таким интеллектом и восприятием! Неудивительно, что вы можете ориентироваться в таком сложном месте, как западные регионы, как рыба в воде, и это длится так много лет. В будущем мне придется больше времени уделять разведке.

Ван Чун не мог не покачать головой и рассмеяться. Даже самый мудрый мудрец, размышляющий над вопросом тысячу раз, все еще может ошибиться. Ван Чун должен был признать, что слишком свысока смотрел на этого Хулайега.

— Но даже в этой ситуации вы действительно думаете… что эти прутья смогут удержать меня?

Ван Чун взглянул на тяжелые стальные прутья и ухмыльнулся.

Правда, он не ожидал, что Хулайег узнает его, но это было не только из-за просчета. Временами, когда боевые искусства достигали определенного уровня, не нужно было слишком внимательно относиться к своему противнику, особенно за пределами поля битвы.

— Хахаха, великий Молодой Маркиз Великого Тана — эксперт в боевых искусствах, который убил десять тысяч человек на Горе Бога на юго-западе. Как я мог быть небрежным? Как ты думаешь, почему я настоял на том, чтобы привести тебя сюда?

В глазах Хулайега появился хитрый взгляд. Многие считали его хамом, мало понимая, что он просто скрывал свое истинное лицо. Хотя он занимался продажей лошадей, на самом деле это было чревато опасностью. Поиск информации, понимание заметных фигур мира и скрытых конкурентов в бизнесе — это были вещи, которые должен был сделать любой надлежащий торговец лошадьми заранее.

— Я знаю, что вы очень сильны, и я также знаю о вашем мече из Стали Вутц, но он бесполезен. Вы видите стальные прутья? Я получил их из Аббасидского Халифата, сталь высшего класса. Эта сталь невероятно прочная и прошла даже через специальную обработку, чтобы превратить его в самый острый арабский меч. Даже твой острый стальной меч Вутц не сможет пробить его.

— Кроме того, ты знаешь, почему я так много тебе рассказываю? Потому что я знаю, что ты не сможешь сбежать! Нет! Твоя смерть неизбежна!

Хулайег начал реветь от смеха. Величественный Молодой Маркиз Великой Династии Тан, который недавно потряс мир и привлек внимание всех сторон, теперь умрет от его рук. Это был действительно подвиг, которым стоит гордиться!

Каган, вероятно, щедро вознаградит его, как только узнает об этом!

Ван Чун прикрыл глаза, выражение его лица было спокойным, когда он молча ухмыльнулся Хулайегу.

— Так как ты знаешь, что у меня есть мой меч из Стали Вутц, тогда ты точно знаешь, насколько он острый? — Вдруг сказал Ван Чун.

Бузз!

Смех Хулайега внезапно прекратился.

— Как острый? Хммм, в этом нет необходимости. Когда ты умрешь, я лично заберу его у твоего трупа и проверю на себе. Хватит.

Хулайег внезапно топнул ногой по земле неподалеку. КлинКланг! Раздался слабый звук запуска какого-то механизма. Румбл! Внезапно в земле появилась огромная яма, и, прежде чем Ван Чун успел среагировать, он и прутья упали вместе в пропасть.

Нет, это были не просто прутья. К настоящему времени стало очевидно, что Хулайег заманил Ван Чуна внутрь большой металлической клетки, частью которой были эти спускающиеся решетки.

Когда Хулайег открыл свою ловушку, Ван Чун спустился вместе со специальной металлической клеткой.

Какой впечатляющий механизм!

Когда ветер пронзил его уши, и его окружение начало размываться, Ван Чуну пришлось признать, что ловушка Хулайега была гораздо более сложной, чем он предполагал.

Цель Хулайега заключалась не в том, чтобы поймать Ван Чуна в клетку, а в том, чтобы на мгновение удержать его там, чтобы затем бросить его в яму.

Даже если он не умрет от падения, он все равно будет заключен в тюрьме под землей. Даже если бы Ван Чун обладал такой огромной силой, что мог вырваться на свободу из стальной клетки, десять с лишним дней отсутствия еды и питья все равно сделали бы его мертвым.

Эти мысли продолжались в сознании Ван Чуна всего доли секунды, и он быстро пришел в себя.

Металлическая клетка падала так быстро, что потребовалось всего несколько секунд, чтобы Ван Чун больше не мог видеть начала ямы. Он был окружен кромешной тьмой, которая делала невозможным различить что-либо.

Более того, огромная инерция спуска затруднила Ван Чуну использование его 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 723. Сделка боевых коней завершена!**

К сожалению, этого все еще недостаточно, чтобы удержать меня!

Вспышка острого меча появилась в темноте, и жестокий свет вспыхнул в глазах Ван Чуна. Кланг! Раздался звон меча, когда Ван Чун обнажил стальной меч Вутц и ударил.

Взрыв!

После прошествия времени, что казалось бесконечной эпохой, луч удивительного света внезапно вырвался из тьмы. Одного удара было достаточно, чтобы разрезать клетку Хулайега из первоклассной арабской стали на куски.

Ван Чун с толчком вылетел из клетки. Его правая нога оттолкнулась от ее остатков, позволяя ему вознестись вверх, как птице.

Пролетев десять с небольшим чжан, Ван Чун оттолкнулся от правой стены и продолжил восхождение. После повторения этого действия Ван Чуну понадобилось всего несколько секунд, чтобы увидеть точку света в темноте, которая быстро расширялась.

Устье ямы! Мысль вспыхнула в его голове, когда он поднял голову.

Металлическая клетка была очень тяжелой, поэтому спуск происходил довольно быстро. Судя по текущей ситуации, он падал всего несколько секунд, но спустился примерно на семьдесят или восемьдесят метров.

Для обычных людей эта ситуация была верной смертью, но для мастера боевых искусств, такого как Ван Чун, это едва ли стоило упоминать.

Свист! Окончательно стряхнув рукава, Ван Чун, как острый меч, пролетел через устье ямы и легонько встал на землю.

— Ах!

Поблизости раздались крики, и, когда Ван Чун открыл глаза, он увидел, что мрачная подземная комната была полна телохранителей Ху, все они были ранены и окровавлены.

Посреди этих телохранителей стоял загадочный человек, одетый в черное, с надетым на голову тюрбаном и белой маской на лице. В настоящее время его рука сжимала кинжал, прижатый к шее Хулайега.

— Вернись, вернись…

Лицо Хулайега было переполнено паникой, и когда он увидел Ван Чуна, его страх только усилился.

— Невозможно! Ты… как ты вышел?

Ван Чун усмехнулся и медленно пошел вперед.

— Одинокий Волк, отпусти его. — Ван Чун сделал жест правой рукой и заговорил с таинственным человеком, стоящим за Хулайегом.

— Да, лорд маркиз!

Тело Одинокого Волка размылось, и он быстро отступил.

— Вы вместе?!

Хулайег был ошеломлен.

Ван Чун молча улыбнулся.

Он отправил Одинокого Волка в эту область давно и отправил его по всем Западным Регионам. Одинокий Волк работал в этом районе так долго, что укоренился, общаясь с местными жителями и даже изучил много языков Ху.

Ван Чун почти не узнал его во время их встречи. Конечно, для такой важной миссии, как поиск Хулайега, первым делом Ван Чун позвал Одинокого Волка.

Если Хулайег полагал, что все будет хорошо, как только он обманул Ван Чуна в своей резиденции, поймал его в ловушку в стальной клетке и послал в пропасть, тогда он был действительно слишком наивен.

Ван Чун никогда бы не рискнул пойти в западные регионы, не сделав достаточных приготовлений.

— Хулайег, ты закончил думать о нашей сделке?

Ван Чун подошел, уселся на единственном стуле в комнате.

— Если ты можешь помочь мне получить триста тысяч лошадей, мы все еще можем заключить эту сделку.

Хулайег застыл, явно удивленный, что Ван Чун не собирается его убивать.

— Ты серьезно? Триста тысяч лошадей — это не мало!

В тот момент, когда речь зашла о деньгах, Хулайег сразу же успокоился, в его глазах появилась проницательность торговца. Поскольку он не мог победить Ван Чуна, а Ван Чун не собирался его убивать, он вполне мог бы заняться бизнесом.

Это был инстинкт купца. Все касалось прибыли.

— Поскольку вы знаете, что я — Молодой Маркиз Великой Династии Тан, вы думаете, что величественным Центральным Равнинам не хватает денег на пару сотен тысяч лошадей?

Ван Чун ухмыльнулся. Хулайег был дотошным и подозрительным человеком, поэтому убедить его было довольно сложно.

Глаза Хулайега расширились, и он мгновенно затих.

Это правда, что Хулайег редко имел дело с незнакомцами, так как это было небезопасно. Он только решил пленить Ван Чуна, потому что понял, кто он такой.

И еще потому, что он знал, что разговаривает с молодым маркизом, он доверял ему больше, чем обычному человеку.

Человек такого положения, знатный ханец, не мог легко отказаться от своего слова. Он имел одобрение всего Великого Тана.

С точки зрения надежности и платежеспособности, Ван Чун намного превосходил любую другую сторону, с которой он работал.

И кроме того, триста тысяч лошадей… это было действительно огромное количество денег!

Хулайег внезапно обнаружил, что он несколько впал в искушение.

— Я тебе доверяю, но цена? — Хулайег сказал, с хитрым взглядом в глазах. Это была коммерческая сделка, и, поскольку его коллега имел поддержку всего Императорского Двора Великой Династии Тан, если бы он не попытался выжать немного больше денег, он бы подорвал свою репутацию «тюркского лиса» среди продавцов лошадей.

Ван Чун улыбнулся этим словам. Хулайег претерпел важный сдвиг, превратившись из осторожного, сомневающегося предателя в жадного купца.

Однако Ван Чун был бы обеспокоен, если бы Хулайег не был жадным. Что касается денег…

Когда наступит великое бедствие, все денежные системы рухнут. Золото станет бесполезным.

Если бы он мог купить достаточно боевых лошадей, чтобы изменить судьбу Великого Тана, Ван Чун даже хотел отдать ему все золото Великого Тана.

В любом случае, когда придет время, золото будет стоить немного больше, чем камни.

— У высококачественного боевого коня рыночная цена составляет восемьдесят золотых таэлей. Я дам тебе сто! — Ван Чун вытянул один палец, выражение его лица было уверенным и расслабленным. — Но я хочу только качественных боевых лошадей!

— Хорошо, хорошо, нет проблем!

Глаза Хулайега мгновенно просветлели от этих слов. При покупке в больших количествах высококачественные боевые кони не будут стоить по восемьдесят золотых штук каждая, а, возможно, только семьдесят пять.

Цена в сто таэлей, которую дал Ван Чун, означала, что он наваривал двадцать пять таэлей золота на каждой лошади. Для такого мелкого торговца, как Хулайег, это было непреодолимое искушение.

Надо было сказать, что, когда он имел дело с У-Цаном, Мэнше Чжао, Когурё или другими королевствами западных регионов, даже с ценой в семьдесят пять таэлей, другая сторона все еще хотела бы торговаться, и переговоры длились бы целую вечность.

Такой щедрый покровитель был воплощением мечты такого торговца лошадьми, как Хулайег.

— Но вы действительно хотите только высококачественные боевых коней? А как насчет других? — Хулайег спросил, быстро находя этот запрос немного странным.

— Мм, мне не нужны никакие другие, только высококачественные боевые кони. — Сказал Ван Чун.

Разница между обычными и качественными боевыми лошадьми была невелика. Все они могли сражаться и скакать, но разница становилась ясной, когда они путешествовали на большие расстояния или сражались на поле битвы.

Обычные боевые кони могли скакать только прямолинейно, но высококачественные боевые кони могли связываться со своими наездниками, и оба становились одним целым. Кроме того, у высококачественных боевых лошадей были лучшие скелеты и мышцы.

Поскольку Ван Чун рекрутировал Ушанцев, ему, естественно, нужно было дать им лучших лошадей. В конце концов, в его планах, противниками кавалерии Ушана была арабская кавалерия. Только высококачественные скакуны тюркской степи могли сравниться с огромными и крепкими арабскими боевыми лошадьми.

— Нет проблем! Предоставь это мне!

Поглаживая свою грудь, Хулайег согласился с удивительной скоростью.

— Что касается боевых лошадей, я ничего не могу сделать в степи. Но… вопрос денег?

Когда Хулайег заговорил, он потер большой и указательный пальцы правой руки вместе, и этот жест мог понять каждый в мире.

— С этим нет проблем. В качестве первой сделки мне потребуется сто тысяч боевых лошадей. Чтобы выразить нашу искренность, мы сначала заключим сделку на десять тысяч боевых лошадей. Через месяц я хочу увидеть десять тысяч высококачественных скакунов в моем Городе Стали. Тогда я передам оплату за эти десять тысяч лошадей.

— Всего десять тысяч боевых лошадей не должны быть проблемой для великого тюркского торговца лошадьми, верно?

Ван Чун посмотрел на Хулайега.

— Ха-ха, что ты говоришь? Это всего лишь десять тысяч высококачественных боевых лошадей. Через двадцать дней я смогу доставить их в Ушан для тебя.

Хулайег героически похлопал себя по груди.

Если бы Ван Чун хотел сто тысяч лошадей за один месяц, Хулайег действительно не смог бы это сделать. В конце концов, понадобится время, чтобы собрать этих лошадей из разных племен.

Но всего десять тысяч высококачественных скакунов, со связями Хулайега и отношениями с вождями различных племен, не было большой проблемой.

Более того, десять тысяч высококачественных боевых лошадей — это один миллион золотых монет, достаточных для того, чтобы он начал платить взятки и готовиться к остальной части этой исторической сделки.

Обе стороны быстро достигли соглашения. Согласно обычаям западных регионов, при подписании контракта обе стороны надкусили большой палец и использовали свою кровь, чтобы оставить отпечатки пальцев.

— О, верно, Хулайег, я слышал, что у тебя есть стюард по имени Ялуг?

Ван Чун внезапно поднял голову со слабой улыбкой на лице.

— Что из этого? — Хулайег спросил, и его сердце начало биться.

Хулайег действительно нанял несколько стюардов, чтобы те помогали ему с финансовыми делами, но мало кто из посторонних знал об этом.

Хулайег никогда не брал их с собой при ведении бизнеса, и эти стюарды никогда не показывали свое лицо на публике.

Хулайег имел некоторые глубокие опасения по этому вопросу и поэтому намеренно скрывал это.

Даже старые друзья, которых он знал десятилетиями, никогда не встречали их, а тем более посторонние.

Хулайег понятия не имел, как Ван Чун, впервые приехавший в западные регионы и впервые встретивший его, узнал о его стюардах. Он даже знал, что одного из них звали Ялуг.

— Ха-ха, ничего особенного. Я просто спрашиваю. Но трудно понять, что в сердце человека, поэтому сэр Хулайег должен уделить ему немного больше внимания.

Ван Чун повернулся и ушел с улыбкой на лице.

Хулайег все еще был озадачен, но, когда он увидел, как Ван Чун поднял три пальца за спиной, его лицо мгновенно озарилось пониманием.

Ван Чун быстро покинул резиденцию Хулайега.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 724. Предупреждение Фуменга Линча (I)**

— Молодой Мастер, можно ли действительно доверять этому Хулайегу?

Идя сквозь толпу Ху, Одинокий Волк внезапно задал этот вопрос Ван Чуну. Хотя он находился за границей более года, а Ван Чун уже был маркизом, Одинокий Волк все еще имел обыкновение называть Ван Чуна «Молодым Мастером».

— Это не имеет ничего общего с доверием. Достаточно только прибыли. И, кроме того, в этом вопросе он не может решить, кто заслуживает доверия.

Ван Чун улыбнулся, но его разум думал о странном выражении лица, которое Хулайег скорчил, когда Ван Чун уходил.

Ялуг был самым доверенным и ближайшим управляющим Хулайега, контролирующим более семидесяти процентов его финансов. По мнению Хулайега, он определенно был преданным подчиненным.

Увы, Хулайег никогда бы не ожидал, что всего через три или четыре дня этот «преданный подчиненный» скроется как с его деньгами, так и с одной из его наложниц.

Последовательность крупных ошибок, которые Хулайег совершит впоследствии, что приведет к его обезглавливанию западно-тюркским каганом Ишбара, была, скорее всего, связана с этим событием.

— Кроме того, молодой мастер… сто тысяч лошадей — это не малое количество. С нашими способностями мы действительно можем их купить? — С тревогой сказал Одинокий Волк.

Исходя из цены, которую Ван Чун дал в сто золотых монет, сто тысяч качественных скакунов обойдутся в десять миллионов золотых. На строительство Стального Города Ван Чуна давали деньги более чем тысяча великих кланов столицы. Покупка такого количества лошадей только с помощью способностей клана Ван была просто невозможной.

— Хахаха, я видел, как ты выходил из резиденции Хулайега с таким мрачным и взволнованным лицом, а твои брови были хмуры, но это все, о чем ты беспокоился? Со способностями клана Ван, мы, естественно, не смогли бы купить сотню тысячи боевых лошадей, и кроме того, зачем клану Ван такое количество лошадей?

Ван Чун улыбнулся с беззаботным выражением лица. Он никогда не думал о том, сколько золота будут стоить лошади, и не заботился об этом.

— Тогда Молодой Мастер покупает всех этих боевых коней для…- Одинокий Волк в замешательстве наклонил голову.

Он всегда считал, что Ван Чун прибыл западные регионы, чтобы купить так много боевых лошадей для своих собственных целей, но теперь, когда он услышал, что это совсем не так, он был озадачен.

Хотя он так долго следовал за Ван Чуном, он все еще чувствовал, что не может идти в ногу с его мыслительными процессами.

— Ха-ха, конечно, это для Великого Тана. — Сразу сказал Ван Чун.

Из ста тысяч лошадей он оставит себе не более десяти тысяч, возможно, в будущем, работая с посредником, чтобы получить дополнительно тридцать или сорок тысяч. Остальные все были бы подарены императорскому двору.

Разведение этих боевых лошадей было бы огромным расходом, который мог позволить себе только Императорский Двор. Что касается золота, необходимого для покупки лошадей…

Будь то несколько миллионов или десятки миллионов золотых таэлей, это была просто небольшая сумма для Великого Тана, которая едва ли что-то значила.

Великий Тан, возможно, находился в упадке в военном отношении, его люди думали только о мире и уже не были такими же доблестными и агрессивными, как раньше, но многолетнее процветание и торговля с соседними зарубежными странами действительно позволили ему накопить огромное состояние.

Если бы он не использовал его сейчас, когда бы он смог его использовать?

Ван Чун быстро покинул Западные Регионы с такой же помпой, как и приехал. В тот момент, когда он ушел, птица-посланник с золотыми когтями взлетела в воздух со скоростью, намного превышающей скорость обычных птиц-посланников, оставив западные районы, направляясь в столицу Великого Тана.

Несколько дней спустя птица-посланник влетела через окно в кабинет короля Суна.

— Это… письмо от Ван Чуна?

Король Сун извлек письмо и сразу начал его читать. Чем больше он читал, тем ярче сияли его глаза, и он, наконец, не смог удержаться от возбужденного смеха.

— Хахаха, сто тысяч высококачественных скакунов! Ван Чун, это огромный подвиг, которого ты добился для Императорского Двора. Независимо от того, сколько золота тебе нужно, этот король представит двору мемориал и сделает все возможное, чтобы справиться с этим для тебя. Я хотел бы увидеть, кто осмелится укрывать свои корыстные мотивы и противостоять этому движению, которое принесет такую большую пользу стране!

С этими последними словами лицо короля Суна стало холодным. Вопросы были разделены по уровню важности и срочности, и, хотя король Сун мог игнорировать вмешательство в обычные проблемы, если бы кто-нибудь осмелился создать проблемы, когда Императорский Двор столкнулся с такой острой потребностью в боевых лошадях, он мог бы убить несколько имперских цензоров или чиновников.

Король Сун взял письмо Ван Чуна и немедленно покинул свое имение.

......

Ван Чун быстро вернулся в Город Стали. Вся экскурсия заняла десять с лишним дней, и к настоящему времени Город Стали принял совершенно другую форму.

Массивные стены высотой сорок метров возвышались над землей, гладкие и крутые. Любая осадная лестница или другое осадное оружие могло только оплакивать эти стены.

После завершения строительства наружных стен около 150 000 рабочих строили внутренний круг стен, а также различные рестораны, чайные дома и постоялые дворы города.

Различные кланы отправили свои собственные команды, чтобы начать строить свои собственные рестораны и магазины. Весь город гудел от работы каменщиков и плотников.

Феод Ван Чуна был весь в движении, и никто не смог бы остановить его на этом этапе.

— Лорд Маркиз, сталь и модули для начальной фазы были израсходованы. Скорость строительства отныне, вероятно, не будет такой высокой. Магазины мечей и кузнецы мечей из различных префектур и провинций все еще должны закончить остальную часть модулей стен и отправить их в Ушан, и я боюсь, что это займет довольно много времени.

Стоя на высоких стенах, Чжан Шоужи сообщил о текущей ситуации.

— Кроме того, помимо стен, требуются несколько узких переулков и парапетов для солдат, чтобы прятаться за ними. Они не могут быть построены быстро, поэтому скорость не будет сопоставима со скоростью ранних этапов.

— Это хорошо. У Города Стали на данном этапе есть прочная основа, чтобы выстоять. Это была моя первоначальная цель, и мы уже ее достигли!

Ван Чун стоял на стенах, его одежда развевалась на ветру.

Были задачи, которые были медленными, и задачи, которые были быстрыми. Модульное строительство города происходило так быстро, что казалось чудом, но многие люди не заметили, что подготовка стальных модулей потребовала много времени, рабочей силы и ресурсов до фактического строительства.

Если бы он не позаимствовал ресурсы и капитал великих кланов и не мобилизовал кузнечные способности целых Центральных Равнин, он бы никогда не смог воспользоваться своим ошеломляющим подвигом строительства за одну ночь. Это был невообразимо масштабный инженерный проект, о котором многие фракции могли только мечтать.

Но даже несмотря на то, что это достижение потрясло так много людей, невероятная скорость строительства скрывала огромный недостаток модульной конструкции.

Весь шок и трепет пришли из-за того, что все модули для строительства были подготовлены заранее. Теперь, когда все модули были израсходованы, нужно было дождаться завершения остальных модулей, что привело к резкому падению скорости возведения. Это было также причиной текущего состояния Города Стали.

Бешеная спешка возведения исчерпала эти горы стенных модулей, что привело к естественному замедлению скорости возведения остальной части конструкции.

Но Ван Чун уже достиг своей цели.

Румбл!

Пока он разговаривал с Чжаном Шоужи, земля внезапно начала дрожать, и с севера донесся звук, похожий на грохот прилива. В шоке Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Толстое облако пыли появилось за горизонтом, бесчисленные черные точки приближались с удивительной скоростью.

— Враг!

Резкий крик разнесся по небу, и сразу же отреагировали несколько тысяч элитных кавалеристов, которых Ван Чун привез с юго-запада, а также эксперты, которых выслали великие кланы. Через несколько мгновений охранники собрались в отряд, готовые атаковать врага.

Бузз!

Рядом раздался металлический стук, когда открылись двое массивных стальных ворот, готовых принять дружественную кавалерию, а также закрыть и не пускать врагов так, чтобы толстые и крепкие стены могли выполнить свой долг.

Твиктвик! Ван Чун услышал свистящие звуки, и главные лучники, посланные великими кланами, бросились к стенам и приставили стрелы к лукам, направив их на север.

Через несколько мгновений Город Стали, который был полон активности, немедленно стал полностью вооруженным и экипированным, изобилующим оружием.

Бузз!

— Вражеская армия становилась все ближе и ближе, облака пыли становились все гуще и гуще. Как раз в тот момент, когда казалось, что начнется жестокая битва, Ван Чун внезапно усмехнулся, его глаза расширились от удивления.

— Стой! — Ван Чун поднял руку и издал холодный приказ. — Все солдаты, ожидайте моего приказа. Поддерживайте оборонительные позиции. Лучники, отложите свои луки! Пока вы не получите мой приказ, никакие неосторожные действия не допускаются!

Этот приказ был настолько внезапным, что все были ошеломлены.

— Сэр Чжан, подождите здесь. Мне нужно ненадолго уйти, чтобы разобраться с этим вопросом!

Когда Ван Чун встал на стену и посмотрел вдаль, он усмехнулся над приближающимся облаком пыли.

— Кажется, пришел наш хороший друг!

Ван Чун повернулся и начал спускаться по лестнице. Позади него у Чжана Шоужи было озадаченное и ошеломленное выражение лица.

Но после того, как он покосился на палящее солнце, Чжан Шоужи внезапно понял, и на его лице появился легкий шок.

— Так это он! — С удивлением сказал Чжан Шоужи и с глубокой обеспокоенностью посмотрел на боевое знамя, которое внезапно показалось из растекающегося облака пыли.

— Бай Сылин, Чжао Ятун, стойте в городе. Не выходите!

— Чэн Саньюань, Су Шисюань, идите со мной!

— Да, лорд маркиз!

......

Несколько лошадей оставили след пыли, и выехали из города.

Чэн Саньюань и Су Шисюань были двумя элитными бойцами, которые сражались вместе с Ван Чуном на юго-западе, двое из тысячи экспертов, которых Ван Чун принял на работу из великих кланов.

Эти двое были намного сильнее, чем другие эксперты кланов, и были чрезвычайно преданы Ван Чуну.

Для того, чтобы получить хорошую милость Ван Чуна и приблизиться к клану Ван и Королю Суну, клан, которому они первоначально служили, подарил их Ван Чуну, чтобы они служили его охранниками.

Ван Чун ценил их не только за боевое мастерство, но и за их мужество, способность реагировать на месте и решительность. Во время юго-западной войны, когда Ли Сие вел их назад, тибетцы пытались контратаковать, атакуя их строй под углом и нарушая формирование Ли Сие.

Но эта пара заметила опасность и вынудила небольшую армию атаковать тибетскую конницу, пока та еще формировалась.

Смелое нападение этих десяти человек разогнало семьсот или восемьсот тибетских кавалеристов, разбив их 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 725. Предупреждение Фуменга Линча (II)**

Ли Сие лично отметил достижения этой пары и был полон похвалы и признательности.

Наблюдая за ними некоторое время, Ван Чун также нашел их довольно приличными, поэтому поручил Чэну Саньюаню и Су Шисюаню защищать Город Стали во время его строительства. До сих пор эти двое хорошо справлялись со своими обязанностями.

Румбл!

Облако пыль с севера продолжала приближаться, и все в городе чувствовали дрожь земли от скачущих лошадей. Все рабочие уже давно отступили со стен, их работа уже была остановлена.

Внезапно вокруг Стального Города стало жутко тихо, и с севера остались только скачущие лошади.

Атмосфера была полна напряженности.

Более ста тысяч глаз нервно смотрели на кипящее облако пыли и молчаливые и угнетенные фигуры внутри. Только Ван Чун на своем коне молча ждал с приятной улыбкой на лице, а выражение его лица не было ни кротким, ни скромным.

Бузз!

Когда они приблизились, боевые кони начали замедляться, и из облака пыли вырвалось массивное знамя, высотой более одного чжана. Над черным драконом реял обыкновенный золотой скальный орел Западных Регионов, острый взгляд, когти, похожие на крючки, перья, казалось бы, сделанные из стали. Это было настолько реалистично, что казалось, что он вот-вот вылетит из знамени.

Впервые после прибытия Ван Чуна в западные регионы он увидел такое знамя войны.

Пока Ван Чун осматривал военное знамя, из пыли выскочила чрезвычайно мускулистая и внушительная фигура, похожая на какого-то демонического бога.

В этот момент каждый мог ясно видеть густое бородатое лицо этого человека, его смуглый цвет лица и бронзовые глаза, источающие леденящий и ужасный свет.

И когда этот человек появился, появилась волна невероятного давления. Кроме Ван Чуна и двух элитных охранников, Чэн Саньюаня и Су Шисюаня, все остальные в Городе Стали опустили головы, не решаясь встретиться взглядом с этим человеком.

— Ван Чун!

В тот момент, когда все опустили головы, они услышали дикий голос, эхом раздающийся в их ушах, звучащий, как свист дрожащего меча. Этот голос был жестокий и высокий, величественный и гнетущий.

Когда он услышал этот явно враждебный голос, Ван Чун расплылся в улыбке.

— Лорд-генерал-защитник!

С этими словами Ван Чун немедленно направил свою лошадь вперед без малейшей робости. Во всем Великом Тане, во всех Западных Регионах был только один человек с таким уникальным голосом: генерал-защитник Цыси Фуменг Линча.

… Вы все еще не могли удержаться!

Ван Чун внутренне ухмыльнулся, хотя ничего не показал на лице.

Ушан был так близко к протекторату Циси, что от Фуменг Линча нельзя было скрыть никакой активности. Но было ясно, что внезапное увеличение стен до пятнадцати метров за одну ночь и непрерывное увеличение высоты заставили Фуменга Линча осознать, что он просчитался, и тогда он стремительно выехал сам.

Топот лошадиных копыт эхом разносился по небу!

Пока все напряженно наблюдали за происходящим, Ван Чун повел свою лошадь вперед, оставляя свой собственный след пыли, приближаясь к Фуменгу Линча. Вдалеке знаменитый генерал-защитник замедлил шаг, и вздымающееся облако пыли постепенно успокаивалось, открывая внушающую страх элитную армию в черных доспехах, ветеранов бесчисленных сражений.

Под палящим солнцем вся эта кавалерия в черных доспехах ехала единым шагом, как будто они были одним телом. Ни одной ошибки не было сделано, пока они шли.

Даже глаза Ван Чуна не могли увидеть никаких проблем.

Правильно: неподвижные, как гора, агрессивные, как огонь! В первые годы Фуменг Линча курировал Анси. Что касается командования войсками, он действительно обладает некоторыми навыками! — Тихо сказал себе Ван Чун.

Несмотря на то, что между ним и Фуменг Линча была плохая кровь, Ван Чун должен был признать, что у великого генерала Цыси были некоторые экстраординарные качества. Цыси был уникальным местом. На западе был вечно амбициозный У-Цан, готовый в любой момент спуститься с восточного края плато. На востоке находилась тюркская конница во главе с ишбарским каганом Западно-тюркского каганата. Фуменг Линча смог выжить в этом пересечении двух фракций и не допустить их обоих, и его сила не подлежала никакому сомнению.

Именно благодаря этой кавалерии Цыси, которая была неподвижна, как гора, и агрессивна, как огонь, Фуменг Линча уже проявил необычайные способности, которые сделали его Великим Имперским Генералом!

Увы, твоя зависть слишком велика! Слишком сильна твоя жажда власти!

С этой мыслью Ван Чун быстро пришел в себя.

Фуменг Линча был действительно грозным персонажем, и, если бы некоторые из его черт характера были удалены, Ван Чун был бы счастлив видеть, что у Великого Тана был такой Великий Генерал. Но Фуменг Линча был просто слишком эгоистичным.

Он сам был Ху, поэтому он нагло продвигал Ху в армии. Все важные посты в его армии были почти полностью заполнены Ху. Независимо от того, были ли у Ханьцев способности, они были всегда подавлены.

Более того, были признаки того, что Фуменг Линча создавал миниатюрный двор Ху в Цыси.

В противном случае он не был бы так зол на мемориал Ван Чуна во время инцидента с региональными командирами.

Кроме того, в то время как Цыси был превосходен в обороне, его не хватало в нападении. За долгие годы правления Фуменга Линча он никогда не нападал первым, и эта позиция никогда не менялась.

Цыси мог лишь пассивно ждать нападения У-Цана или западных турок.

Будь то, чтобы изменить результат предстоящей битвы за Талас, подготовить солдат для Анси или изменить обстоятельства Цыси, Ван Чуну пришлось бы либо удалить Фуменга Линча, либо перевести его в другое место.

Пока Фуменг Линча остается тут, он никогда не сможет свободно перемещаться в западных регионах. Это должно было быть изменено.

Грохот медленно прекратился. По мере того, как две стороны становились все ближе и ближе, атмосфера становилась все напряженнее. Наконец, Ван Чун и Фуменг Линча, молодой и старый, остановились на расстоянии восьми или девяти чжан друг от друга. Атмосфера достигла максимального напряжения.

Двое встретились взглядами, ни один из них не сказал ни слова.

— Как ты смеешь! Государь-покровитель здесь, но ты не спешился и не кланяешься! — Позади Фуменга Линча раздался крик, и один из его заместителей, полностью одетый в броню и держащий в руках черные поводья, ткнул пальцем в Ван Чуна.

Вы пытаетесь показать свою силу!

Ван Чун внутренне рассмеялся, но его взгляд остановился на Фуменге Линча. В прошлом Фуменг Лингча мог легко раздавить беспристрастного и безымянного Ван Чуна.

Но сейчас и в этом месте Ван Чуну нечего было бояться, даже перед этим великим генералом Ху, чьи слова могли двигать мир.

И кроме того, он когда-то был настоящим великим маршалом мира!

— Наглый! Наш Господин — недавно названный Молодой Маркиз Императорского Двора, с титулом, лично присвоенным Сыном Неба. Он — истинный дворянин Великого Тана, его статус не меньше, чем у Лорда-Защитника. Более того, во время Титулования, Император Мудрец лично наградил его именем любезности, сделав его учеником Сына Небес! Он представляет Его Величество Мудрого Императора, и вы не осмеливаетесь поклониться Лорду Маркизу?!

Как и ожидалось, резкий упрек прозвучал сзади Ван Чуна. Чэн Саньюань не нуждался в каких-либо словах от Ван Чуна и поехал вперед и обличил заместителя Фуменга Линчи. Хотя они не могли противостоять величественному давлению и взгляду Фуменга Линчи, они, безусловно, могли справиться с одним из его заместителей.

Ван Чун неподвижно сидел на лошади, но мысленно слегка кивнул.

У Чэн Саньюаня и Су Шисюаня действительно была быстрая реакция. В такой обстановке, если бы они говорили за него, было бы намного лучше, чем если бы он говорил сам от своего имени. Это было также одной из причин, по которым Ван Чун ценил их так высоко.

Ван Чун сжал руки и сказал:

— Лорд-генерал-защитник, я был груб. Не зная, что лорд-защитник почтит нас вашим присутствием, я не вышел приветствовать вас. Что за благородное поручение заставило лорда-генерала-защитника посетить нас? А?

Его слова мгновенно привлекли всеобщее внимание.

Область вокруг Города Стали погрузилась в тишину. Когда командиры с обеих сторон заговорили, даже Чэн Саньюаню и заместителю Фуменга Линчи пришлось закрыть рот. Все знали, что сегодня главными героями были эти двое, молодой и старый.

Слова, которые эти двое произнесут, начиная с сегодняшнего дня, вероятно, повлияют на будущее Города Стали и Цыси. В такое время никто не смел вмешиваться.

Фуменг Линча ничего не сказал, но его глубокие ястребиные глаза медленно осмотрели Ван Чуна с ног до головы, оценивая его, как ястреб оценивает свою добычу.

Во время инцидента с региональными командирами они были почти смертельными врагами. Фуменг Линча даже лично написал мемориал с просьбой к императору-мудрецу казнить Ван Чуна. Но на самом деле, это был первый раз, когда Фуменг Линча увидел «архи-криминала»

Несмотря на то, что он враждебно относился к этому младшему сыну клана Ван, Фуменг Линча все же должен был признать, что этот мальчик выглядел совершенно не так, как он себе представлял.

Молодой!

Он слишком молод! Он выглядел не больше семнадцати!

В этом возрасте даже такой гордый человек, как Фуменг Линча, все еще сражался и поднимался по лестнице в западных регионах. Но Ван Чун уже был молодым маркизом Великой Династии Тан и получил любезное имя от самого Сына Небес, и его статус поднялся до небес.

Если бы Ван Чун просто достиг всего этого из-за поддержки клана Ван и послесвечения репутации Ван Цзюлина, он мог бы принять все это. Но не так давно Ван Чун лично победил таких известных личностей, как Хуошу Хуйцан, Далун Руозан и Дуань Гэцюань.

Даже сейчас Фуменг Линча все еще задавался вопросом, насколько это правда.

Но не было никаких сомнений в том, что У-Цан и Мэнше Чжао были побеждены только после того, как Ван Чун вступил в бой, и они даже потеряли сотни тысяч солдат, в том числе большое количество кавалерии. Это был неоспоримый факт, что их потери были больше, чем у Великого Тана.

Шестнадцатилетний или семнадцатилетний мальчик с такими способностями, по оценке Фуменга Линча, был просто невозможен. Даже тот, кто начал изучать искусство войны в утробе матери, не был бы способен на такой подвиг.

Искусство войны не может быть изучено просто через чтение нескольких книг. Это требовало закалки во время войны, опыта бесчисленных реальных сражений. Ни один великий генерал не мог обойти этот процесс.

Но это было не единственное, что поставило Фуменга Линча в замешательство и непонимание.

Фуменг Линча провел половину своей жизни на поле битвы и убил бесчисленных противников. По этой причине его тело источало зловещую ауру, которая делала даже его самых доверенных подчиненных неспособными приблизиться к нему или встретиться с ним взглядом.

В западных регионах была определенная история.

В западных регионах особенно известный убийца избегал ареста в течение нескольких десятилетий, но однажды, проходя через Цыси, он случайно столкнулся с каретой Фуменга Линча. Одного взгляда Фуменга Линча было достаточно, чтобы напугать этого убийцу настолько сильно, что его храбрость разбилась, он обделался и в итоге умер внезапной смертью.

Это была сила зловещей атмосферы, окружающей Фуменга Линча.

Ходили даже слухи о том, что было время, когда храбрая тибетская кавалерия напала на Цыси, и Фуменг Линча самолично казнил ее 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 726. Предупреждение Фуменга Линча (III)**

Легко представить, насколько густой была атмосфера вокруг Фуменга Линча. Это была аура, воспитанная бесчисленными битвами, бесконечными убийствами, горами костей. Ни один нормальный человек не сможет противостоять этому

Но Ван Чуну было не больше семнадцати, а он осмелился встретиться с ним взглядом без малейшего страха. Фуменг Линча никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией.

Несмотря ни на что, так не мог поступить семнадцатилетний юноша.

Если этот мальчик не будет уничтожен, он определенно станет для меня большой проблемой!

Глаза Фуменга Линча остыли, и вспыхнуло его намерение убийства. Поведение Ван Чуна не только не вызвала восхищения, но и заставила Фуменга Линча еще больше захотеть его убить.

Чем более выдающимся и грозным был этот младший сын клана Ван, тем больше Фуменг Линча его боялся.

В свои семнадцать лет он уже был способен вызывать огромные волны. Одного его мемориала было достаточно, чтобы привести сотни тысяч Ху в крайне пассивные позиции. Если ему позволят повзрослеть, разве командиры Ху не будут вытеснены на периферию, в конечном итоге исчезнув со всех высших уровней армии?

— Брат, послушай мои слова: то тяжело, что легко сломать! — Фуменг Линча вдруг сказал. — Ваш край сияет слишком ярко!

Бузз!

В тот момент, когда Фуменг Линча заговорил, атмосфера мгновенно стала в сто раз более торжественной. На стенах Города Стали побледнело более ста тысяч рабочих и охранников.

— Фуменг Линча действует слишком нагло! Он явно пытается запугать Ван Чуна! —

На стене Бай Сылин кипела, но эти слова едва покинули ее рот, когда тонкая и мягкая рука схватила ее за руку.

— Сылин, не говори ни слова!

Бай Сылин повернулась в шоке и увидела, что Чжао Ятун смотрит вперед с выражением беспрецедентной серьезности на лице.

Лицо Бай Сылин застыло в замешательстве, но затем она быстро почувствовала что-то и тоже стала мрачной. Она поджала губы и больше ничего не говорила.

Город Стали был настолько тихим, что можно было услышать падение булавки. За исключением Ван Чуна и Фуменга Линча, все были так же тихи, как цикада зимой, даже не осмеливаясь дышать слишком громко, а тем более комментировать.

Одним из противников был молодой маркиз Великой Династии Тан, ученик Сына Небесного, а другим был лорд западной границы Великой Династии, чрезвычайно уважаемый и влиятельный Имперский Великий Генерал.

Все присутствующие могли только смотреть на их высокие позиции в страхе и ужасе.

— Могу ли я спросить, что означают слова лорда генерального защитника?

Глаза Ван Чуна были полузакрыты, и выражение его лица было намного холоднее. Поскольку Фуменг Линча пришел с таким агрессивным и угрожающим видом, ему не нужно было быть вежливым.

— Вы умный человек. Вы ведь не думали, что я так быстро забыл об инциденте с региональными командирами, а? На вашем месте я бы немедленно ушел из Ушана и покончил с этим Городом Стали!

Взгляд Фуменга Линчи был холодным, выражение его лица не терпело никаких возражений.

Независимо от того, насколько ярко сиял край Ван Чуна, независимо от того, как он был рад приветствовать его в столице, он всегда был маленьким мальчиком относительно Фуменга Линча.

С точки зрения старшинства между ним и Ван Чуном был разрыв в десять тысяч ли, и будет еще больше, когда он достигнет совершеннолетия.

Таким образом, Фуменг Линча никогда не думал о том, чтобы быть вежливым с ним.

— Это невозможно!

Прежде чем Фуменг Линча успел закончить говорить, его прервал еще более решительный голос Ван Чуна. Внезапно почувствовалось, что температура резко упала, и войска, приведенные обеими сторонами, начали чувствовать онемение в черепах, напряжение, которое заставило их тела дрожать.

Никто не предполагал, что эти два главных персонажа империи будут так враждебны в своей первой встрече. Когда люди на этом уровне злились, все вокруг бледнели от страха.

— Лорд-покровитель, вы знаете, что говорите? Ушан — моя территория, и мне не кажется, что мне нужно разрешение Милорда строить город на моей собственной территории, а тем более беспокоить Милорда такой мелочью! — Холодно сказал Ван Чун.

Во время инцидента с региональными командирами они уже были в ссоре, и Ван Чун давно ожидал, что Фуменг Линча не будет почивать на лаврах, пока Ван Чун строит свой город в Ушане. Но Ван Чун никогда не ожидал, что он придет так рано и с такой свирепостью.

— Ублюдок, ты слишком наглый! —

Раздался порыв ветра, когда Фуменг Линча внезапно подтолкнул свою лошадь вперед. В то же время он начал излучать величественную энергию. В этот момент он казался огромным, как гора, и его энергия продолжала расти, в результате чего воздух в радиусе нескольких десятков чжан стал мутным.

Это мощное давление было крайне удушающим.

Игого!

Даже Чэну Саньюаню и Су Шисюаню было трудно противостоять давлению Фуменга Линча, и их скакуны усиленно отступали.

— Милорд!

Они испуганно побледнели.

Все боевые кони в армии прошли интенсивную подготовку, чтобы не отступать даже перед лицом моря крови или горы клинков. Но давление зловещей ауры Фуменга Линча было настолько сильным, что даже боевые кони не выдержали.

Игого!

С другой стороны, элитные воины Цыси и их боевые кони оказались в аналогичной ситуации. Но так как это были элитные войска Цыси, которые долгое время служили Фуменг Линча, они быстрее угомонили своих лошадей.

Единственными оставшимися людьми были Ван Чун и Фуменг Линча, два командира.

Когда враги встретятся на узкой тропинке, более смелые выйдут победителями. Энергия, которую Фуменг Линча выпустил, не была чем-то, что могли вынести обычные боевые кони или солдаты. Этого было достаточно, чтобы подчеркнуть несоответствие между ними.

Хотя Ван Чун уже достиг Царства Императорского Бойца, он все еще был далеко от Великих Генералов, таких как Фуменг Линча. Разница в силе была узнаваема с первого взгляда.

— Ублюдок!

Костяшки Ван Чуна затрещали, когда он сжал кулаки. Он знал, чем занимается Фуменг Линча, и, если бы он все еще был Великим Маршалом Мира, ход Фуменга Линча был бы бесполезен.

Но то было тогда, а это было сейчас, и ему все еще очень не хватало по сравнению с верховными великими генералами империи.

Несмотря на это, Ван Чун не запаниковал. Он вытянул указательный и средний пальцы правой руки и воткнул их в густую гриву лошади, прижимая их к неясной точке акупунктуры. Ржащий и нервный боевой конь внезапно успокоился, а его веки поникли.

Не говоря уже о солдатах Цыси, даже Фуменг Линча был ошеломлен этим зрелищем, совершенно удивленным таким развитием событий.

Фуменг Линча никогда не мог знать, что, хотя Ван Чун был слабее его, он знал бесчисленные способы успокоить боевого коня.

У лошади была определенная точка акупунктуры, которая могла вызвать сонливость. Если применить соответствующее количество силы, можно использовать эту точку, чтобы успокоить лошадь.

Это был один из самых простых методов.

— Ублюдок, хороший трюк!

Фумен Лингча яростно улыбнулся, намереваясь убить Ван Чуна.

— Даже ваш отец или старший брат не посмел бы действовать так нагло передо мной! Я дам вам еще один шанс! Я позволю вам тщательно обдумать это в течение десяти дней. Если этот город все еще будет здесь, не вините меня за грубость. Помни! Это не твоя столица!

Оставив эти слова в воздухе, Фуменг Линча развернул лошадь и поскакал прочь.

— Поехали!

Выкрикнув это единственное слово, Фуменг Линча улетел вдаль. Позади него следовали элиты Протектората Цыси, оставляя после себя густое облако пыли, уходя так же быстро, как и пришли, под уважительными взглядами жителей города.

— Ублюдок!

Вскоре после того, как Фуменг Линча уехал, Бай Сылин и Чжао Ятун выехали из города.

— Это ваш феод, присужденные вам Императором Мудрецом. Какое он имеет право действовать таким образом?!

Лицо Бай Сылин было красным от ярости.

— Фуменг Линча действительно действует превышая свои полномочия, и он явно пришел на этот раз, чтобы разобраться с Ван Чуном. Но это действительно его территория, поэтому нам будет очень трудно его преодолеть. — Сказала Чжао Ятун. Она была намного спокойнее, чем Бай Сылин, и гораздо более рациональна, но ее лоб также был полон глубокой озабоченности.

В конце концов, Фуменг Линча все еще был Генеральным Защитником Империи и одним из верховных великих генералов. Будь то престиж, сила или статус, он был намного выше Ван Чуна.

И это место было очень далеко от столицы, поэтому клан Ван имел тут гораздо меньшее влияние. Фуменг Лингча, напротив, обладал здесь настоящей властью. Если бы Ван Чун обидел его, ему было бы очень трудно добиться прогресса в этом месте.

— Он не посмеет! — С негодованием сказала взбешенная Бай Сылин.

— Может ли генеральный защитник игнорировать законы страны? Я не верю, что он осмелится действовать безрассудно! У императорского двора так много имперских цензоров, и плевка от одного из них достаточно, чтобы утопить его до смерти. И даже если бы он действительно был таким смелым, простил бы его Император Мудрец?

— Он не посмел бы сделать что-нибудь при свете дня, но трудно сказать, что он будет делать из тени.

При этом голосе Бай Сылин подняла брови в гневе, но когда она повернулась, то увидела знакомое лицо.

— Ван Чун?!

Бай Сылин ошеломленно посмотрела на Ван Чуна.

— Если Фуменг Линча действительно захочет действовать, то это то, что он сделал только сейчас. Это было как предупреждением, так и угрозой. Как один из верховных великих генералов, он действительно имеет слишком много методов, доступных ему. Существование Стального Города действительно угрожает его статусу, что делает его беспокойным. — Сказал Ван Чун.

— Но можем ли мы просто игнорировать это? — Сердито сказала Бай Сылин.

Ван Чун замолчал. Он не был полностью готов, из-за чего это было плохое время для начала военных действий с Фуменгом Линча.

— Лорд Маркиз, почему бы нам не сообщить об этом в Императорский Двор? Возможно, это сделает его более сдержанным? — Тихо сказал голос.

Ван Чун обернулся и увидел, что у Чэн Саньюаня и Су Шисюаня в глазах горит гнев.

— Это бесполезно. Без какого-либо фактического влияния и только зная историю с нашей стороны, Императорский Двор ничего не может сделать. Кроме того, Фуменг Линча делал устные только угрозы, но делом их не подтвердил. Даже имперские цензоры не могут сделать за это ему выговор.

Это был не первый раз, когда Ван Чун вовлекался в политику двора, и его большой дядя Ван Гэн все это время искренне давал ему советы, чтобы развивать его политическую интуицию. В результате, Ван Чун прекрасно понимал, что было бы трудно наказать Фуменга Линча за его сегодняшнее поведение.

В конце концов, он был генералом-защитником Цыси, Великим Генералом 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 727. Угроза с плато!**

— Не беспокойтесь о нем. Давайте все сейчас вернемся. Это моя территория, и не имеет значения, что хочет делать Фуменг Линча. Он здесь ничего не сделает, потому что это моя земля! — Ван Чун произнес эти последние слова с героической решимостью.

Это был феод, лично дарованный Императором Мудрецом, поэтому Ван Чун имел полные административные права на эту территорию. Любой дворянин, даже член имперского клана, должен был бы контролировать себя здесь!

Ван Чуну было предоставлено это особое право.

Кажется, мне придется ускорить процесс. — Я не могу допустить, чтобы Фуменг Линча остался без дела. — Сказал себе Ван Чун, глядя в том направлении, куда ушел Фуменг Линча.

Появление Фуменга Линчи заставило его решительнее принять меры в смене генерала-защитника Цыси. В противном случае в будущем его ожидали многие ссоры.

Взмахнув рукой, Ван Чун быстро вернулся в Город Стали, и Город Стали вернулся в свое нормальное состояние, грохоча и грохоча сталью.

......

— Милорд, мы действительно будем ждать десять дней? Скорость строительства этого ублюдка слишком велика. Через десять дней этот город уже может быть закончен, и мы опоздаем. И этот ребёнок слишком дерзкий и высокомерный. Полагаясь на престиж и статус клана Ван, он даже не относится к лорду-генеральному защитнику с каким-либо уважением.

В то время как Ван Чун возвращался в свой город, с другой стороны, заместитель протектората Цыси, наконец, не смог сдержать свои жалобы.

— Именно! — Согласился другой заместитель, его лицо было в ярости. — Мальчик, все еще мокрый за ушами только с таким пустяковым титулом маркиза, осмеливается так говорить с лордом-генералом-защитником! Пока лорд-генерал-защитник сражался по всему миру и добивался великих результатов для Великой Династии Тан, этот ребёнок был вероятно, все еще в утробе матери! Люди клана Ван слишком чванливы!

Слова депутатов заставили лицо Фуменга Линча скукожиться в самую неприглядную гримасу.

Было ясно, что эта экскурсия оказалась не такой, как планировал Фуменг Лингча. Позиция Ван Чуна оказалась гораздо жестче, чем он ожидал.

— Довольно!

Слова Фуменга Линча сразу напугали двух его заместителей.

— Вы все действительно думаете, что я дам ему целых десять дней? Поскольку он такой бесчувственный, он не может винить меня за грубость! Алуона, все на этой стороне готово?

— Отчитываюсь Милорду: все готово. Нужен только приказ Милорда. — Генерал Ху Цыси, одетый в черные доспехи, опустил голову и сказал с выражением абсолютного уважения.

— Тогда начни!

Фуменг Линча сжал зубы, с резким светом в глазах.

Румбл! Именно в этот момент раздался удивительный бум из Города Стали. Услышав этот шум, все солдаты Цыси мгновенно замолчали.

Цвет лица Фуменга Линчи стал еще более неприятным.

— Поехали!

После этого приказа Фуменг Линча отвел свою элиту Цыси, быстро исчезая вдали

......

Всё Цыси вернулись к миру, но под спокойной атмосферой невидимая буря собирала энергию.

В нескольких сотнях ли к западу от Цыси, в небо взмыло плато, высокая гора, возвышающаяся над огромной пропастью. Несмотря на то, что это было пустое место без хозяина, многие люди могли видеть его вдали.

Это была территория тибетцев.

Воздух плато заставил большую часть мировой элиты смотреть на него с ужасом. Даже крайне агрессивные турки никогда не пытались его занять.

Именно по этой причине тибетцы часто говорили, что это земля, подаренная им небесами.

В золотую осень девятого месяца, когда растительность была пышной и зеленой, плато также представляло собой процветающий вид.

Румбл!

Земля внезапно начала дрожать. Сначала дрожь была такой же нежной, как легкий ветерок, но она начала увеличиваться, пока вся трава безумно не закачалась.

Свист! Сильный порыв ветра подул над плато, и на расстоянии появилось вздымающееся облако пыли, откуда исходили острые крики.

В мгновение ока тысячи тибетских кавалеристов объединились в темное облако, бесконечный поток, удивительный и ужасный.

Тибетское плато представляло собой полностью ровную местность, и для тибетцев, которые всегда страдали от ограничений, это была лучшая земля, чтобы ездить на лошадях там, где им было удобно, давая им вкус той свободы, которой они так дорожили.

Игого!

Когда эти бесчисленные тибетские кавалеристы кричали и скакали, рев, похожий на шум дракона, внезапно подавил все остальные звуки.

Звук скачущего табуна лошадей тут же утих.

Румбл! В одно мгновение могучий чисто белый конь, который, казалось, нес кровную линию драконов, выскочил из стада, как молния, оставив за собой длинный след пыли.

На лошади сидел крепкий мужчина, более семи футов ростом, с густыми усами, с длинными и узкими глазами, источающими яркий свет. У него был облик бога, который запугивал окружающих.

Нэээй! За долю секунды этот божественный конь с его снежной гривой и копытами, похожими на нефриты, перешел с предельной скорости в крайнюю неподвижность и остановился на краю плато.

Позади него, тысячи тибетских горных коней также начали замедляться, боевые кони и их наездники приняли уважительные выражения лица.

Горные кони У-Цана были в основном все черные или пестрые. Редко они когда-либо были чисто белыми, настолько, что даже их копыта сияли блеском белого нефрита. На всей северо-восточной границе только одному человеку разрешалось ездить на этом божественном коне из Великой Снежной Горы.

Степной орел, Душун Мангпоче!

Битва с армией Большой Медведицы Лунси закончилась не так давно, поэтому никто не ожидал, что этот Великий Генерал У-Цана появится здесь.

— Посмотрите на это! Горы и реки уходят за горизонт! — Внезапно сказал ДуСун Мангпоче, глядя на плато с вершины своего коня. — Действительно прекрасное зрелище!

Его глаза были чрезвычайно острыми, способными проникать сквозь облачный слой Тибетского Плато и впитывать горы, пустыни, реки и даже далекую тюркскую степь.

По всему миру был ли кто-то еще, кто был так благословлен небесами, как Тибетское Плато, который имел дух и превосходство, чтобы доминировать в мире?

— Лорд Мангпоче также может быть очарован этим пейзажем? Почему я могу быть заинтересован только в убийстве? — Из-за него донесся голос, сопровождаемый медленной рысью лошади. Появился еще один крепкий человек, его тело выглядело таким же острым и стройным, как непокрытый клинок.

Лицо этого человека было худым, и контуры его лица, казалось, были выточены, заставляя его источать ауру остроты. По сравнению с нежной и сдержанной аурой ДуСуна Мангпоче этот человек излучал ауру суровой резкости.

Под ним был еще один белоснежный божественный конь, но в отличие от боевого коня ДуСуна Мангпоче, у этой лошади были красные копыта, темные, как капающая кровь.

Любой, кто видел копыта этого боевого коня, чувствовал глубокий дискомфорт.

По правде говоря, худой и высокий всадник производил такое же впечатление. Густое намерение убийства охватило его тело. На севере У-Цана был только один человек, который мог так близко подойти к Душуну Мангпоче с таким сильным намерением убить, и это был Даян Мангбан.

Во всем У-Цане люди, достигшие уровня Великого Генерала, могли быть пересчитаны по пальцам. Хотя Даян Мангбан не был Великим Генералом, он был признан всей Империей У-Цан, включая Ценпо и Великих Министров, как будущий «бригадный генерал»!

Хотя его сила не могла сравниться с силой ДуСуна Мангпоче, разрыв не был существенным.

В северном регионе У-Цана было два великих клана, клан Даян и клан ДуСун. Оба они были чрезвычайно старыми и могущественными кланами с долгой историей и глубокими корнями в регионе.

В тибетском «Мангбан» имел значение «герой. — талантливый. — храбрый.»

Исходя из этого, можно легко представить силу человека по имени «Даян Мангбан.» И кроме того, его способность ездить на Коне Кровавого Копыта из Святого Храма Великой Снежной Горы и получить признание храма была достаточным доказательством его силы.

В У-Цане любой, кто мог ездить на Коне Кровавого Копыта, представлял собой особое существование, убийцу.

Конь Кровавого Копыта Святого Храма Великой Снежной Горы всегда давался людям с исключительно сильными намерениями убивать.

Жизненный путь Даян Мангбана несколько отличался от пути ДуСуна Мангпоче. Он не пришел из регулярной армии, и Даян Мангбан был более искусным в убийстве, чем в рукопашных схватках и формированиях регулярных армий!

У У-Цана было много маленьких стран на границе: Большой и Малый Балур, Королевство Ши, Королевство Кан, Тухара и многие другие. Многие из известных генералов из этих маленьких королевств были убиты руками Даян Мангбана.

(TN: Большой и Малый Балур были оба расположены там, что является теперь северным Пакистаном, в Гилгите и Балтистане. Область была критической частью Великого Шелкового Пути. Как упоминалось ранее, Ши и Канг были людьми, которые жили в регионе Согдиана. Царство Ши было столицей в Ташкенте, а теперь и в Узбекистане, в то время как королевство Кан было связано с городом Самарканд. Тухара, или Тохара, — это еще одно название Бактрии, региона, который охватывает современные страны Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Пакистан.)

В западных регионах Даян Мангбан имел другое имя: Бог смерти.

— Ха-ха, ты можешь убивать, пока я требую эти земли для Ценпо и империи. Мы можем и убить, и получить землю, так почему бы не сделать и то и другое? — Сказал ДуСун Мангпоче, не поворачивая головы.

Клан ДуСун и Клан Дайан можно считать давними друзьями, и ДуСун Мангпоче также был довольно хорошо знаком с Даяном Мангбаном. Тем не менее, это был первый раз, когда оба работали вместе.

Ситуация требовала их сотрудничества.

— Является ли информация надежной?

Даян Мангбан поехал на своей лошади к лошади ДуСуна Мангпоче, и они оба вместе смотрели вниз с плато на пустыню, горы и обширную степь на расстоянии. Его глаза были слегка прищурены и разразились пугающим холодом. Как будто он был орлом на охоте, готовым упасть и ударить.

В его глазах не было противников, только добыча.

— Фуменг Линча — коварный старый лис. Когда он руководил Западными регионами, он использовал схемы, чтобы победить армию арабов-белохвостов. И у Цыси всегда была дотошная защита, настолько плотная, что даже капля воды не могла бы пройти. Для него, чтобы внезапно так расслабиться, мы можем действительно доверять этому?

— Никакого Императорского Великого Генерала не легко понять, и Фуменг Линча, естественно, не так прост. Однако это не должно быть подделкой. Во время инцидента с региональными командирами Фуменг Линча послал мемориал с просьбой казнить этого мальчика. Об этом знает весь мир. Теперь, когда мальчик смело вторгся в Цыси и строит город в Ушане, прямо перед глазами Фуменга Линча, это — голый вызов. Учитывая его упрямый характер, было бы намного страннее, если бы он был на самом деле способен переварить свою ярость.

ДуСун Мангпоче погладил свои густые усы, полузакрыл глаза и легко улыбнулся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 728. Скрытая опасность!**

У-Цан, возможно, не был участником «драмы», происходящей на северо-западе Великого Тана в Цыси, но он все время пристально следил за ней. Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин, Фуменг Линча и Гешу Хан Лунси… длинную дугу границы между Великим Таном и У-Цаном охраняли не менее трех великих генералов Великого Тана.

В обычных обстоятельствах У-Цан никогда не посмел бы действовать опрометчиво, пока не предпринял бы все приготовления и не собрал достаточно солдат.

Но с прибытием этого «бригадного генерала» из Великого Тана, будущего Восьмого Великого Генерала Великого Тана. — У-Цан неожиданно нашел шанс. По правде говоря, Дусун Мангпоче и Даян Мангбан пришли, потому что их приманили приманкой.

И именно Фуменг Линча заложил эту приманку!

— Хм, он довольно умен. Хотя мне не нравится, когда меня используют другие, если это тот ублюдок… Я не против, чтобы меня использовали! Ценпо и Великий министр, вероятно, думают так же. — Сказал Даян Мангбан.

Воздух мгновенно стал довольно торжественным. ДуСун Мангпоче закрыл рот, не говоря ни слова.

В империи У-Цан имя «Ван Чун» и даже события юго-западной войны стали своего рода табу. Чума, которую этот младший сын клана Ван распространил по плато, не прекратилась даже сейчас.

В ходе этой кампании несколько сотен тысяч кавалеристов Королевской Линии Нгари были разбиты в прах, и теперь Четыре Королевских Линии стали тремя. И гора трупов стала основой репутации этого человека.

Даже великий министр Нгари Далун Руозан, известный и уважаемый во всем мире благодаря своему уму и мужеству, оказался в тюрьме Ценпо из-за этой кампании.

Кроме нескольких известных генералов Великого Тана, никто в истории У-Цана никогда не наносил империи столь же тяжелый удар, как Ван Чун. И даже эти знаменитые генералы не сделали бы то, что сделал Ван Чун, распространив чуму по степи.

Легко представить себе отвращение, которое все тибетские командиры испытывали к Ван Чуну.

Когда стало известно, что Ван Чун строит город в Ушане, всего в нескольких сотнях ли от северной границы плато, несмотря на то, что У-Цан знал, что Фуменг Линча преднамеренно дал проникнуть этой новости, он все еще хотел заглотить наживку.

— У ханьцев есть поговорка: — Для мести дворянину десять лет — не так уж и много. — Но мы, тибетцы, не можем ждать так долго. — Сказал ДуСун Мангпоче с серьезным выражением лица. — Эта внутренняя борьба среди дворян династии Тан является для нас крайне редким шансом. Гешу Хан еще не знает, что мы здесь, поэтому мы можем использовать эту возможность, чтобы уничтожить отпрыска клана Ван. Угрозы должны быть задушены в колыбели. Если младшему сыну клана Ван позволено будет повзрослеть, он станет смертельным недугом для нашего У-Цана всего через два или три года, и Великий Тан действительно получит еще одного Имперского Великого Генерала. Его нельзя оставить в живых, и тем более позволить ему использовать этот Город Стали в качестве базы для воссоздания юго-запада!

Одной из причин, по которой ДуСуну Мангпоче удалось прибыть так быстро, было то, что он хотел убить Ван Чуна и отомстить за двести тысяч солдат Королевской Линии Нгари. Но другая часть заключалась в том, что Ценпо чувствовал глубокое беспокойство.

Младший сын клана Ван был проявлением этой глубокой озабоченности, самой непредсказуемой переменной. Основываясь на Львином Городе, который он построил в Эрхае, ни один тибетец не верил, что он строил этот Город Стали в Ушане исключительно для того, чтобы управлять своим феодом.

— Приготовься! Воспользуйся этим шансом и уничтожь его, чтобы отомстить за Далуна Руозана и других. Что касается Фуменга Линча, нам все еще нужно следить за этой старой лисой. Я лично буду следить за ним.

ДуСун Мангпоче быстро развернул лошадь и поскакал назад в направлении, откуда пришел.

— Хехехех…

Даян Мангбан посмотрел вниз через край плато, на то место на горизонте, где густой дым клубился в небе. Он загадочно рассмеялся, а затем развернул лошадь и поскакал вдаль.

Заговорщики быстро исчезли.

......

— Ван Чун, что ты собираешься делать дальше? Десять дней пролетят быстро. Ты действительно планируешь уйти? Или ты планируешь полностью разорвать с ним отношения? Но Фуменг Линча — генеральный защитник Цыси!

На высоких стальных стенах Бай Сылин следовала за Ван Чуном, ее черные брови были сильно сжаты. С тех пор, как Фуменг Линча уехал, Бай Сылин была очень обеспокоена, ее сердце было тяжелым от беспокойства.

Хотя она была взбешена действиями Фуменга Линча и чувствовала, что они чрезвычайно бесстыдны, он все же был Великим Имперским Генералом, верховным главнокомандующим Цыси. Никто не мог недооценивать его слова.

Ван Чун держа руки за спиной, равнодушно сказал: — Нет необходимости разрывать отношения, когда это уже произошло.

В то время как Бай Сылин была обеспокоена, Ван Чун провел эти последние несколько дней, ведя себя так, будто ничего не произошло.

— Я абсолютно не могу уйти из Ушана, и он абсолютно не может позволить мне остаться. — Десять дней — были просто временем, которое он сказал вслух, но он никогда бы не дал мне десять дней.

— А?! — Бай Сылин была сначала ошеломлена, но, взглянув на расслабленное выражение лица Ван Чуна, она мгновенно разозлилась. — Тогда почему ты все еще так спокоен?

— Ха-ха, расслабься. Он не посмеет сделать что-то слишком необычное. Генеральный защитник Цыси может заботиться только о Цыси, а не о своей территории. Более того, хотя я не выгляжу обеспокоенным, на самом деле это не так.

Ван Чун повернул голову, его губы изогнулись в слабой улыбке при ярости Бай Сылин. Проведя некоторое время с Бай Сылин, он начал находить ее взволнованный и злой внешний вид довольно милым.

Бай Сылин на мгновение замерла, и как раз, когда она собиралась спросить, каков у него план, она была прервана звуком скачущих копыт. С севера ехал всадник, тяня за собой большое облако пыли. Издали он закричал: «Новости!»

Пройдя через городские ворота, всадник быстро спешился и направился к городской стене, где он сжал кулаки и опустился на одно колено перед Ван Чуном.

— Лорд Маркиз, этот подчиненный закончил расследование в соответствии с вашими приказами и вернулся, чтобы доложить!

— И как там дела? — Спросил Ван Чун, сжимая руки за спиной.

— Отчитываюсь лорду Маркизу! Мы исследовали штаб-квартиру протектората Цыси. Все там идет нормально, и лорд-покровитель не сделал еще никаких странных движений. — Сказал стоящий на коленях наездник.

Тогда как насчет границы между Цыси и У-Цаном? — Спросил Ван Чун.

— Отчитываюсь лорду Маркизу: другие братья отправились расследовать. Все казалось нормальным, но…

Всадник заколебался, его глаза иногда смотрели на Бай Сылин.

— Это нормально. Вы можете говорить прямо. Она одна из нас. — Сказал Ван Чун.

В армии было правилом, что отчеты разведки не могли быть легко переданы тем, кто находился вне армии. В своем длинном платье Бай Сылин явно не выглядела как кто-то из армии, поэтому всадник был несколько напуган.

— Да, лорд Маркиз! Мы провели тщательный осмотр и поняли, что на границе между Цыси и Тибетским плато оборонительные сооружения на востоке такие же нормальные, но оборонительные сооружения на западных рубежах явно стали намного реже, с меньшим количеством размещенных войск, — Сказал стоящий на коленях всадник с опущенной головой.

Ван Чун поднял голову и пробормотал: — Оборонительные сооружения на западной линии… разве не там, где находится наш Стальной Город? Фуменг Линча пытается отвлечь паводковые воды, одолжить чужой нож, чтобы совершить убийство!

Эти слова заставили всадника и Бай Сылин задрожать от шока, особенно Бай Сылин. Все это время она была на стороне Ван Чуна, но она все еще не знала, какие контрмеры он предпринял.

— Ван Чун, ты имеешь в виду, что Фуменг Линча хочет использовать У-Цан, чтобы разобраться с тобой? — Выпалила Бай Сылин.

Когда Бай Сылин произнесла эти слова, ее тело оледенело, а руки и ноги задрожали в панике.

Грандиозный генерал-покровитель Цыси Великого Тана на самом деле планировал пригласить тибетцев на границу для борьбы с Ван Чуном. Это можно считать изменой, и, если эта новость объявится, она вызовет бурю, которая потрясет весь двор.

— Это не то, что он хочет, но это его единственный метод. Хотя у Цыси много сильных солдат, это солдаты Великого Тана. Если бы он использовал солдат Цыси, чтобы разобраться со мной, он выкопал бы свою собственную могилу. Риск был бы слишком велик, и Его Величество никогда не пощадил бы его. Фуменг Линча был в армии в течение многих лет и научился тщательно планировать свои действия. Он никогда не оставил бы такой огромный недостаток. Таким образом, позволяя тибетцам напасть, одолжить их, чтобы убить меня, — единственное решение. — Легко сказал Ван Чун, а его взгляд стал острым и проницательным.

Фуменг Линча, возможно, пришел в ярости, но Ван Чун знал, что доступные ему карты на самом деле довольно ограничены.

— Уходим! — Ван Чун быстро повернулся к гонцу.

— Да, лорд маркиз.

Всадник сразу же спустился вниз по лестнице.

— Саньюань, человек, которого послал Старый Орел, прибыл? — Вдруг сказал Ван Чун.

— Отчитываюсь лорду Маркизу: он прибыл час назад и в настоящее время ожидает вызова лорда Маркиза. — Раздался голос позади него.

Ван Чун кивнул и направился к стенам.

В Городе Стали было недавно построенное здание перевернутых карнизов и арок. Именно здесь Ван Чун встретил ученика, которого отправил Орел. Это был юноша четырнадцати или пятнадцати лет с довольно обычной внешностью и грубой кожей. Он был таким человеком, которого сразу же забудут в толпе.

На его плече был орел длиной около фута, с острым золотым клювом и когтями, похожими на крючки. Этот орел был меньше обычного, и его взгляд не был очень острым. Его глаза казались довольно мутными, придавая ему довольно тупой вид.

— С уважением к лорду Маркизу! — Увидев Ван Чуна, юноша быстро опустился на колени на пол и поклонился.

— Вы ученик Старого Орла?

Ван Чун слегка приподнял лоб.

Он редко вмешивался в проблемы Старого Орла. Пока он строил город в Ушане, с воздуха наблюдали бесчисленные птицы, поэтому Ван Чун попросил Старого Орла послать кого-нибудь. Старый Орел быстро ответил, сказав, что отправит ученика, которым он довольно гордится. Но Ван Чун не ожидал, что ученик Старого Орла будет подростком, и учитывая, насколько невзрачным был орел на его плече, Ван Чуну действительно было трудно не унывать.

Но он был со Старым Орелом так долго, что Ван Чун был уверен, что Старый Орел никогда не приложит минимум усилий для решения такого важного вопроса, как этот. Должно быть какое-то объяснение.

— Да, лорд Маркиз. Этот скромный человек — сирота, которого Учитель подобрал в столице. После этого я остался в резиденции Учителя, учась обучать птиц. Во время инцидента на юго-западе Учитель не позволил мне пойти с ним, поэтому Лорд Маркиз никогда не встречал меня раньше. Еще у меня есть письмо от Учителя. Лорд Маркиз все поймет после его прочтения.

Молодой человек достал письмо со своей груди и предложил его обеими 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 729. Кавалерийская атака!**

Ван Чун скептически взял письмо и начал его читать.

Хотя его брови вначале были сморщены, он медленно начал расслабляться, а его глаза становились все ярче и ярче. В конце концов он отложил письмо и бросил на юношу чрезвычайно странный взгляд.

В этом письме Старый Орел подробно рассказал о своем ученике, восхваляя этого невзрачного юношу и даже утверждая, что мальчик может продолжить его наследие и окажет большую помощь Ван Чуну в Ушане.

Старый Орел особо упомянул, что те, кто обучал птиц, совершенно отличались от того, что представляли обычные люди. Это было особенно важно для тех людей, которые собирали разведданные. Чем более обычный был их вид, тем менее вероятно, что они привлекли бы чье-либо внимание.

В этом аспекте ученик Старого Орла идеально ему подходил.

— Ваш мастер сказал, что орел на вашем плече совершенно отличается от обычных орлов. Это новая порода, недавно выведенная из скрытой камеры вашего хозяина и специализирующаяся на охоте и убийстве других птиц. Можете ли вы провести демонстрацию? — Сказал Ван Чун.

Он был действительно довольно любопытен. Старый Орел всегда покупал своих птиц у продавцов птиц, а затем использовал специальный метод, чтобы обучить их лучшим и самым выдающимся охотничьим навыкам.

Но теперь все было иначе. Старый Орел открыл скрытую птицефабрику, где он разводил птиц с помощью своих собственных специальных методов, чтобы развивать уникальные и специфические черты.

Такого никогда раньше не было.

— Да, лорд маркиз! — ответил юноша и встал. Когда его голова повернулась к орлу на его плече, его глаза вспыхнули удивительным светом. В этот момент он появился, как меч, покидающий ножны, зрелище, настолько незабываемое, что даже Ван Чун обнаружил, что немного взволнован.

— Маленький Ша, удар!

Юноша похлопал орла по спине и внезапно издал резкий свист. В одно мгновение мутный и удрученный старый орел потряс своими перьями, и его взгляд стал невероятно острым и пугающим.

Ван Чун видел много птиц, в том числе скальных орлов Западных регионов, креветок Когурё и тюркских ястребов, но ни у одной из них не было такого пугающего взгляда, более острого, чем у меча.

Криии!

Послышался почти металлический свист, и орел выстрелил в воздух, как молния. Бум! На противоположной стене появилась дыра. Плиты из сандалового дерева с металлической резьбой были пробиты, разбиты и сломаны. На них остались бесчисленные следы от когтей, каждый из которых был несколько дюймов глубиной, как будто владелец этих когтей прорезал доски так же легко, как тофу.

Криии! Когда орел вернулся, раздался еще один резкий крик, разрушив еще одну стену, когда он влетел обратно в комнату на плечо мальчика. Когда он откинул свои металлические крылья и опустил глаза, то вернулся к своему мутному взгляду и удрученному виду.

Как будто ничего не случилось. Только разбитая древесина, дыры в стенах и глубокие следы от когтей служили доказательством того, что произошло.

— Неплохо! — Похвалил Ван Чун, а его глаза засияли. Наконец он понял, почему Старый Орел послал этого ученика и эту птицу.

— Вы можете идти! Мне нужно, чтобы вы наблюдали за движениями на границе Цыси и У-Цана. Вот карта. Кроме того, я написал здесь ваши инструкции.

Когда Ван Чун сказал это, он достал подготовленную карту и шелковую сумку и передал их.

— Да, Лорд Маркиз! — Подтвердил юноша и взял оба предмета, а затем быстро ушел.

......

Медленно наступила ночь.

Ветры пронеслись через огромные равнины, проносясь с Тибетского плато в небо. Ночь стала поздней, а свет звезд потускнел. Это был момент, когда все имели тенденцию крепко спать, и были в своем самом сонливом состоянии.

Тыгыдык! Внезапно земля начала дрожать, и стук звёздных копыт раздался в звездную ночь. Хотя поначалу он был почти не слышен, он быстро превратился в громоподобный грохот.

В тусклом свете звезд можно было видеть тысячи кавалеристов, волна за волной, несущихся вперед. Эта кавалерия была полностью вооружена, все они ехали тихо. Они были как боги демонов, идущие по подземному миру, и воздух был настолько угнетающим, что удушал.

— Они здесь!

Послышался резкий крик. У самого фронта кавалерии скакал чисто белый конь с четырьмя копытами крови. Тибетский генерал на спине поднял руку, его тело источало огромные волны энергии, в результате чего пространство в радиусе нескольких десятков чжан вокруг него извивалось и деформировалось.

Его глаза смотрели вперед, выражение его лица было холодным.

— Впереди нас находятся земли Великого Тана. Люди из протектората Цыси уже ушли, так что теперь пришло время нам двигаться. Все ли понимают сегодняшнюю миссию?

— Да! — Все солдаты ответили в пугающий унисон.

— Помните, убейте Ван Чуна и разрушьте Город Стали, и сегодня будет ночь, когда мы смоем позор нашего У-Цана!

Тибетский генерал обнажил свой ятаган и взвыл, немедленно взяв на себя инициативу, спускаясь с плато.

Игого!

Тысячи горных коней вздрогнули, и затопили плато, оставив позади густые облака пыли. Они скакали к Городу Стали с неудержимым импульсом.

......

В Городе Стали пылал свет тысяч печей, делая небо ярким, как день. Среди печей десятки тысяч рабочих были заняты на стенах.

Это место было в настоящее время самым оживленным и самым активным местом во всех западных регионах.

— Осторожнее с краном!

— Команды восемь и девять, не забудьте выровнять модули. Не оставляйте пробелов!

— Рабочие стоят в стороне! Приготовьтесь налить припой!

Бесчисленные мастера направляли работы на стены, отдавая приказ за приказом. Теперь, когда прибыла новая партия стенных модулей и стали, Город Стали снова стал словно улей.

......

— Отряды два и три, проверьте на отряд четвертый. Они вышли на патруль, но почему еще не вернулись?

Пока все ремесленники работали, люди, патрулирующие Город Стали, также не имели времени отдыхать.

С тех пор, как Фуменг Линча пришел со своей армией, Город Стали находился под усиленной охраной и днем, и ночью, а диапазон патрулей расширился еще дальше.

Прямо сейчас, если кто-нибудь окажется в десяти километрах от города, Город Стали будет предупрежден и сможет подготовиться.

За пределами города, в свете печей, кавалерийский капитан, отвечающий за патрулирование, сказал: — Милорд, четвертый отряд возглавлял Чжан Сяо. Он очень силен и всегда осторожен. С ними все должно быть в порядке. — Все они были элитными воинами, которые пережили войну на юго-западе и имели большой боевой опыт. Они были более чем хорошо оснащены, чтобы справиться с такой ситуацией.

Но прежде чем кавалерийский капитан успел закончить говорить, крик разразился ночью.

— Ах! Осторожнее, враг!

Этот голос был похож на рухнувший валун, мгновенно посылая волны беспорядков в Городе Стали. Десятки тысяч мастеров, работающих на стенах, внезапно остановились и нервно повернулись в направлении крика. Атмосфера стала мертвенной.

Вокруг Города Стали всегда было тихо и спокойно. Такой ситуации никогда не было раньше. Самым тревожным было то, что, хотя никто ничего не видел и не рассказывал о происходящем, все слышали, что только кто-то на грани смерти может так кричать.

— Осторожно!

— Все, будьте готовы!

Первыми отреагировали Чэн Саньюань и Су Шисюань. Эти двое были в контакте с патрульными отрядами днем и ночью, и они сразу же узнали, что это был голос капитана четвертого отряда Чжан Сяо.

Чжан Сяо определенно не был слабаком. Никто не знал, с чем столкнулся его отряд, но одно было ясно: он попал в засаду.

Румбл! Следуя указаниям Чэн Саньюаня и Су Шисюаня, начали собираться охранники вокруг Стального города. Вскоре они заняли свои стройные формирования, источая плотное намерение убить на сильно охраняемую крепость.

Пережив войну на юго-западе, кавалерия под командованием Ван Чуна значительно превосходила обычную кавалерию, как в тренировках, так и в силе.

Бузз!

Пока Чэн Саньюань и Су Шисюань собирали охранников Города Стали, рабочие за пределами города почувствовали напряжение воздуха и поспешно скрылись в городе.

— Что произошло?

Во вспышке белого света Бай Сылин и Чжао Ятун взобрались на стены. В то же время рядом с ними в порыве ветра появилась другая прямая фигура.

— Лорд Маркиз!

Увидев эту фигуру, окружающие люди опустили головы и поклонились.

— Это был голос Чжана Сяо.

Ван Чун посмотрел вдаль с мрачным выражением лица и нахмурив лоб. Он мог вспомнить всех, кто сражался вместе с ним, и все те, кого он привел в Город Стали, имели необычайную силу.

Охранник на стене опустил голову и сообщил:

— Да, лорд Маркиз. Как обычно, сегодня настала очередь Чжана Сяо патрулировать север, но он еще не вернулся. Лорды Чэн и Су готовились отправить дополнительные отряды для проверки, когда произошел инцидент.

Ван Чун ничего не сказал, но его лоб нахмурился еще сильнее. Вдали было тихо. После этого жалкого крика не было никакого другого шума.

У Ван Чуна внезапно появилось очень плохое предчувствие.

Чжан Сяо принимал участие в войне на юго-западе с ним, и он был очень опытным, его сила и подготовка еще более неоспоримы. Ван Чуну было очень трудно представить, с какой ситуацией могла столкнуться его команда, которая могла бы мгновенно уничтожить его, даже ни один человек не смог убежать.

Самым странным было то, что Ван Чун, стоящий на стене, не мог ничего услышать в темноте.

Было только два объяснения этой ситуации. Во-первых, у всех в Стальном Городе были проблемы с ушами. Во-вторых, противник, пришедший на этот раз, оказался намного сильнее, чем он предполагал.

Город Стали был неподвижен, все смотрели в направлении крика.

Тумптумптумп!

Время медленно прошло, и через некоторое время раздался звук. Он был похожим на скачущие копыта, но совершенно другой. Более того, это был слишком мягкий звук.

Атмосфера мгновенно стала напряженной, и даже звуки дыхания стали меньше.

Криии!

Когда все молча и нервно ждали, раздался пронзительный крик. Это был очень резкий звук, которого никто из них не слышал раньше.

Когда он услышал этот звук, цвет лица Ван Чуна мгновенно стал торжественным. Казалось, он что-то вспомнил, но за короткое время ему было трудно полностью это понять.

— Посмотрите туда! — Кто-то на стенах нервно закричал, указывая 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 730. Белые Храбрецы!**

Крик привлек внимание людей. Сквозь тусклый свет звезд люди на стенах могли ясно видеть, что что-то приближается издали, все ближе и ближе… Постепенно эти размытые тени становились все яснее и яснее, становясь фигурами многочисленных кавалеристов.

— Враг!

— Приготовьтесь к битве!

......

Несколько десятков чжан от стен, Чэн Саньюань и Су Шисюань стояли впереди своих солдат, их зрачки сжимались. Не долго думая, они вытащили свои мечи.

КлангКлангКланг!

В то же время сотни солдат последовали их примеру. Не было никаких кричащих сигналов или громовых барабанов и хлопающих знамен, только бесчисленные сабли и мечи, мерцающие в холодном свете звезд.

Выкованная из железа и крови, эта армия была теперь чрезвычайно дисциплинированной и сплоченной. Это была определенно одна из самых элитных кавалерийских сил в этом районе.

— Убийство!

Вдали та армия, которая путешествовала под покровом тьмы, наконец сняла завесу. Воодушевленные этим криком, тысячи солдат вытащили свои скимитары и начали выть, их крики сотрясали небеса и, казалось бы, намеревались разорвать небо на части.

Румбл! Земля сотряслась, когда тысячи боевых лошадей набрали скорость, наполнившись энергией, столь же тяжелой, как гора, и устремились к Городу Стали.

Но именно в этот момент Ван Чун с помощью света от пылающих печей смог увидеть белые символы на боевых лошадях этой таинственной конной силы.

Это были сложные религиозные символы белого цвета.

Когда он увидел эти белые символы на лошадях, Ван Чун внезапно побледнел.

— Чэн Саньюань! Су Шисюань! Быстро уходите!

Этот тревожный крик походил на раскат грома, пугающий всех. Чэн Саньюань и Су Шисюань ошеломленно повернули головы. Они уже были готовы атаковать, и никогда не ожидали, что Ван Чун даст приказ отступить.

— Это приказ! — Ван Чун сказал сквозь стиснутые зубы, выражение его лица было пепельным. Он смотрел не на Чэн Саньюаня и Су Шисюаня, а на устремленную на них отдаленную кавалерию, несущуюся к ним, как молнии.

Белые храбрецы!

Эта мысль привела Ван Чуна в смятение. Он узнал эти белые религиозные символы.

Во всем мире только одна кавалерийская сила будет рисовать эти уникальные белые символы на своих лошадях.

У-Цан, Белые Храбрецы!

Каждый в мире мог признать один факт, и это было то, что сила кавалерийского импульса была намного больше, чем пехотного. И среди всей кавалерии арабская кавалерия была самой грозной.

Белые отважные У-Цанцы были единственной силой, которая могла сравниться с арабской кавалерией и даже стоять наравне с элитными мамлюками.

Арабские мамлюки, вооруженные несравненно острыми мечами из Стали Вутц, внесли большой вклад в победу над Великим Таном в битве при Таласе. В более позднем продвижении в западные регионы они были непобедимы, отбрасывая в сторону различные королевства.

Близлежащая Империя У-Цан быстро стала их следующей целью!

Когда мамлюки обратили свой взор на Тибетское плато, империя У-Цан понесла тяжелые потери, причем северные линии были почти полностью разбиты. Но потом мамлюки столкнулись с Белыми Храбрецами У-Цана!

В этой битве сто тысяч мамлюков, каждый из которых был вооружен стальным мечом Вутц, столкнулись только с четырьмя или пятью тысячами Белых Храбрецов У-Цана, однако Белым Храбрецам удалось удержать и заблокировать их продвижение.

Хотя Белые Храбрецы понесли горькие потери, будучи почти полностью уничтоженными, мамлюки понесли почти пять тысяч жертв, беспрецедентная рана.

Это была самая большая рана, которую мамлюки получили с начала своей восточной кампании. Именно по этой причине Аббасидский Халифат в конце концов отказался от своего желания завоевать Тибетское плато.

Легко представить себе силу белых храбрецов!

Офицеры, которых обучил Ван Чун, могли быть хорошо дисциплинированными, возможно, пережили ожесточенные бои на юго-западе, но они были далеки от того, чтобы достичь силы арабских мамлюков, тем более белых храбрецов У-Цана, которые могли противостоять им.

Каждый член Белых Храбрецов был в Глубоком Воинском царстве. Обычно они назначались охранять королевскую столицу и отправлялись только на важные миссии, редко участвуя в обычных войнах.

Ван Чун никогда не ожидал, что знаменитые и доблестные Белые Храбрецы из У-Цана появятся здесь, за пределами его Стального Города.

— Уходим!

За пределами города Чэн Саньюань стиснул зубы. Хотя он не хотел, он все же решил отдать приказ об отступлении. Румбл! Городские ворота открылись, и все солдаты ушли под их прикрытие.

— Куда ты направляешься!

Грохочущий грохот внезапно раздался издали. До того, как голос исчез, Твиш! Резкий свист вышел из темноты. Прежде чем кто-то успел среагировать, стрела вырвалась, мгновенно преодолев огромное расстояние до шеи всадника, который в настоящее время отступал в город.

Выстрел был невероятно точным!

Не было доспехов для защиты этой области, поэтому попадание туда стрелы означало верную смерть.

— Осторожно!

Зрачки Чэн Саньюаня сжались, а лицо побледнело. Враг выстрелил эту стрелу с невероятной скоростью и без предупреждения. По крайней мере, этот всадник не заметил. Кланг! Чэн Саньюань сразу же упал.

Взрыв! Меч столкнулся со стрелой, отбрасывая ее. И все же огромная сила позади стрелы создавала впечатление, будто он ударил не стрелой, а копьем.

Крэк! Чэн Саньюань услышал, как что-то сломалось, и его рука обмякла и упала.

Чэн Саньюань, наконец, поморщился.

— Спешите и закройте ворота! — Немедленно крикнул Чэн Саньюань.

Румбл! Каждые ворота Города Стали были укомплектованы элитными и хорошо обученными солдатами. По приказу Чэна Саньюаня ворота толщиной в десять футов весом почти десять тысяч цзинь быстро закрылись.

Сразу после того, как ворота закрылись, послышался свист дождя стрел. Они врезались в ворота, не в силах прорваться дальше.

Но когда эти стрелы поразили ворота, раздался громовой грохот, который прозвучал в ушах каждого. В этот момент у всех были мрачные выражения на лицах.

— Ван Чун, кто эти люди? — Сказал голос возле него. Хотя это была только первая волна атак, даже Бай Сылин чувствовала, что что-то не так.

— Обычные солдаты никогда не могли быть такими сильными, и их командир обернул копыта боевых лошадей! Эти люди определенно подготовились, и они намного сильнее, чем обычные кавалерийские силы. — Мрачно сказала Чжао Ятун.

У всех боевых лошадей были железные подковы на копытах, поэтому, когда тысячи кавалеристов скакали, они издавали пугающий звук. Таким образом, было очень странно, что этой коннице почему-то удалось создать никакого шума в окрестностях Города Стали.

Было только одно объяснение этому.

Противник пришел подготовленным, завернув копыта в плотную ткань, чтобы звук ударов копыт о землю был приглушенным.

Чжао Ятун и другие быстро повернулись к Ван Чуну.

Основываясь на стандартной процедуре, когда враг атаковал, Чэн Саньюань и Су Шисюань собирали всех охранников и экспертов и атаковали противника.

Но, прежде чем битва началась, Ван Чун призвал отступить. Было очевидно, что он что-то заметил.

— Я расскажу вам все позже, но посетители никогда не приходят с благими намерениями, а те, у кого благие намерения, не придут. Я могу только сказать вам, что противники на этот раз более грозные, чем мы себе представляли!

Ван Чун посмотрел в темноту с серьезным выражением лица.

Мало кто на Центральных Равнинах знал о Белых Храбрецах, и, если бы слишком много людей знали об этом, это только повредило бы моральный дух, что, конечно, было нехорошо.

У-Цан на самом деле использует Белых Храбрецов, чтобы расквитаться со мной. Кажется, что вопрос распространения чумы на Тибетское плато сделал меня шипом в их задницах. Даже Ценпо вступил в схватку. — Тихо сказал Ван Чун.

Белые Храбрецы защищали королевскую столицу, и им не разрешалось уходить без разрешения Ценпо, особенно в такое отдаленное место, как Город Стали. В этой операции Ван Чун мог почувствовать зловоние мести, а также твердую решимость, клятву убить!

Казалось, что война на юго-западе имела последствием глубокое недовольство в сердце каждого тибетца.

Это было определенно плохое чувство!

Но эти мысли мучили разум Ван Чуна всего несколько мгновений, и его глаза быстро стали ясными и спокойными.

Ван Чун поднял руку в воздух и объявил: — Передайте мой приказ! Готовьтесь к битве!

Атмосфера стала чрезвычайно напряженной. Все рабочие отступили в город, даже не решаясь дышать слишком громко. На стенах клановые специалисты отбивали стрелы и направляли их из города.

Тыгыдык!

Звук копыт становился все более концентрированным, все громче и громче. Казалось, они скачут в сердцах всех присутствующих, делая атмосферу все более напряженной.

В Стальном Городе было так тихо, что можно было услышать падение булавки.

Ближе!

Ближе и ближе!

......

Бум! Пылающая печь за городскими стенами, казалось, была поражена каким-то странным монстром, летящим в воздухе.

Небо внезапно наполнилось тлеющими углями. В свете этих углей можно было увидеть мерцающие тени бесчисленной кавалерии, похожие на дьяволов, воющих в подземном мире.

— Убийство!

В одно мгновение эти всадники в тени достигли стен. Их глаза были дикими, и каждый из них источал безжалостную энергию исконного зверя.

Скрип! Струны туго натянулись, и эксперты кланов выстроились в линию и начали оттягивать луки, их стрелы были направлены на Белых Храбрецов.

— Подождите!

Ван Чун поднял правую руку, в результате чего звуки прекратились.

— Сейчас не время стрелять. Все, ждите моего приказа!

Лицо Ван Чун было несравненно суровым. Если эти тибетские кавалеристы были такими же Белыми Храбрецами из его воспоминаний, то обычный стрелковый залп был бы абсолютно бесполезен против них.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 731. Атака на Город!**

Тибетская кавалерия использовала чрезвычайно толстую и тяжелую латную броню, а броня Белых Храбрецов была еще тяжелее и крепче. Мало того, их броня была также усилена многими укрепляющими надписями.

Именно поэтому они смогли сражаться с мамлюками Аббасидского Халифата!

Твиш! Твиш! Твиш!

На стене силы Ван Чуна выбрали сдержанность, но Белые Храбрецы внизу выбрали совершенно противоположную стратегию. Пронзительный свист наполнил воздух, и густой дождь стрел стал бомбардировать стену.

Казалось, что даже само пространство разрывалось на части.

Когда Бай Сылин увидела длинные слезы, оставшиеся после стрел, даже она побледнела.

— Осторожно!

— Уворачивайтесь от них!

На стенах раздавались крики, и эксперты клана, и даже Бай Сылин и Чжао Ятун, предпочитали уклоняться или прятаться от стрел.

Эти стрелы обладали невероятной силой, и даже эти две женщины не были уверены, что смогут их заблокировать.

Единственным человеком, который оставался неподвижным перед лицом этой сильной бури стрел, был Ван Чун. Его лицо было спокойным и неизменным.

Бум!

Сотни стрел с достаточной силой, чтобы разбить камень и пробить металл, направились к нему. Но когда эти стрелы были еще в нескольких чжанах от Ван Чуна, они внезапно застыли в воздухе.

Бззт! Ван Чун моргнул, и в темноте появилась холодная вспышка света. Внезапно бесчисленные стрелы вокруг него начали вращаться под действием силы невидимой энергии, врезаясь и распыляя друг друга, прежде чем упасть на землю.

Даже рев Белых Храбрецов на мгновение затих. На стенах все клановые эксперты и охранники с глубоким почтением смотрели на Ван Чуна.

Неподвижный Ван Чун среди дождя стрел казался богом, поддерживающим их мораль.

— Готовьсь!

— Поднимите вспомогательные стены!

Со скрипом шестерен, из стен начали подниматься толстые и изогнутые металлические пластины, защищая людей, стоящих за ними.

Через несколько минут после того, как эти пластины были подняты, пришла вторая волна атак Белых Храбрецов. Пятнадцать Белых Храбрецов тащили длинный серебристо-белый объект. Движимый боевыми лошадьми на высокой скорости, он выглядел как падающая звезда, летящая к высоким воротам.

Панический крик раздался со стены.

— Осторожно! Это таран! —

В этот момент каждый мог ясно видеть, что серебристо-белый предмет имел чрезвычайно острый наконечник. Это был явно острый таран длиной пять или шесть чжан.

Поверхность этого тарана была покрыта сложными серебряными узорами. Любой в армии был знаком с этими образцами как с бесчисленными надписями остроты.

Эти надписи остроты всегда использовались на лучшем осадном оружии, так что даже через стальные ворота толщиной в несколько футов можно было пройти.

Взрыв!

Прежде чем было время подумать, все услышали мощный грохот. В этот момент весь Город Стали загудел и содрогнулся, как будто его действительно ударила падающая звезда.

До того, как последствия первого удара исчезли, можно было услышать еще один звук скачущих копыт. Подошел второй серебряный таран из Святого Храма Великой Снежной Горы, несущийся вперед с молниеносной быстротой.

Бум! Второй потрясающий удар разразился у всех в ушах.

— Лорд Маркиз!

Су Шисюань посмотрел на Ван Чуна с ужасно бледным лицом. Если эти атаки продолжатся, ворота не смогут долго продержаться.

Вначале ни он, ни Чэн Саньюань не поняли, почему Ван Чун приказал им отступать, но теперь, даже Су Шисюань в самом низу мог сказать, что этот враг отличался от других, не был обычной группой кавалеристов.

Никакая обычная кавалерийская сила не принесет с собой тараны во время атаки на поле битвы.

Эта волна врагов была гораздо более грозной и подготовленной, чем он предполагал.

— Не нужно беспокоиться. Независимо от того, какое оружие для осады они используют, они никогда не смогут открыть ворота Стального Города.

Голос Ван Чуна был ровным, не слишком громким и не слишком мягким, но в нем была пугающая сила.

Белые Храбрецы были почти непобедимы в атаке на открытой местности, и кавалерия под его началом просто не подходила им. Но крепкие стены — это совсем другое дело.

Ван Чун знал, что беспокоило Су Шисюаня, но такого рода ситуация не возникнет.

Ворота Города Стали были сделаны не из обычной стали, а из Метеоритного Металла, который Ван Чун привез из-за рубежа. Независимо от того, сколько надписей остроты было у этих таранов или насколько мощным был импульс Белых Храбрецов, они никогда не смогут пробиться сквозь врата из Метеорного Металла.

И кроме того, Ван Чун даже добавил большое количество защитных надписей на ворота.

У-Цан не очень хорош в изготовлении вещей, поэтому они никогда не смогут выковать такой предмет высокого уровня. Должно быть, это продукт Святого Храма Великой Снежной Горы.

Мысли Ван Чуна гудели от активности. То уважение, которое У-Цан оказал ему, постоянно превосходило его ожидания, но независимо от того, что они планировали, они никогда не смогут добиться успеха.

Город Стали был его мечтой, построенной на его крови и поту. Чтобы закрепиться здесь, он сделал достаточно подготовительных действий. Даже могучие Белые Храбрецы не смогут сломать его стены.

— Скажи Сюй Кейи, чтобы начал готовиться! — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

Курьер быстро ушел с приказом.

За пределами Города Стали Белые Храбрецы только начали свой штурм. Бум! Бум! Бум! Серебристые тараны снова и снова били по воротам.

В то же время раздался металлический стук, и крюк с пятью когтями зацепился за край стен.

— Ап!

С ревом несколько сотен Белых Храбрецов спешились и начали карабкаться по стенам вдоль веревок, прикрепленных к крючкам.

— Все, пойдем со мной! Остановите их!

Су Шисюань поморщился и обнажил свой меч, первым выскочив из-под укрытия вспомогательных стен и бросившись к крючкам.

Солдаты в полном вооружении бросились его догонять.

У каждого человека за стенами была необычайная сила. Если им удастся взять стены на абордаж с помощью этих крючков и открыть ворота, более ста тысяч рабочих в городе будут убиты.

Город Стали станет местом резни!

КлангКлангКланг! Мечи взламывали крюки, разрывая веревки. Без веревок Белые Храбрецы упали обратно на землю.

Но, прежде чем они упали на землю, Белые Храбрецы взмахнули своими правыми руками, заставив еще один набор крючков с пятью когтями защелкнуться на стенах. Белые Храбрецы немедленно возобновили свое быстрое восхождение…

— Сэр Чжан!

Как раз в то время, когда тибетское нападение было наиболее интенсивным, и Ван Чун увидел, что Белые Храбрецы собрались у основания стены, он внезапно повернул голову к Чжан Шоужи, которого защищали несколько охранников.

— Нам пора использовать ульи.

— М-м.

Чжан Шоужи кивнул и обернулся, быстро спускаясь по стенам.

Хотя Чжан Шоужи был только искусен в строительстве, он был с Ван Чуном во время войны на юго-западе, поэтому он не был полностью невежественным в военных делах. Эти люди были грозной кавалерией, но у них также были тараны и крючки — инструменты, которые кавалерия обычно не использовала.

Это были явно не обычные противники.

Но независимо от того, кем они были, они явно недооценили убеждения Ван Чуна в строительстве здесь своего города и приготовлений, которые он сделал.

Бузз!

Пока сотни Белых Храбрецов пытались подняться по стенам вдоль веревок с крючками, никто из них не заметил, что на стене в пятнадцати метрах от земли появилась густые соты с дырами.

Холодный проблеск стрел можно было слабо увидеть в этих отверстиях.

Бум! Внезапно тысячи стрел вырвались из этих отверстий, окутывая Белых Храбрецов снаружи. Эта внезапная атака застала Белых Храбрецов врасплох.

Диндиндин! Бесчисленные стрелы безвредно приземлились на толстую броню, но десятки тысяч стрел были выпущены со стены, и не было никакого способа уклониться от них на таких близких расстояниях. Плюшплюшплюш! Стреле за стрелой удалось найти щель в доспехах, попадая в незащищенные области, такие как шея.

Тудтудтуд!

В одно мгновение тридцать или сорок Белых Храбрецов, застигнутых врасплох, упали на землю, их трупы окропили кровью поле битвы. У других были перерезаны веревки внезапным залпом стрел и они упали на землю. Кроме того, Белые Храбрецы вне стен были также пойманы в залп стрел. Сквельчсквельчсквельч! Семьдесят или восемьдесят Белых Храбрецов были застрелены.

— Черт!

— Осторожнее, стрелы!

Вой и крики раздались из тьмы. Никто из Белых Храбрецов не ожидал такого сильного залпа стрел с близкого расстояния. «Ульи» Ван Чуна были спрятаны очень хорошо и ударили внезапно, что привело к тому, что Белые Храбрецы потеряли более ста человек.

В битве, в которой участвовали десятки или сотни тысяч солдат, эта потеря была незначительной, но для пяти или шести тысяч Белых Храбрецов это была не маленькая рана.

— Поднимите щиты!

— Защитимся!

В этот момент проявилась вся свирепость Белых Храбрецов. Несмотря на яростный залп стрел, ни один Белый Храбрец не отступил. В тусклом свете костров Белые Храбрецы опустили свои тела и сунули руки под коней. Когда они снова встали, каждый сжимал в руке толстый щит.

Щиты были подняты в небо, и в мгновение ока они были связаны в массивную «стену», которая блокировала все стрелы.

— Все, поднимитесь туда и откройте ворота! Атакуйте Город Стали! — Резко крикнул кто-то, похожий на офицера Белых Храбрецов. В тот момент, когда он закончил говорить, еще сорок крючков пересекли сорок метров расстояния, чтобы зацепиться за стену.

Под дождем стрел несколько Белых Храбрецов, одетых в странные доспехи, сели на своих лошадей и устремились к стенам под покровом щитов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 732. Контратака**

Взрыв!

Несколько мгновений спустя внезапная авария привлекла внимание всех на стенах. Все они повернулись и увидели, что часть соседних стен, казалось, развалилась на части.

Рядом с этой трещиной сидело несколько Белых Храбрецов с необычайно сильными аурами, которые, казалось бы, углубляли эту трещину.

Воины с металлическим элементом!

Зрачки Чэн Саньюаня сжались, и он побледнел. Город Стали Ван Чуна был чрезвычайно крепким, но это была его самая большая слабость. При столкновении с могучими воинами металлических элементов жесткие стены мгновенно стали похожи на бумагу.

— Сюда! Немедленно защитите эту область!

Чэн Саньюань немедленно приказал лучникам, но прежде чем стрелы смогли приземлиться, они были заблокированы толстыми щитами. Залп стрел был остановлен еще до того, как они могли быть выпущены.

Воины Металлических элементов даже завернули несколько стрел назад к стенам.

Независимо от того, насколько острая стрела, они все будут намного слабее против воинов Металлических элементов.

Глаза Чэна Саньюана расширились, и он не мог не повернуться к Ван Чуну. — Лорд Маркиз!

Враг был гораздо более подготовлен, чем он предполагал. Если бы так продолжалось, тибетцам даже не нужно было открывать ворота, чтобы создать дыру за дырой в стенах.

В порывах ветра Ван Чун смотрел на далекие огни в печи, видимо, не услышав ни единого слова.

— Лорд маркиз, лорд маркиз…

Сердце Чэн Саньюаня стучало, и он не мог не позвать еще несколько раз.

— Не нужно беспокоиться. Независимо от того, сколько воинов Металлических элементов они используют, они не смогут проделать дыру, по крайней мере, до рассвета.

Голос Ван Чуна был безразличен, выражение его лица было спокойным. Он продолжал смотреть вперед, без изменений на лице.

Чэн Саньюань застыл, и, наконец, понял, что, хотя Ван Чун ничего не сказал, он следил за каждой сменой на поле битвы. Но больше всего удивили Чэн Саньюаня последние слова Ван Чуна.

Все знали силу воинов Металлических элементов, поэтому Чэн Саньюань понятия не имел, почему Ван Чун был уверен, что им не удастся прорваться сквозь стены.

— Да, лорд маркиз.

Несмотря на сомнение, Чэн Саньюаню удалось подавить их.

С другой стороны, Ван Чун почувствовал сомнения Чэна Саньюаня, но решил не объяснять. Этот Город Стали был построен с использованием огромного количества золота, и многие люди не могли себе этого представить.

Если кто-то полагал, что это город из чистого металла, то они совершал серьезную ошибку. В самом нижнем слое стены Ван Чун установил слишком много крупных защитных надписей, надписей усиления и даже надписей отталкивания.

Кроме того, Ван Чун также добавил тысячи небольших надписей.

Без преувеличения можно утверждать, что эта сталь была даже более ценной, чем золото.

Если бы воины Металлических элементов хотели сломать эти стены, это не было бы невозможно, но время и энергия, которые они должны были бы заплатить, были бы намного больше, чем они ожидали.

Как сказал Ван Чун, исходя из способностей врага, они не смогут пройти сквозь стены до рассвета, поэтому Ван Чун не волновался.

Ван Чун в настоящее время беспокоился о другом.

Что-то не так. Думай, думай…

Ван Чун прищурился вдаль, бормоча про себя.

Кавалерия предназначалась для атаки на поле битвы, а не для нападения на город. Несмотря на то, что они принесли с собой тараны, веревки и крючки, это все равно было пустой тратой навыков. Поскольку его враг сделал так много приготовлений, даже обернул копыта своих лошадей, они должны были понять, что эти методы не смогут сломать ворота.

Тогда проблема заключалась в том, что именно было целью врага? Или, другими словами, какова была истинная цель их атаки?

Ван Чун был провозглашен Святым Войны на Центральных Равнинах, и он даже играл с такими известными фигурами, как Хуошу Хуйцан и Далун Руозань, как на своей ладони.

Ни один план или тактика не могли скрыться от его глаз. Ван Чун ясно чувствовал, что что-то не так.

КлангКлангКланг! Он вдруг услышал резкий металлический звон. Первой партии Белых Храбрецов наконец удалось преодолеть расстояние в сорок метров и дождь стрел, чтобы подняться на стену. Румбл! Раздался металлический стук, и чёрные ореолы войны начали резонировать и мерцать под их ногами. Волна энергии взорвалась, и стражники на стене закричали в воздух.

Воины степи, самая сильная кавалерия У-Цана, наконец раскрыли свое мощное совершенствование. Каждый из Белых Храбрецов достиг Уровня 1 или 2 Царства Глубокого Бойца. Хотя эти Белые Храбрецы были обучены с использованием тайных искусств Великой Снежной Горы и не могли сравниться с Генералами Армии Царства Глубокого Бойца, они были вполне способны сокрушить элиты других армий.

Различные великие кланы направили своих лучших экспертов для защиты города во время его строительства, но те просто не могли сравниться с Белыми Храбрецами.

— Не паникуйте!

— Работайте вместе и атакуйте как один!

— Не хорошо! Они слишком сильны!

— Ах!

Крики наполнили воздух. Хотя эксперты из кланов пытались атаковать группами, для стойких Белых Храбрецов понадобилось всего несколько секунд, чтобы отправить их в полет.

— Убью!

— Убью!

Ревущие на тибетском языке, Белые Храбрецы, которым обычно поручалось охранять королевскую столицу и защищать Ценпо, демонстрировали свою сокрушительную силу. Как тигры среди овец, они начали сеять хаос среди охранников.

Ни один человек на стенах не смог принять ни одного удара, заставив людей в городе побледнеть.

— Кто эти люди?

— Они просто обычные солдаты. Как они могут быть такими могущественными!

......

Каждый человек был глубоко шокирован. Все знали, что охранники на стенах были хорошо обучены и обладали ненормальной силой. Им обычно нужно было всего несколько минут, чтобы собраться вместе, и всякий раз, когда они шли, у них всегда было прямая осанка, наполненная жизненной силой.

Те рабочие, которые прятались в городе, и изначально считали себя в безопасности, начали паниковать.

Когда Белые Храбрецы напали на стены и, казалось, были на пороге открытия ворот, единственным человеком, который оставался спокойным, был Ван Чун.

Пора. — Тихо сказал Ван Чун, стоя на городской стене. Выражение его лица было спокойным, как будто все происходило так, как ожидалось. Казалось, что ничто в мире не может повлиять на него, ничто в мире не может превзойти его предсказания.

Румбл!

Внезапно раздался оглушительный грохот. Группа из двадцати-тридцати солдат, одетых в черные доспехи, вышла из тени стен, их острый взгляд и их сила ничуть не уступали Белым Храбрецам.

Во главе этой силы стоял человек лет тридцати, который казался лидером этой группы. Он вытащил меч из Стали Вутц и резко закричал:

— Приготовься! Атака!

КлангКлангКланг! Каждый из солдат вытащил свой собственный меч из Стали Вутц, острые кончики которого были направлены в небо, густой лес мечей замерцал в свете звезд.

Бум! В мгновение ока эта группа солдат приняла формирование и начала атаковать Белых Храбрецов на стене. Когда они атаковали, из их тел начали появляться Ореолы Шипов, один ореол за другим растекался под их ногами и укреплял их.

Взрыв! Звездная энергия распространилась. Обе стороны были быстро вовлечены в жестокую схватку, наполняя воздух столкновением металла и взрывами искр.

Неостановимые Белые Храбрецы неожиданно столкнулись с грозным сопротивлением. Мало того, что они столкнулись с противниками такого же уровня силы, у этих противников были мечи Из Стали Вутц, которые могли пробить железо, как грязь. Белые Храбрецы на стенах оказались вынуждены вернуться и начали бледнеть.

— Убейте их!

Прозвучал голос Сюй Кейи, и воины в черных доспехах быстро соединились, и каждая пара превратилась в маленькое соединение. Первый ударяет по правой или левой руке врага, а второй — по голове.

Один за другим Белые Храбрецы начали падать.

В этой поездке в Город Стали Ван Чун взял с собой только от двадцати до тридцати элитных солдат Царства Глубокого Бойца. В отличие от других элит, это были лучшие из лучших. Ван Чун использовал объединенное влияние Короля Суна, Чжанчжоу Цзяньцуна, Сяньюй Чжунтуна, своего отца Ван Яна и его деда Ван Цзюлина, чтобы перевести их сюда.

В Стальном Городе солдаты во главе с Чэном Саньюанем и Су Шисюанем были лишь первой линией обороны. Стены Города Стали можно считать второй линией. Что касается солдат Сюй Кейи, то они были оснащены доспехами из Метеоритного Металла и мечами Из Стали Вутц, и каждый из них находился в Царстве Глубокого Бойца.

Они были третьей линией обороны.

У Ушана был сложный рельеф, и он был окружен множеством фракций, и было трудно сказать, что каждый раз можно встретить обычных воинов. Если некоторые эксперты должны были атаковать, для борьбы с ними требовались эксперты того же уровня.

Именно по этой причине была сформирована группа Сюй Кейи.

— Все, будьте готовы!

С другой стороны, Чэн Саньюань и Су Шисюань становились все более нервными, так как все больше и больше Белых Храбрецов взбирались на стены.

Кланг! С яростным ревом Чэн Саньюань и другие выхватили мечи. Создав простое формирование из шести или семи человек, они бросились к Белым Храбрецам.

Бах Бах бах!

Обе стороны были немедленно вовлечены в бой. Хотя Белые Храбрецы были сильны, они были гораздо менее грозными, чем формация Чэн Саньюаня и Су Шисюаня.

Клац! Мечи вонзились в шеи под трещинами в доспехах, пронзая плоть. Белые храбрецы начали падать, широко раскрыв глаза и подергивая телами.

В битве один на один ни один из солдат Ван Чуна не подходил для Белых Храбрецов, но если они работали вместе, то среди Белых Храбрецов не было им равных.

И в конце концов, Белые Храбрецы были кавалерией. Оставив своих боевых лошадей и взбираясь на стены, они отказались от своего величайшего преимущества.

Но для Белых Храбрецов настоящий звук смерти все еще не пришел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 733. Команда Баллист**

— Все остальные, отойдите в сторону!

За тридцать один чжан от наиболее напряженного района боя, несколько солдат в чёрных доспехах стояли на коленях на земле, а мечи в их руках указывали прямо перед ними.

— Готовы!

— Огонь! —

Тван!

Встряхнулась тетива, и с массивным гулом длинная черная стрела пронзила воздух, мгновенно пересекая расстояние в тридцать чжан. Она поразила Белого Храбреца, который только что забрался на стену. Огромная сила перевернула его через стену и погрузила в темноту.

Настойчивый Белый Храбрец на стене увидел большую машину рядом с солдатами в черных доспехах и тут же побледнел. — Баллисты! Осторожно!

На поле битвы баллисты всегда были одной из самых больших угроз для кавалерии. Независимо от того, сколько укрепляющих или оборонительных надписей было добавлено к их пластинчатой броне, они никогда не смогут остановить кошмарные баллисты.

Никто не мог предположить, что Ван Чун будет использовать эти негибкие, прямолинейные и довольно неточные баллисты для защиты стен.

В отличие от открытого поля битвы, где столкнулись две армии, стены Стального Города были узкими, и не было возможности развернуться. Кроме того, расстояние в тридцать шесть чжан было слишком маленьким, чтобы Белые Храбрецы могли уклониться от болтов.

— Осторожно!

— Осторожно!

......

Белые Храбрецы были поражены. Хотя у Ван Чуна было только четыре баллисты на стенах, ужас этих четырех баллист был гораздо большим, чем могло вынести любое количество солдат.

Любой, кого ударило болтом, наверняка умрет.

Все Белые Храбрецы моментально почувствовали беспомощный страх и им было трудно полностью использовать свою силу.

— Жах! Позволь мне сделать это! Я убью их всех! — Белый Храбрец зарычал на тибетском, выражение его лица было диким, и он вытащил свой ятаган и прыгнул вперед. Он хотел превратить свою предельную скорость в прыжок, который приведет его к солдатам в черных доспехах, чтобы убить их всех и уничтожить баллисты.

Но Белый Храбрец мог только преодолеть несколько чжан, бум! Чёрный болт пронзил его грудь, заставив его лететь, и он упал почти за сто чжан от стены.

— Следующий!

— Готовы!

Офицер, командующий четырьмя баллистами, имел пепельный цвет лица, но он оставался чрезвычайно спокойным. После того, как он сбил Белого Храбреца, он немедленно приказал загрузить следующий заряд и нацелиться на следующий выстрел.

Солдаты, управляющие баллистами, казались обычными, но все они были элитой, которую Ван Чун выбрал из протектората Аннана. Они также были вовлечены в один из новых экспериментов Ван Чуна с баллистой.

Самым большим недостатком баллист было то, что они могли стрелять только прямо и им не хватало гибкости, что делало уклонение от них очень простым. Более того, производственные затраты на болты баллист были чрезвычайно высоки. Таким образом, Ван Чун пытался провести эксперимент.

Он выбрал солдат из армии, которые проявили невероятный талант в управлении баллистами и сформировал их в маленькие команды. Таким образом, он мог бы несколько решить проблему точности. Кроме того, эта команда талантливых операторов баллист сможет показать силу баллист в максимальной степени.

Из сложившейся ситуации казалось, что эксперимент Ван Чуна дал результаты.

Единственная проблема заключалась в том, что баллисты все еще оставались оружием под контролем императорского двора. Ван Чун мог выковать столько болтов, сколько он хотел, но он не мог сделать то же самое с баллистами.

Даже передача этих четырех баллист требовала, чтобы Ван Чун использовал влияние короля Суна при дворе и написал специальное заявление.

Тван!

Гул за гулом заполнил Город Стали, эхом уходящий далеко во тьму. На стенах могло быть только четыре баллисты, но ими управляли обученные команды, и они очень часто стреляли.

Частота огня баллисты создавала впечатление, что количество баллист равнялось тридцати или сорока, а не всего лишь четырем. Белые Храбрецы на стене были почти полностью подавлены.

Несколько Белых Храбрецов попытались использовать других солдат, чтобы прикрыться, но было ясно, что все Белые Храбрецы недооценили точность этих четырех баллист. Как только баллисты были визуально откалиброваны, Белые Храбрецы были застрелены, как только появятся.

Появление этих четырех баллист мгновенно изменило ход битвы на стенах.

......

— Замечательно! Я знал, что у лорда маркиза будет выход!

— Неудивительно, что лорд Маркиз не двигался. Он уже все это предсказал!

— Ха-ха, лорд Маркиз — божественный стратег. Даже тибетцы или Мэнше Чжао не подходят ему. Я всегда говорил, что эти враги никогда не смогут его остановить!

— Хехех, а кто только сейчас дрожал от страха?!

Более ста тысяч рабочих все это время молча наблюдали за битвой внутри города. Когда они увидели это зрелище, они сразу же почувствовали себя уверенно. Ван Чун был гвоздем, который держал всю балку Города Стали.

Хотя все они были несколько недовольны тем, что Ван Чун просто стоит на стене, никто не смел сомневаться в нем.

Вдали спина Ван Чуна была освещена в колеблющемся свете костров, его одежда развевалась на ветру. В этот момент толпа увидела спину Ван Чуна как величественную и устойчивую гору.

Планы, сделанные в палатке, могут решить победу за тысячу ли. Будь то юго-запад или северо-запад, независимо от того, что это такое, пока он этого хочет, ничто не может избежать его хватки. Неудивительно, что так много великих кланов столицы хотят строить с ним отношения, давая ему все, что он хочет, будь то люди или деньги.

Потому что, если они последуют за ним, они всегда смогут добиться успеха!

Пока рабочие в городе болтали, поблизости никто не заметил, что Чжан Шоужи молча наблюдал за Ван Чуном, мысленно вздыхая от эмоций.

Из всех мастеров он был первым, кто последовал за Ван Чуном и пережил с ним жизнь и смерть. Таким образом, у Чжана Шоужи было довольно хорошее понимание Ван Чуна.

Но чем больше он понимал Ван Чуна, тем больше восхищения и уважения чувствовал к этому подростку.

Интеллект и решимость, которые он показал, намного превосходили его возраст. Чем больше человек взаимодействует с ним, тем больше он доверяет ему, хочет следовать за ним и помогать ему.

На стенах Ван Чун понятия не имел, что думают эти люди. Его мысли были на стратегическом уровне, намного выше битвы, развернувшейся перед ним.

Пора. Просто где это…

В данный момент мысли Ван Чуна бурлили от мыслей.

Независимо от того, насколько грозными были Белые Храбрецы, использование их для осады города было словно поставить телегу перед лошадью, поэтому Ван Чун никогда не считал их настоящей угрозой. Его мысли были о другом.

Я их переоценил? Тот, кто мог бы подумать об использовании ткани, чтобы обернуть копыта и привезти тараны из Святого Храма Великой Снежной Горы, не должен быть обычным противником. Что ты задумал…

Ван Чун нахмурился, молча задумавшись. С самого начала он заметил, что что-то не так.

Диндиндин! Металлический грохот зазвенел в ушах, и Ван Чун сосредоточился. Перед ним несколько крюков взлетели и зацепились за стену на стене.

Через несколько мгновений в его ушах заревело, и Белые Храбрецы с красными глазами начали подниматься по стенам и появляться перед Ван Чуном. Не говоря ни слова, Белые Храбрецы вытащили свои скимитары и начали атаковать Ван Чуна.

— Хм, вы не знаете собственной силы!

Когда Ван Чун прервал ход своих мыслей, он усмехнулся. Это правда, что каждый Белый Храбрец был экспертом уровня Глубокого Бойца, вооруженным до зубов и обладающим невероятными защитными способностями.

Но хотя они могли бороться с могущественными мамлюками, они были просто кузнечиками, пытавшимися остановить ему карету. Против этих нападающих Белых Храбрецов с глазами жажды крови, Ван Чун даже не шевельнулся, позволяя им резать себя.

Бум! Бум! Бум!

Каждый Белый Храбрец наносил изо всех сил громовые удары по Ван Чуну. Удар полной силы от этих Белых Храбрецов мог даже расколоть горы. Но против Ван Чуна их скимитары, казалось, били невидимую стену на несколько чжан и замирали в воздухе.

— В чем дело?

— Какое злое искусство использует этот парень?

— Почему я не могу передвинуть мой ятаган?

— Потяните это назад! Назад!

— Все, работайте вместе, чтобы убить его! Он не может справиться со всеми нами!

Белые Храбрецы были шокированы и взбешены, застигнуты врасплох этим зрелищем. Не во всех сражениях, в которых они участвовали, они видели такое.

Но больше всего их пугал ровный и беззаботный голос.

— Это так?

Эти слова были сказаны не на ханьском, а на тибетском, с которым они все были знакомы.

— Это тот Ханец!

Все Белые Храбрецы в страхе смотрели на Ван Чуна, и когда он поднял голову, чтобы взглянуть на них, все они почувствовали дурное предчувствие.

— Бегите, бегите! — Закричал один из тибетцев, и в мгновение ока все они почувствовали сильную опасность, из-за которой чуть не потеряли сознание.

Под влиянием какого-то инстинкта они оставили свои скимитары и побежали, но было уже слишком поздно.

Бум! Ван Чун моргнул, и появилась холодная вспышка света. Мощная энергия немедленно начала тянуть всех Белых Храбрецов обратно к Ван Чуну.

— Осторожно!

— Моя звездная энергия! Он поглощает нашу энергию!

— Искусство зла! Он знает искусство зла!

— Ах!

Сильнейшие воины Тибетского Плато были теперь в полной панике, в их глазах появился изначальный страх. Против Великого Искусства Небес Иньян, Белые Храбрецы были беспомощны, неспособны даже пошевелить мышцами, и их Звездная Энергия выплеснулась из них и проникла в тело Ван Чуна.

Мало того, даже их толстые латные доспехи, на которых было написано так много защитных и жестких надписей, начали изгибаться, сгибаться, деформироваться и сжиматься под воздействием техники Ван Чуна.

— Ах!

Раздался короткий взрыв криков, прежде чем все восемь Белых Храбрецов были сжаты в шарики из плоти и металла, попадав вокруг Ван Чуна.

Битва началась быстро и закончилась еще быстрее. Восемь жестоких Белых Храбрецов даже не смогли приблизиться к Ван Чуну, и вся их энергия была поглощена, а сами они — убиты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 734. Даян Мангбан!**

— В поисках собственной смерти!

Ван Чун даже не взглянул на останки и быстро собрался.

С его нынешним уровнем силы, даже обычные специалисты Царства Императорского Бойца не могли сравниться с ним. Как только у него появилась возможность, он мог полностью их высосать. Эти Белые Храбрецы были только в Царстве Глубокого Бойца.

Ван Чуну даже не нужно было двигаться, чтобы эти Белые Храбрецы умерли вокруг него.

Взмахнув рукавом, Ван Чун послал трупы Белых Храбрецов катиться по стене вниз.

Румбл!

Как раз тогда, когда Ван Чун начал обращать свое внимание, чтобы осмотреть область, это и произошло. Без малейшего предупреждения из Стального Города раздался сокрушительный грохот, за которым вскоре последовали жалкие крики.

— Ах!

— Дерьмо! Это шпион! Тибетец!

— Спаси меня, спаси меня! Моя нога!

— Беги беги!

Первоначально спокойный город мгновенно окунулся в хаос, с криками, взрывами, просьбами о пощаде, падениями и волнами энергии, добавляющими шум. Всего за несколько мгновений атмосфера в Городе Стали полностью изменилась.

Контролируемая ситуация внезапно стала чрезвычайно напряженной, и появилось бесчисленное множество переменных.

— Это невозможно!

Воины Великого Тана на стене дрожали от страха и повернулись в шоке к крикам внизу. Сам Ван Чун обернулся еще быстрее. За мгновение вся стена стала тихой, как могила.

Даже солдаты в черных доспехах, управляющие баллистами, не могли не повернуться и посмотреть в шоке.

Город Стали был самым защищенным местом в регионе Ушан, и ни одно место в Стальном Городе не было так строго охраняемым, как внутренний город. Кроме того, все рабочие и ремесленники, принимающие участие в строительстве, были ханьцами. Ни один не был Ху.

Кроме того, все они имели свое происхождение и семьи, зарегистрированные в Бюро Доходов, проверенные чиновниками и великими кланами в столице. Кроме того, у всех рабочих были руководители экипажей, у руководителей экипажей были мастера, у мастеров были главные мастера… Слой за слоем был подотчетным, и посторонним было просто невозможно проникнуть внутрь.

Город Стали также охраняли несколько тысяч охранников и кавалерия, которая поддерживала периметр в десяти шагах от города.

Можно сказать, что, несмотря на то, что в Стальном Городе Ван Чуна было много людей, в западные регионы, вероятно, было труднее всего проникнуть. Кроме того, тибетцы выглядели совершенно иначе, чем ханьцы. Даже если Белые Храбрецы были выше среднего тибетца, они все равно имели очень разные физические особенности. Только красные лица, характерные для плато, делали их легко различимыми.

Это не было чем-то, что могло быть скрыто более высоким телом!

Каким образом этим тибетцам удалось проникнуть внутрь?

— Там!

В этот момент никто не был более спокойнее, чем Ван Чун. Хотя он был удивлен в начале, он внезапно почувствовал, что нашел ответ на все свои вопросы. С самого начала битвы Ван Чуну никогда не удавалось прояснить одну проблему: почему эти люди были настолько уверены, что смогут разрушить Город Стали?

Просто полагаясь на эти тараны и крючья?

Нападение на город полностью отличалось от битвы на открытом поле, и такие методы были бессмысленными. Только когда он услышал крики изнутри города, Ван Чун наконец понял.

На этот раз с противником было гораздо сложнее справиться, чем он предполагал, и тот был гораздо страшнее.

Хотя Ван Чун до сих пор точно не знал, как это было сделано, не было никаких сомнений в том, что его враг сумел преодолеть многие защитные меры Стального Города и также сумел изменить свой внешний вид настолько, чтобы проникнуть в город.

Эти шпионы, спрятанные в городе, были настоящим козырем его врага.

Я действительно хочу знать, кто является лидером этой атаки! — Тихо сказал себе Ван Чун, и его глаза стали холодными и острыми.

Он столкнулся со своей справедливой долей известных тибетских генералов. Будь то убитые генералы Туми Сангжа, Лунциньба или Цзяосилуо, или даже высокопоставленные Хуошу Хуйцан и Далун Руозан, он знал стиль этих генералов, как тыльную сторону своей ладони.

Но у этого тибетского генерала был совершенно другой стиль. Приглушенные копыта, финтовая атака, щиты, воины из металлических элементов, крючки, тараны, проникновение в город и даже ночная атака, чтобы избежать наблюдения со стороны птиц — Ван Чун никогда не сталкивался с тибетским генералом, который использовал такую тактику.

Это был полный отход от прямой природы тибетцев, и в некоторых аспектах этот генерал был даже хитрее, чем некоторые из генералов Центральных Равнин, которые хорошо разбирались в военной стратегии. Даже Лиса Битвы, Яо Гуанъи, не мог сравниться с этим загадочным командиром.

Ван Чуну было очень трудно вспомнить тибетского генерала, с которым было так сложно иметь дело!

Но насущной задачей было позаботиться о беспорядках в городе. В противном случае расправа с бессильными рабочими привела бы к такому хаосу, что ворота могли бы в конечном итоге пасть.

Бузз!

Не успев подумать, Ван Чун спрыгнул со стен. Но в тот момент, когда он прыгнул, он внезапно почувствовал странное ощущение позади себя. То, что первоначально ощущалось как пшеничная щетина, мгновенно начало расширяться, превращаясь в яростную бурю за доли секунды.

— Хехехех, я тебя поймал…

Безразличный и холодный смех слабо отозвался эхом в его ушах, как шутка бога смерти. Хотя он ничего не видел, Ван Чун сразу почувствовал сильную опасность.

— Нехорошо!

Ван Чун побледнел. Его враг некоторое время оставался скрытым, скрывая свою энергию и ожидая, как ядовитая змея. Только когда Ван Чун сосредоточился на далекой суматохе и обнаружил недостаток, он внезапно ударил.

И этот удар был смертельным.

Со времени своего перевоплощения Ван Чун не встречал такого зловещего, хитрого и смертельного врага.

Взрыв!

Не было времени думать. Огромная буря Звездной Энергии вырвалась из тела Ван Чуна, и он немедленно раздвинул Великое Искусство Творения Небес Иньян до своих пределов. Призраки солнца и луны появились на плечах Ван Чуна.

Бум! Резкий заряд, проникнутый разрушительной энергией, пронесся мимо первоначального положения Ван Чуна, как острая стрела. Он продолжал лететь еще несколько сотен чжан, скручивая воздух на своем пути, пока в конце концов не приземлился за сто чжан от ворот в жестоком шторме.

Сильный ветер бил по воротам, заставляя их стучать и греметь, наполняя защитников страхом.

С другой стороны, Ван Чун обернулся, чтобы посмотреть, едва увернувшись от удара, и это удивило его.

— Ублюдок! Твоя реакция довольно хорошая! Тебе действительно удалось избежать смерти.

В месте, близком к первоначальному положению Ван Чуна, стоял мускулистый и варварский силуэт, словно бог, его правая рука держала черно-красное копье, больше чем в один чжан длиною, толще руки ребенка.

Его взгляд был холодным и высокомерным, наполненным презрением. Казалось, что ничто в мире не было достойно его признания, а тем более способно стоять на том же уровне, что и он.

Но самым страшным из всех была дикая, безжалостная и убийственная аура, кипящая вокруг него. Как будто он существовал исключительно, чтобы уничтожить все вещи этого мира!

Ван Чун видел много экспертов, но ни один из них не был таким диким и ужасным, как этот сумасшедший демон, а не человек. Он разрывался сильным желанием убить и уничтожить, чего он никогда не встречал ни у одного другого эксперта.

— Скажи, кто ты?

Ван Чун серьезно посмотрел на этого безумного человека, его разум был в смятении.

Этот человек был хитрым и коварным, хорошо разбирался в стратегиях и тактике. И он был также терпеливым и умелым в сокрытии. Все это, а также то твердое намерение убить, которое можно было воспитать только через горы трупов и море крови, полностью расстроило традиционное впечатление Ван Чуна о тибетских генералах и экспертах. Этого было достаточно, чтобы оставить глубокий след у кого-нибудь в голове, оставить вид, который они никогда не забудут!

Мощный враг!

Несомненно мощный!

Ван Чун знал, что он спровоцировал чрезвычайно страшного противника на северо-западе, о котором он даже не слышал.

Нет!

Когда его взгляд скользнул по черно-красному копью, которое, казалось, хотело проникнуть даже в небеса, глаза Ван Чуна расширились, и его разум вспомнил одного человека. Северо-запад был сложной землей. У-Цан, Великий Тан, западные тюрки, королевства западных регионов, а также Аббасидский Халифат, Харакс Спасину, Синдху… различные фракции здесь пересекались, вступая в ожесточенные бои каждый месяц.

Хотя определить личность человека по его намерению убить было не совсем сложно, но и не так просто. Но если добавить к этому демоническое копье, которое так редко использовалось в западных регионах, в его правой руке, задача переставала быть очень сложной.

По крайней мере, ум Ван Чуна смог быстро дать результат.

Это он!

Глаза Ван Чуна расширились, и его лицо стало еще серьезнее. Глубокое намерение убивать, хитрый и трудный в обращении, опытный в военной стратегии, тибетское черно-красное копье… Когда эти кусочки информации были собраны вместе, имя сразу же возникло в уме Ван Чуна.

Даян Мангбан!

Бригадный генерал У-Цана и будущий великий императорский генерал с выдающимся именем. Какое-то время его репутация даже превосходила репутацию традиционных великих генералов У-Цана, таких как ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан. Он даже хватал за пятки короля генералов Ви Тадры Хонгло, и его называли преемником Ви Тадры Хонгло!

Был период, когда этот человек был самым угрожающим существованием для династии Тан в его последние дни, потому что он был безумным, опасным, кровожадным, но в то же время чрезвычайно умным. Самое главное, у него было очень беззаботное мышление, и было невозможно предсказать его действия, используя здравый смысл.

Его жажда крови и безумие означали, что он будет безрассудно и безумно делать то, что не делал бы ни один нормальный человек. И его невероятный интеллект означал, что каждый раз, когда он наносил удар, он представлял огромную проблему и угрозу своим противникам.

Он воевал с турками, арабами, харацинами, синдху, Великим Таном… Список его целей был очень длинным, и были времена, когдаи он даже пересекал одну страну, чтобы напасть на другую.

Если бы не потустороннее вторжение, Даян Мангбан был бы целью номер один для различных фракций на северо-западе.

Но это были не причины, по которым Ван Чун знал о нем. Скорее, Ван Чун ясно помнил, что Даян Мангбан был одной из двух критических фигур, стоящих за отсутствием солдат в протекторате Цыси.

И знаменитые Белые Храбрецы из У-Цана оказались одной из армий, которые он возглавлял.

И когда мамлюки Аббасидского Халифата вышли на плато и получили сильный удар Белых Храбрецов, Даян Мангбан был их тибетским полководцем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 735. Угроза Цыси!**

Так это был он!

Ван Чун сжал кулаки, его намерение убить усилилось. Будь то Великий Тан или тридцать тысяч солдат армии протектората Анси, Ван Чун должен был уничтожить Даяна Мангбана. И именно в этот момент он услышал знакомый голос, звучащий в его голове.

【Миссия Экспромтом: — угроза для Цыси!】

【Звезда вражеского генерала медленно поднимается над плато, появляясь в небе Цыси. Это общая звезда, которая существует исключительно для убоя и смерти. Отвращение и желание уничтожить все вещи окутывает его сердце. Только война может успокоить его тягу, может заставить его почувствовать радость и волнение. Это угроза для империи, и еще больше угроза для Цыси!】

【У пользователя есть три месяца, чтобы уничтожить эту общую звезду смерти. В противном случае Цыси станет первой жертвой, попавшей под его железные копыта. Завершение миссии будет вознаграждено 400 очками Энергии Судьбы. Неудача приведет к штрафу в 2000 очков Энергии Судьбы.】

[Эта миссия не является обязательной и не может быть отменена!】

[Три месяца начинаются сейчас!】

......

Ван Чун на мгновение замер, услышав голос. Он никогда не ожидал, что Камень Судьбы выпустит миссию, нацеленную на Даяна Мангбана. Более того, в отличие от других миссий, эта миссия не приведет к его смерти, но неудача приведет к вычету Энергии Судьбы в качестве штрафа.

Более того, штраф за неудачу был в пять раз выше награды!

Это также означало, что в наградах и штрафах Камень Судьбы предпочитал тяжелые штрафы, чтобы заставить его завершить миссию. Кроме того, ему дали всего три месяца!

Неважно, сколько времени будет выделено или сколько энергии Судьбы будет вычтено, потому что я лично убью его!

Мысли быстро сошли с ума, и правая рука Ван Чуна потянулась к мечу. Кланг! Его меч из Стали Вутц вышел из ножен, и замерцал холодным и ослепительным звездным светом.

Ван Чун выпрямил свое тело, его взгляд остановился на близлежащем Даяне Мангбане, и его воля к борьбе пробудилась.

Белые Храбрецы за пределами города больше не были важны. Если он сможет убить Даяна Мангбана, битва подойдет к концу.

— Хахаха, интересно! Ты на самом деле бросаешь мне вызов!

Безумный смех раздался над Городом Стали. В темноте глаза Даяна Мангбана засияли странным светом, и он измерил меч в руке Ван Чуна. Черно-красное копье в руке, длинные волосы, развевающиеся на ветру — он казался в темноте ужасным богом демонов.

— … Вы уже привлекли мой интерес. Изначально я пришел к вам, потому что Ценпо приказал мне, но теперь я передумал. Даже без приказа Ценпо я все равно должен убить вас! Хахаха, интересная добыча. Не разочаровывайте меня!

Губы Даяна Мангбана медленно сжались в жестокой улыбке.

В этот момент все, стоящие рядом, не могли не почувствовать глубокого холода в своих сердцах. Но прежде чем кто-либо смог отреагировать, Даян Мангбан рванулся вперед в атаке.

Румбл!

Раздался жуткий грохот, и копье Даяна Мангбана прыгнуло, как карп, и быстро пробило Ван Чуна. Ветер, вызванный толчком этого копья, был настолько силен, что стена начала греметь, словно не в силах вынести его силу.

И в радиусе двадцати чжан от того места, где ударило копье Даяна Мангбана, все лестницы, стальные перила, деревянные доски, стальные решетки и даже кран были откручены друг от друга, их фрагменты повалились, как дождь из цветов груши.

Но даже несмотря на то, что Даян Мангбан был быстрым, Ван Чун был еще быстрее. В тот момент, когда ударил Даян Мангбан, тело Ван Чуна покачнулось, и он взлетел в воздух, на волосок избежав удара Даяна Мангбана.

Но Даян Мангбан почувствовал это. Его глаза сощурились, и он повернулся к Ван Чуну, сразу же ударив копьем снова.

Румбл! Везде, где било копье Даяна Мангбана, мощные волны энергии выталкивали даже воздух, оставляя настоящий вакуум.

Это тираническое копье могло даже разрушить стальные стены, не говоря уже о человеческом теле.

Во вспышке холодного света меч из Стали Вутц Ван Чуна двинулся с обманчивой скоростью, поразив наконечник копья Даяна Мангбана. Столкновение копья и меча вызвало ударную волну, которая упала на десятиметровый кран на расстоянии нескольких десятков метров и раскидала разбросанные вокруг него деревянные ящики.

Неподалеку солдаты и Белые Храбрецы, оказавшиеся в бою между этой парой, не успели среагировать, и их свалил с ног яростный ветер и отбросил ко внешним стальным стенам.

У Ван Чуна была намного более быстрая реакция. Несмотря на то, что его послали в воздух, как воздушный змей со сломанной верёвкой, после нескольких чжан вся энергия удара исчезла. Ван Чун взлетел в воздух и осторожно уплыл к другой стене, на расстоянии десяти с небольшим чжан.

Из того, как он приземлился, было видно, что Ван Чун действительно вышел из противостояния без повреждений.

— Что это за боевое искусство?!

Даян Мангбан изначально намеревался его преследовать, но, когда он увидел это зрелище, его зрачки сузились, и он сразу же остановился. В этом обмене ударами он ясно почувствовал, что этот юноша Великого Тана был не слабее его.

Но по какой-то причине, когда они столкнулись, больше половины использованной им энергии было каким-то образом поглощено.

Ван Чун не ответил. Он стоял одной ногой на вертикальном ограждении стальной стены, и никаких эмоций не было видно на его лице. В этом столкновении он уже получил грубое ощущение уровня силы Даяна Мангбана.

Будучи одним из самых выдающихся будущих генералов У-Цана, Даян Мангбан обладал мощной и тиранической силой и был полон разрушительной энергии. Но он все еще был далек от ужасающих уровней Даяна Мангбана из его прошлой жизни.

Уровень Бригадного Генерала!

Это был текущий уровень силы Даяна Мангбана.

Он все еще не был таким могущественным, как традиционные Великие Имперские Генералы У-Цана, такие как Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, но разрыв был не так велик.

Эти небрежные удары его копья содержали чрезвычайно сжатую энергию, которая могла взорваться только при столкновении. Не было никаких сомнений в том, что Даян Мангбан был превосходным мастером контроля своей силы.

В прошлом, если бы он столкнулся с ним, его смерть была бы неизбежна. Однако теперь, когда его мастер, Старик-Демонический Император, передал ему высшее злое искусство, Великое Искусство Творения Небес Иньян, он был способен сражаться против любого эксперта, если он не был Великим Генералом, таким как Душун Мангпоче. Это включало бригадных генералов, таких как Даян Мангбан.

— Даян Мангбан? — Сказал Ван Чун.

— Мм?

Даян Мангбан остановился, и его глаза сузились. Он вначале удивился, но его удивление быстро превратилось в улыбку.

— Интересно — ты даже знаешь мое имя!

Эта операция становилась все более и более интересной. Его добыча никогда не должна была быть раньше на северо-западе, но достаточно было только одного обмена ударами, чтобы жертва узнала его. Даян Мангбан нашел это довольно интересным.

— Тогда я прав!

Ван Чун кивнул, его теории подтвердились.

— Даян Мангбан, похоже, твой У-Цан никогда не научится. В прошлый раз ты жаждал юго-запада, поэтому я заставил своих людей немного кое-чего разнести по плато, чтобы дать всем вам небольшой урок. Я не думал, что все вы будете настолько глупы на этот раз, чтобы преднамеренно спровоцировать меня.

— Знаете ли вы? Из-за сегодняшней операции У-Цану придется полностью уйти из западных регионов, и в качестве легкого наказания армии Великой Династии наступят на край плато и превратят его в новую территорию Великого Генерала. Это цена, которую вы должны будете заплатить за сегодняшнюю операцию! — Равнодушно сказал Ван Чун, его голос не был ни слишком громким, ни слишком мягким, но в то же время проникнут убедительной силой.

Бузз!

Даян Мангбан сразу побледнел.

Если бы это был кто-то еще, Даян Мангбан фыркнул бы в ответ. Но это был Ван Чун. Никто в западных регионах, возможно, в мире, не осмелится рассматривать его слова как пустые угрозы.

Хотя он был еще подростком, «мудрость» этого юноши была выкована из крови сотен тысяч солдат и бесчисленных офицеров. Это были не просто смелые слова или гордое хвастовство.

Хотя Даян Мангбан не рассматривал этого младшего сына клана Ван с большим уважением, это было чисто с точки зрения боевых искусств. Однако с точки зрения военной стратегии этот человек мог победить Хуошу Хуйцана и Далуна Руозана, и даже Даян Мангбан не посмел бы недооценить его в этом отношении.

— Ха-ха, что бы ты ни говорил, ты сможешь вспомнить это, только если выживешь!

Губы Даяна Мангбана быстро сжались в жестокой и веселой улыбке. То, чем Ван Чун угрожал ему, было вопросом будущего, но он должен был умереть сегодня вечером.

Бум!

В тот момент, когда Даян Мангбан заговорил, в воздухе раздался металлический стук. Ореол шипов начал появляться из его тела, образуя круги света на земле.

В отличие от других ореолов, ореолы Даяна Мангбана излучали белый, а не черный свет, и имели слегка золотой блеск. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть размытое изображение золотой короны.

Воодушевленное этими ореолами, жажда убийства Даяна Мангбана резко возросла. Он все еще был как бог демонов, который выполз из подземного мира, но уже имел также оттенок божественности, величия. Он стал как Асура 1.

— Ореол короля!

Увидев этот золотой ореол, лицо Ван Чуна удивленно мелькнуло. Когда кто-то совершенствуется до определенного уровня царства Святого Бойца и получает определенный уровень понимания в боевых искусствах, которые он практикует, в его ореолах начинают появляться знаки, которых нет в других ореолах.

Первым признаком было то, что внешний ореол будет углубляться в цвет и превращаться в божественное и величественное золото. Кроме того, изображение венца проявится в ореоле, символизируя тот факт, что эксперт по военным действиям является «королем воинов».

Не все специалисты Святого Бойца могли обладать этим, так как для этого требовался определенный уровень зрелости. Ван Чун не предполагал, что Даян Мангбан достигнет такого уровня.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Асуры являются божественными существами в индуизме и буддизме и являются символами порока и зла. Говорят, что они находятся в состоянии постоянной войны с дэвами, более доброжелательной расой богов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 736. Ожесточенная битва с Даяном Мангбаном (I)**

— Ом! Ма! Я! Хум!

Даян Мангбан изо всех сил старался, его рот произносил мантру из четырех слов. Каждое из этих слов было наполнено бесконечной глубиной и силой, и каждое из них усиливало силу Даяна Мангбана.

Позади него свет и тень начали переплетаться, образуя золотую корону, которая возникла из воздуха, быстро вздуваясь и превращаясь в изображение золотой горы, покрытой снегом.

Но в одно мгновение из нее поднялся черный дым. Кроме белоснежного пика, остальная часть горы стала абсолютно черной. Роооар! Все увидели, как из-за Даян Мангбана появился живой черный дракон, дикий, злой и ищущий разрушения мира.

— Черный дракон!

Крича, Даян Мангбан прыгнул в воздух, слился с драконом и бросился к Ван Чуну.

Роооар!

Когда крик потряс небеса, от Даян Мангбана отделился черный дракон, а затем появился второй, третий, четвертый… В общей сложности появилось девять диких черных драконов, покрывших небеса, и они атаковали Ван Чуна со всех сторон.

Искусство Дьявольского Дракона Великой Снежной Горы!

Глаза Ван Чуна вспыхнули. Подняв голову, чтобы посмотреть на девять черных драконов, атакующих его, он мгновенно узнал высшую технику Великой Снежной Горы, которую использовал Даян Мангбан.

Святой Храм Великой Снежной горы У-Цана был хорошо известен во всем мире и был источником всех высших боевых искусств У-Цана. Техники, используемые тибетскими полководцами на поле битвы, были тесно связаны со Святым Храмом Великой Снежной Горы, происходящим либо из боковой ветви одного из боевых искусств Святого Храма, либо непосредственно из Святого Храма.

Некоторые из высочайших техник Святого Храма Великой Снежной Горы были особенно известны, и одним из них было Искусство Дьявольского Дракона.

В мифах об У-Цане черный дракон-дьявол однажды вырвался из земли и посеял хаос над плато, пожирая бесчисленное количество скота и убивая бесчисленное количество пастухов и воинов.

Никто из экспертов плато не подходил ему, и их трупы были разбросаны по земле. Только когда злой дракон напал на Святой Храм Великой Снежной Горы и встретил первосвященника, он был окончательно запечатан под Великой Снежной Горой.

Именно благодаря этой древней легенде все тибетцы знали, как было создано искусство дьявольского дракона.

В своей прошлой жизни Ван Чун давно слышал о силе Искусства Дьявольского Дракона, но из-за того, что эта высшая техника была слишком смертоносной, очень немногие ее культивировали, и у него никогда не было возможности ее увидеть.

Ван Чун не ожидал, что Даян Мангбан будет использовать эту мощную технику.

Бум! Девять черных драконов напали, и перила, на которых стоял Ван Чун, были раздавлены в металлолом. Но к этому времени Ван Чун уже взлетел в небо.

Искусство Великого Неба Иньян уже было на пределе своих возможностей. Солнце и луна, золотые и серебряные, сидели на его плечах. Ван Чун также выталкивал всю Звездную Энергию, какую только мог, в бурлящих потоках энергии, как тысячи драконов, кружащихся и ревущих вокруг его тела.

Бум! Тонким изменением Ван Чун еще раз уклонился от атаки Даяна Мангбана.

— Иди сюда!

Глаза Ван Чуна стали холодными, и он ткнул средним и указательным пальцами правой руки. Мгновенно ослепительный луч белого света, более яркий, чем солнце, полетел вперед и направился в область на три дюйма ниже подмышки Даяна Мангбана.

Эта Ци Меча, наконец, вызвала легкое мерцание в выражении лица Даяна Мангбана. Эта энергия вызывала такое острое чувство, что оно было сравнимо с самым острым оружием.

Взрыв! Даян Мангбан скрутил свое тело и увернулся, заставив Ци Меча пролететь мимо и пробить большую дыру в металлическом ограждении на стене.

Глаза Даяна Мангбана расширились от этой картины. Было хорошо известно, что из всех воинов с воинами с металлическим элементом было труднее всего иметь дело.

И из всех воинов Металлических элементов, те, кто использовал меч, были самыми страшными. Ван Чун был только в Царстве Императорского Бойца, но его Меч Ци был бесконечно близко к царству Святого Воина. Он может даже представлять угрозу для кого-то его уровня.

Сколько секретов у этого мальчика?

В этот момент Даян Мангбан наконец убрал свое презрение.

— Если его не убьют, он станет серьезной проблемой для моего У-Цана! — В этот момент Даян Мангбан вспомнил те слова, которые Далун Руозан сказал перед тем, как был заключен в тюрьму, и внезапно начал понимать.

Но чем сильнее был Ван Чун и чем больше он знал боевых искусств, тем больше Даян Мангбан хотел его убить.

Румбл!

Даян Мангбан поднял свое черно-красное копье в правой руке, в то время как его левая рука контролировала Искусство Дьявольского Дракона. Развернув свои приемы передвижения до предела, он мгновенно превратился в яростный шторм, обрушившийся на Ван Чуна. Бум бум бум! В несколько коротких мгновений Даян Мангбан атаковал своим копьем более десяти раз, каждый его удар содержал достаточно силы, чтобы разрушить горы.

Тем временем, искусство Дьявольского Дракона заставляло еще больше черных драконов выходить из его левой руки, и они нападали на Ван Чуна со всех сторон, как будто имели собственный ум.

С другой стороны, Ван Чун нехарактерно решил вступить в жестокую битву с Даяном Мангбаном. Бах Бах бах! Хотя Ван Чун был только в Царстве Императорского Бойца, никто не знал, каким будет конечный результат этой битвы.

Тело Даяна Мангбана наполнилось яростной и разрушительной звездной энергией, но, по крайней мере, сорок процентов ее были перенаправлены или обнулены с помощью Великого Искусства Творения Неба Иньян.

Мало того, что Ван Чун использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян, чтобы сделать свои движения непредсказуемыми, его ужасающая сила притяжения не ограничивалась изменением и ограничением атак и движений его противников. Это также может быть использовано для изменения его собственного направления и скорости.

Самым ясным признаком этого было то, что, когда Ван Чун летел по воздуху, он мог изменять свой курс и скорость в полном нарушении гравитации и здравого смысла. Даже тибетский бригадный генерал, такой как Даян Мангбан, элитный эксперт Священного Храма Великой Снежной Горы, не мог судить, куда будет двигаться Ван Чун.

Все суждения и предсказания были бесполезны перед Ван Чуном. Более семидесяти процентов атак Даяна Мангбана в итоге не попали в цель.

Бум! Бум! Бум!

Ветер бушевал, волны энергии проникали повсюду. Левая рука Ван Чуна использовала Искусство Уничтожения Богов и Демонов, в то время как его правая рука держала стальной меч Вутц, и его ладонь и меч работали вместе с Великим Искусством Творения Неба Иньян, поскольку он участвовал в интенсивной битве с Даяном Мангбаном.

Даян Мангбан был публично признан элитным экспертом Тибетского нагорья, уступая только Великим Имперским Генералам, таким как ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан. У него был большой запас опыта на поле боя, но, похоже, у Ван Чуна были еще более глубокие запасы.

Взрыв!

Ван Чун хлопнул ладонью по густому черному дыму барьера Звездной Энергии вокруг Даяна Мангбана. Хотя он не заботился об этом с самого начала, Даян Мангбан внезапно почувствовал крайнее беспокойство. Острая энергия пронзила барьер и направилась прямо к его сердцу.

— Черт!

Даян Мангбан был поражен. Несмотря на то, что он был сдержанным человеком, который редко раскрывал свои эмоции, даже он не мог подавить это ощущение, которое заставило его кровь похолодеть.

Его барьер Звездной Энергии не был сломан, но энергия удара ладони Ван Чуна все еще поступала, непосредственно атакуя его тело. Этот вопрос был просто абсурдным и в него было невозможно поверить.

Даян Мангбан никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь.

Не задумываясь, Даян Мангбан протянул правую руку, используя копье, чтобы рассеять заряд смертоносной энергии.

— Ублюдок, где ты научился этому боевому искусству?

Даян Мангбан никогда не тратил время на такие бесполезные слова, но он действительно не мог сдержать этот вопрос. У Великой Снежной Горы было древнее наследие и коллекция учебных пособий по боевым искусствам, столь же обширная, как море, но Даян Мангбан был уверен, что даже в Святом Храме Великой Снежной Горы не было такой странной и необъяснимой техники.

— Если ты сможешь продержаться чуть дольше, я скажу тебе!

Тело Ван Чун расплылось, его Ци Меча перекрещивала воздух и отправляла его в смятение. Было просто невозможно определить его реальное положение.

Звездный Энергетический Пробойник был способностью, которую Ван Чун получил от Камня Судьбы. Он был не очень силен, но он казался особенно эффективным против такого эксперта, как Даян Мангбан, который был на более высоком уровне, чем он.

Ван Чун уже усовершенствовал Звездный энергетический Пробойник до удивительного уровня.

— Ты Ищешь Смерти!

При этих словах Даян Мангбан мгновенно разозлился.

— Ты действительно думаешь, что я не могу с тобой справиться? Дьявольский Драконий Слэш!

Роооар!

Над Стальным Городом раздался потрясающий крик дракона, и все вокруг начал охватывать клубящийся черный дым. Даян Мангбан внезапно исчез из поля зрения, но из дыма вылетел огромный злой дракон.

Бум! В тот момент, когда он появился, дракон повернулся и напал на Ван Чуна, его скорость внезапно увеличилась.

Эта атака была гораздо более мощной, чем предыдущая. Мало того, что она была такой же быстрой, как молния, которую невозможно избежать, дальность атаки также была огромной.

Даже Ван Чун не мог не расширить глаза, чувствуя сильную опасность.

— Искусство прыгающего дракона!

Без малейшего колебания Ван Чун использовал высшую технику, о которой мало кто знал в этом мире.

Румбл!

Тысячи людей увидели, как Даян Мангбан в виде черного дракона врезался, как метеор, в крепкие стальные стены Стального Города.

Ветер взорвался, и сталь загрохотала со звуком, который был почти оглушительно пронзительным. На мгновение все даже поверили, что черный дракон уничтожил часть стен.

Но Городу Стали все же удалось сдержать удар. Мало того, что каждый мог ясно видеть маленькую точку, поднимающуюся из черного дыма как птица, едва успевшую уклониться от смертельного удара Даяна Мангбана.

Искусство Прыгающего Дракона!

Используя эту технику, Ван Чун мог закручиваться в воздух, как спиральный дракон. На нынешнем уровне Ван Чуна это боевое искусство не было таким глубоким, но в этот момент оно показало свою невообразимую силу, позволяя Ван Чуну увернуться от Дьявольского дракона Даяна Мангбана.

На текущем уровне совершенствования Ван Чуна, с его воспоминаниями о двух мирах и его переживаниями из его прошлой жизни на пике царства Святого Бойца, он больше не ограничивал свои методы выбора, основываясь на силе и уровне. Он не был каким-то негибким несгибаемым несгибайцем: он использовал любую подходящую к случаю технику.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 737. Ожесточенная битва с Даяном Мангбаном (II)**

Бузз!

На городской стене внизу рассеялся черный дым, обнажив фигуру Даяна Мангбана с его черным и красным копьем. Когда он поднял голову, чтобы взглянуть на Ван Чуна высоко в воздухе, в его глазах замерцал холодный свет.

— Куда ты направляешься!

Даян Мангбан топнул ногой и взлетел как бешеный шторм. Копье в его руке также превратилось в злого дракона, испускающего черные клубы дыма, и он преследовал Ван Чуна с удивительной скоростью. В воздухе не было места, где можно было бы закрепиться или уклониться, что сделало бы человека гораздо менее проворным. В этих обстоятельствах Даян Мангбан не мог отпустить свою цель.

Но Даян Мангбан глубоко недооценил рефлексы и скорость Ван Чуна. Бузз! Его правая рука вырвалась у дальней стены, и без единого поручня Ван Чун изменил траекторию падения, быстро появляясь на этой стене.

— Саньюань, Шисюань, отправьте группу солдат, чтобы убрать Белых Храбрецов в городе и укрепить охрану у ворот. Кроме того, Сюй Кей, Гуань Юй, Чэнь Бин… Коса Смерти!

Ван Чун гордо стоял на городской стене, его глаза были прикованы к Даяну Мангбану и источали холодный свет.

Искусство дракона-дьявола Великой Снежной Горы, культиватор святых воинов бригадного общего уровня, его тираническая Звездная Энергия и его экстраординарный опыт и мастерство на поле боя сделали Даяна Мангбана, вероятно, самым сильным и самым неприятным противником, с которым столкнулся Ван Чун со времени его перевоплощения.

Его совершенствования недостаточно, чтобы удержать и убить этого главного врага протектората Цыси. Ему нужно было позаимствовать силы других.

— Да, Милорд!

Крики раздавались из разных мест на стенах. В мгновение ока Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи, Чен Бин, Гуань Юй… офицеры Стального Города собрались и образовали строй позади Ван Чуна.

Коса Смерти!

Это было небольшое объединенное нападение, которое использовалось, чтобы бросить вызов одиноким элитным экспертам!

Ранее Сюй Шипин, Сюй Андунь и другие использовали этот строй только с восемью людьми, но только в руках Ван Чуна Коса Смерти могла показать свою истинную силу. По мере того как все больше и больше элитных экспертов под командованием Ван Чуна собирались, он продолжал становиться все сильнее и сильнее.

Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать…

Число экспертов, стоящих за Ван Чуном, быстро увеличивалось, быстро достигая двадцати и больше.

И когда число экспертов позади Ван Чуна достигло тридцати двух…

Бузз!

Вспышка света — и пространство начало закручиваться. Тридцать два человека, или тридцать три, включая Ван Чуна, сформировались в — Косу Смерти. — Все их взгляды были прикованы к далекому Даяну Мангбану.

Энергия этих тридцати трех человек слилась воедино, их объединенная Звездная Энергия стала еще сильнее.

Роооар!

Послышался вой, наполненный густым запахом смерти. Над группой Ван Чуна в воздухе проявилась массивная коса, длиной в три с небольшим чжан и несравненно острая.

И за этой косой появилась черная и изогнутая фигура, в несколько раз больше взрослого мужчины.

Взрыв!

Даян Мангбан вытянул ноги и приземлился на стене напротив Ван Чуна. Когда он посмотрел на изображение, появляющееся над силами Ван Чуна, он не мог не побледнеть.

Он имел некоторое представление о боевых искусствах Центральных Равнин, так как У-Цан имел много шпионов на Центральных Равнинах. Но используемая здесь формация все же застала Даяна Мангбана врасплох.

Проще говоря, Даян Мангбан никогда не видел такого образования.

И все же Даян Мангбан чувствовал, что это формирование было невероятно жестоким. По крайней мере, к нему нельзя было относиться легко.

— Даян Мангбан, теперь мы можем провести хороший бой!

Освещенный тусклым светом печей за стенами, Ван Чун стоял на стене, и на его губах наконец появилась тонкая улыбка. Между ним и Даяном Мангбаном первоначально был огромный разрыв в силе, поэтому в битве он был очень ограничен.

Но благодаря Косе Смерти его сила теперь была на совершенно другом уровне. Занимая силу этих тридцати двух офицеров, он теперь достиг пика Царства Императорского Бойца Уровня 9. Хотя он еще не был в царстве Святого Бойца, этого было достаточно для Ван Чуна, чтобы бросить вызов Даяну Мангбану.

Взрыв!

Ван Чун топнул ногой в воздух. Впервые он атаковал.

— Ап!

Позади него Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи и другие одновременно поднялись в воздух, внимательно следя за Ван Чуном в атаке. Наибольшим преимуществом совместных атакующих формирований было то, что вся сила людей в формировании объединялась. Таким образом, не только Ван Чун получил прирост силы. Все остальные офицеры тоже.

— Наглый! Ты действительно думаешь, что просто вызов нескольких человек поможет тебе?

Даян Мангбан был взбешен. Внушительный эксперт уровня Святого Бойца был оспорен жалким экспертом уровня Императорского Бойца! Это было просто позором!

Бум! Он топнул ногой, в результате чего круг черных надписей вырвался наружу, и стена начала дрожать и вибрировать. Заимствуя эту силу, Даян Мангбан рванулся к группе Ван Чуна, как яростный дракон, а его копье дрожало.

Но результат этого обмена ударами застал Даяна Мангбана врасплох.

Взрыв!

Взрыв Звездной Энергии привел окружающий воздух в полное смятение. Дин! В этой жестокой битве никто не заметил, как Ван Чун протянул левую руку и коснулся поверхности тяжелого и жесткого копья Даяна Мангбана. Хууум! Как пробитый воздушный шар, Даян Мангбан внезапно потерял контроль над своей Звездной Энергией, часть которой проникла в тело Ван Чуна.

— Ублюдок, какое злое искусство ты используешь?!

Даян Мангбан был ошеломлен.

Ван Чун только усмехнулся, и схватил воздух правой рукой. Румбл! Очередной поток звездной энергии и энергии крови был втянут в его тело. Благодаря силе Косы Смерти также было усилено Искусство Великого Неба Иньян Ван Чуна.

Бригадный генерал, такой как Даян Мангбан, обладал чрезвычайно сжатой и твердой Звездной Энергией, что значительно усложняло ее поглощение.

Но это был просто вопрос сложности.

Великое Искусство Творения Небес Иньян было легендарным искусством пути зла, имя которого заставило бы даже многих экспертов пути зла дрожать от страха. Даян Мангбан в его самой сильной ипостаси все равно будет классифицироваться как «нормальный».

Бузз!

Звездная энергия бурлила, и в радиусе нескольких сотен Чжан Великое Искусство Творения Небес Иньян начало превращать ветер в яростных драконов, которые взревели и завыли, разбиваясь о Даян Мангбана со всех сторон.

Эти воздушные драконы могли навредить такому эксперту, как Даян Мангбан, но они разозлили его. Эти бурные потоки ветра, возможно, не могли причинить ему боль, но они были постоянным нарушением, влияющим на его способность сражаться.

Это было невероятно опасно!

Хотя Ван Чун был все еще слабее, чем Даян Мангбан, он не был настолько слаб, чтобы Даян Мангбан мог полностью игнорировать его. С точки зрения силы, Ван Чун мог на самом деле соперничать с обычными экспертами уровня Святого Бойца.

А его боевой опыт и техника доставили даже Даяну Мангбану головную боль.

— Черт возьми! Черт возьми!

Длинные волосы и борода Даяна Мангбана были в беспорядке, и в его сердце зарождалась ярость. Его разозлила не только странная техника Ван Чуна, которая могла свести на нет сорок процентов его силы, но и Чэн Саньюаня, Су Шисюаня и других клоунов.

......

— Сюй Кей, ты нападаешь выше талии!

— Чэн Бэн, атакуй ниже талии!

— Шисиан, ты и я будем атаковать его правые ребра вместе!

— Все, работайте вместе и помогите молодому мастеру!

Чэн Саньюань и Су Шисюань не сидели без дела, пока Ван Чун атаковал. В то время как Ван Чун удерживал Даяна Мангбана, тридцать два офицера осыпали его ударами со всех сторон.

В нормальных условиях, когда Ван Чун не подавлял его, он каждую минуту давил этих «муравьев» по несколько штук. Но теперь эти «муравьи» действовали беспощадно, нападая на него безо всякого страха.

Даже Даян Мангбан не смог заблокировать 32 человека, шестьдесят четыре руки, которые начали атаки со всех сторон. Бах Бах бах! Атака за атакой обрушилась на барьер Звездной Энергии Даяна Мангбана, как грозовой дождь.

Хотя его защита оставалась прочной, Чэн Саньюань, Су Шисюань и другие заставляли Даяна Мангбана исчерпать свою звездную энергию. Теперь, когда Ван Чун использовал Косу Смерти, битва превратилась в соревнование энергетических резервов.

Независимо от того, насколько грозным был Даян Мангбан, он был всего лишь одним человеком, и на Тибетском Плато поклонялись индивидуальной силе и доблести, а не групповым совместным атакам. Хотя у Великого Тана были боевые формирования, такие как Могущественный Чудотворный Бог, который мог объединить мощь десятков тысяч солдат, даже сотен тысяч солдат, в У-Цане это было невозможно.

— Шутливые клоуны, вы действительно ищете смерти!

Даян Мангбан стиснул зубы, его глаза безумно задергались. Оттолкнув Ван Чуна назад, он немедленно изменил цель своего копья. Хотя оно было нацелено на Ван Чуна всего несколько мгновений назад, с грохотом, оно внезапно сместилось к одному из офицеров формирования Косы Смерти позади него.

Когда копье ударило, воздух взорвался волнами энергии, но решительный удар бригадного генерала неожиданно пропал впустую.

— Даян Мангбан, не забывай о своей цели. Твоя цель — я!

Ван Чун холодно рассмеялся. Его стальной меч Вутц внезапно начал звенеть, мгновенно создавая тысячи изображений мечей. Аура Ван Чуна также претерпела внезапную трансформацию, став острым и прямым мечом, сошедшим с небес.

— Искусство Уничтожения Богов и Демонов. — После юго-западной войны, после игры в шахматы под деревом ученых, Бог Великого Танской войны Су Чжэнчэнь научил Ван Чуна этому высочайшему искусству меча.

С точки зрения чистой силы, Искусство Уничтожения Богов и Демонов, возможно, не было таким сильным, как Искусство Творения Великого Неба Иньян, но оно определенно входило в тройку лидеров.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 738. Ожесточенная битва с Даяном Мангбаном (III)**

Бузз!

Белый свет взорвался, и в воздухе появились мелкие слезы, задерживающиеся и не рассеивающиеся. Тем временем образы меча Ван Чуна уже пробили барьер звездной энергии Даяна Мангбана. Вопреки всем причинам, нематериальный барьер Звездной Энергии был мгновенно рассечен на две части, как арбуз, поразив Даяна Мангбан.

— Черт, черт, черт!

Зубы Даяна Мангбана были сжаты, глаза широко открыты. Святой Храм Великой Снежной Горы имел наследство в тысячу лет и был источником всех боевых искусств на плато. Его долгое наследие было достаточным для того, чтобы стоять на равных с Центральными Равнинами. Даян Мангбан посетил священную гору, вошел в святой храм и встретился с его мастерами, однако он никогда не видел, чтобы один человек демонстрировал так много могущественных приемов.

Ван Чун был явно слабее его на целое царство, но у него, казалось, был безграничный запас странных приемов. Это злое искусство, способное поглощать энергию, было достаточно удивительным, и теперь у него была такая невероятно острая Ци Меча.

Люди, которые одновременно знали так много могущественных искусств, были редки даже в святом храме.

— Отряды три, четыре, семь и двенадцать… Формирование Косы Смерти! Даян Мангбан, ха, богомол преследует цикаду, не подозревая, что Иволга близко позади. Сначала я избавлюсь от тебя, а затем избавлюсь из ваших Белых Храбрецов! Я бы хотел посмотреть, что будет использовать У-Цан для борьбы со мной после этого!

Глаза Ван Чуна были яркими и свирепыми, такими же острыми, как лезвия в темноте, и его голос походил на раскат грома, гремевшего над городом. В военной стратегии говорилось, что качество солдат было лучше, чем количество. Обстановка в Цыси была сложной, поэтому не было ничего плохого в том, чтобы Даян Мангбан использовал несколько тысяч Белых Храбрецов для нападения на город.

Чисто с точки зрения военного искусства, Даян Мангбан уже превзошел многих тибетских генералов, даже некоторых известных генералов Великого Тана. Ван Чун должен был восхищаться им за это, хотя они были врагами.

К сожалению, в огромном мире всегда был кто-то лучше, и Даян Мангбан столкнулся с таким противником.

Когда он сможет убить Даяна Мангбана, для Ван Чуна сражаться в городских битвах с Белыми Храбрецами без их лошадей было бы простой задачей.

Ван Чун мог даже открыть город после убийства Даяна Мангбана и убить всех тибетцев до рассвета.

Более того, со смертью Даяна Мангбан, огромная угроза для Цыси будет устранена.

— Да, лорд маркиз!

По всему городу раздавались решительные голоса, и за короткое время элитные солдаты, сражавшиеся на юго-западе, объединились в отряды и объединили свои силы, превратившись в неудержимые потоки стали.

После завершения юго-западной войны Ван Чун занялся масштабным расширением формирования Косы Смерти в армии. В этот момент его усилия наконец доказали свою ценность.

......

— Все, пойдем и поможем лорду маркизу!

— Враги на этот раз чрезвычайно сильны. Все, будьте осторожны!

— Понял!

С этими последними словами отряды отправились в путь. Звездная энергия струилась отовсюду, и выкрикивались названия различных боевых искусств. Преимущество обучения в великом клане сразу стало очевидным.

— Спиральный Рев Дракона!

— Искусство Ци Копья!

— Последовательная Казнь!

Каждый боевой отряд, состоящий из семи-десяти человек, совершал различные атаки на Даяна Мангбана, непрерывно атакуя его барьер.

......

— Отряд третий, атакуйте с юго-запада, нацеливаясь на его Точку Минмэнь!

— Четвертый отряд с юго-востока, нацеливайтесь на его точку Пекина!

— Отряд седьмой, уйдите нахрен!

Ван Чун едва успел сказать, и, бум! Седьмому отряду едва удалось избежать атаки разрушительного черного дракона, сделанного из звездной энергии. Если бы не своевременный приказ Ван Чуна, седьмой отряд ушел бы с тяжелыми травмами.

— Продолжайте! Отряд двенадцатый, займите место седьмого отряда!

По мере того, как он отдавал приказ за приказом, превосходная способность командования Ван Чуна показала себя. То, что было простым сражением воина против воина, теперь было насильственно превращено в сражение одного против многих.

На одной стороне сражения были Ван Чун и его почти сто элитных солдат. С другой стороны был печально известный тибетский бригадный генерал Даян Мангбан. Даян Мангбан привел с собой две или три тысячи Белых Храбрецов, но в этот момент существование Стального Города означало, что их сильно не хватало.

— Отряды двадцать один, двадцать два и двадцать три, будьте готовы… Входите!

Ван Чун все еще собирал больше элитных воинов и вовлекал их в борьбу. Область на стенах была узкой, но Ван Чун полностью использовал эту местность и разницу в высоте для атаки.

Стук стук стук! Один отряд за другим отвечал на вызовы Ван Чуна и вступал в бой. На данный момент единственными элитными войсками, которые не были вызваны, были команды баллисты.

ТванТванТван!

Грохот был постоянным и бесконечным. У Ван Чуна было только четыре баллисты, но у него было множество болтов в пачках, разложенных на земле, гораздо больше, чем необходимо.

Хотя Чэн Саньюань, Су Шисюань и другие элиты теперь сражались в других местах, опыт работы баллист и их врожденная сила означали, что Белые Храбрецы по-прежнему не могли продвинуться вперед на стенах.

Более двух тысяч Белых Храбрецов не смогли проникнуть на стены в большом количестве, поэтому они, естественно, не могли открыть ворота. Естественно, эти элитные воины Тибетского плато также не знали, что их главнокомандующий, Даян Мангбан, в настоящее время собирается сойти с ума от непрекращающегося нападения Ван Чуна.

— Проклятая вещь!

— Умри для меня!

......

Глаза Даяна Мангбана дергались, его разум становился все более раздраженным. Румбл! Он бросил свое копье не в Ван Чуна, а в команду Великого Тана — Косу Смерти.

Характер этого сражения менялся, и Даян Мангбан никогда не думал, что эти солдаты Великой Династии Тан, которые обычно едва стоят его времени, могут быть настолько раздражающими.

Ван Чуну понадобилось совсем немного времени, чтобы вызвать двадцать с небольшим отрядов, от ста семидесяти до ста восьмидесяти солдат. Они заполнили территорию вокруг Даяна Мангбана, атакуя его со всех сторон.

Теперь он был против Ван Чуна и почти двухсот солдат.

Этого никогда бы не случилось нормально. Любой, кто попытается справиться с ним, медленно истощая свою энергию, будет настолько глуп, что будет искать свою смерть.

Но Ван Чун сделал это возможным.

— Ван Чун, ты действительно думаешь, что я не могу с тобой покончить? Великие Снежные Печати, Дьявольский Дракон Уничтожает Всех!

Глаза Даяна Мангбана стали злобными. Даже он находил это постоянное истощение своей энергии несколько невыносимым. Бум! Бурлящая черная энергия взорвалась у него, и он выстрелил в небо, как черный метеор.

Румбл!

Ветры завыли, и черный метеор достиг своего зенита. В этот момент все рабочие и охранники в городе внезапно увидели массивную снежную гору в небе.

Эта снежная гора казалась еще более реальной и физической, чем предыдущая, и даже более крупной. Она была выше ста чжан, и этого было достаточно, чтобы удивить любого, кто его видел.

Роооар!

Выкрикнул огромный дракон. Темные тучи вздымались под снежной горой, и дикий злой дракон свернулся внутри, его глаза покраснели и вспыхнули энергией, способной уничтожить весь мир.

— До абсолютной силы все техники — незначительные уловки. Позвольте мне показать вам, что такое настоящая сила!

Голос Даяна Мангбана эхом разносился по небу, звучал над Стальным Городом, как голос бога.

В этот момент весь мир все еще молчал, все смотрели на огромного злого дракона, все чувствовали страх, исходящий из самых мрачных, самых глубоких глубин их души.

Великие снежные печати, Дьявольский дракон уничтожает все — это самая сильная и глубокая из техник искусства Дьявольского Дракона.

Даян Мангбан полагался на эту технику, чтобы разрушить Малого Балура, полностью разрушив его укрепления и заставив это малое королевство западных регионов подчиниться и стать вассалом У-Цана.

Эта техника была настолько мощной, что могла уничтожить всех на стенах, включая Ван Чуна.

— Хммм!

Ван Чун ухмыльнулся, его волосы развевались на ветру, и он бесстрашно смотрел в небеса.

— Даян Мангбан, ваш образ мышления слишком прост. Кого интересует Великая Снежная Гора? Кого интересует Дракон-Дьявол? Позвольте мне показать вам, на что похожи настоящие боевые искусства Центральных Равнин!

— Инь и Ян меняются местами, небо и земля меняются! Великое искусство Иньян!

Выкрикнув это, Ван Чун внезапно собрал все свои силы, а также силы тридцати двух офицеров, и взлетел в воздух, как ястреб. Бузз! Иллюзорное солнце и луна на его плечах внезапно стали телесными, превратившись соответственно в золотые и красные потоки энергии, которые начали объединяться вместе, образуя солнечное силовое поле Инь Ян с радиусом в несколько десятков чжан.

Искусство великого небесного творения Иньян не было техникой, предназначенной исключительно для битвы. Его главная цель заключалась в поглощении энергии противника для быстрого увеличения силы культиватора. Борьба не была его основной задачей.

Но это не означало, что это было неэффективно в бою. Напротив, причина, по которой Великое Искусство Творения Небес Иньян было известно, как высшее злое искусство, которое заставляло всех мастеров этого пути дрожать от страха, заключалась именно в том, что оно было настолько ужасающим в битве.

Будучи злым искусством номер один на протяжении нескольких тысяч лет, в Великом искусстве создания небес Иньян было три первоклассных метода, которые можно было использовать в бою.

— Обмен Инь и Ян, небеса и земля, Великое Искусство Иньян — был одним из этих трех!

У каждой из трех боевых техник Великого Искусства Творения Великого Иньян были чрезвычайно жесткие требования. Например, Великое Искусство Иньян было техникой, специально предназначенной для борьбы с более сильными противниками, такими как Даян Мангбан.

Но эта техника все еще требовала чрезвычайно высокого уровня совершенствования для использования. Если бы Ван Чун не был усилен Формацией Косы Смерти и также не поглотил часть Звездной Энергии Даяна Мангбана, он бы никогда не достиг этого требования.

Кроме того, использование техники также потребовало много энергии крови и умственной энергии.

Можно было бы испытать резкое падение силы после использования этой техники, поэтому, если не удастся прикончить своего противника, с большой вероятностью тебя убьют. Вот почему Ван Чун не использовал этот прием легкомысленно.

Бум!

В мгновение ока Ван Чун, одетый в золото и красную звездную энергию, врезался в Даяна Мангбана. Звук столкновения был настолько сильным, что казалось, что небеса вот-вот разорвутся. Звуковые волны были настолько интенсивными, что все почувствовали себя глухими и стали видеть звезды.

— Закройте уши!

Нервные рабочие начали закрывать уши руками, их лица скривились в гримасу, но многие смотрели на небо с широко открытыми глазами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 739. Устрашающий Даян!**

Бум! Бум! Бум!

В воздухе Звездная Энергия Ван Чуна яростно столкнулась с Даяном Мангбаном. Ван Чун был намного слабее своего врага, но, используя странную энергию, он смог заимствовать, по крайней мере, половину энергии Даян Мангбана и использовать ее для своих собственных целей. Эта Звездная Энергия объединилась с энергией вокруг Ван Чуна, превратившись в мощное наводнение, которое направилось к Даяну Мангбану.

Роооар!

Огромный дракон взревел, и рухнула гора снега. В этот момент можно было услышать стон боли. Во вспышке света фигура упала с неба на стены.

Бум! В это время каждый мог ясно увидеть, что из воздуха выпал не Ван Чун, а Даян Мангбан.

— Как это возможно?

Сюй Кей и другие были ошеломлены этим зрелищем. Они лично испытали силу Даяна Мангбана. То, что почти двести армейских элитных воинов были обязаны окружить и атаковать его, было достаточным свидетельством его силы.

Когда Ван Чун взлетел в воздух, все ожидали, что он потерпит неудачу, и приготовились к последствиям. Тем не менее, к их удивлению, казалось бы, гораздо более могущественный Даян Мангбан проиграл, и казалось, что его раны не были легкими.

— Брат, я дам тебе это. Я не ожидал, что ты будешь использовать этот метод. Но это далеко не конец! Я приду снова, и тогда тебе может не повезти… Отступление!

Голос Даяна Мангбана эхом отозвался о Городе Стали, наполненном дикостью и отвращением. Прежде чем кто-либо еще успел среагировать, Даян Мангбан внезапно перепрыгнул через городскую стену и исчез.

-!!!

Внезапность этого заставила всех удивиться. Никто не мог предположить, что Даян Мангбан выберет этот момент для отступления.

Бузз! Через несколько мгновений после того, как он спрыгнул со стены, вспыхнула вспышка света, и Ван Чун спустился с неба к месту на стене, где упал Даян Мангбан.

Он посмотрел через стену и снаружи. Бесстрашные Белые Храбрецы, которые, казалось, были готовы продолжать атаку всегда, пришли в хаос при внезапном отступлении Даяна Мангбана.

Многие из Белых Храбрецов все еще не понимали, что происходит. Они только видели, как Даян Мангбан спрыгнул со стены, сел на лошадь и улетел вдаль, поэтому последовали за ним.

Неустрашимая доблесть Белых Храбрецов мгновенно испарилась.

......

— Стрельцы!

— Готовы!

С мрачным выражением лица Ван Чун поднял руку и отдал приказ. Кряккряк! Лучники из великих кланов города начали прыгать на стены и натягивать тетивы.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Густой дождь стрел спускался, словно облако саранчи, из «ульев» установленных в пятнадцати метрах над землей, прорвавшись к нескольким тысячам Белых Храбрецов.

Игого!

Плакали боевые кони, и поднимались на задних ногах. Некоторые из стрел поразили задние конечности этих лошадей, в результате чего они сбросили своих всадников в конвульсии, в то время как другие стрелы попали лошадям в жизненно важные области и они упали на месте.

Взрыв!

При этом виде и звуках ржущих боевых лошадей и панически бегущих Белых Храбрецов весь город взорвался криками ура.

— Замечательно!

— Мы победили!

— Я просто знал, что с лордом Маркизом здесь никто не сможет захватить Город Стали!

......

Город Стали ревел океаном приветствий, и на стенах клановые эксперты и солдаты из армии с восхищением встретили Ван Чуна.

В начале штурма команды лучников из великих кланов были готовы выпустить залп стрел, но Ван Чун остановил их.

Все были озадачены этим приказом, но теперь никто не усомнился в решении Ван Чуна.

Хотя эти тибетцы были вооружены толстыми доспехами, и их лошади были оснащены таким же образом, даже грозные тибетцы не могли защитить заднюю часть боевого коня.

Это была единственная слабость в их защите.

Это было не потому, что тибетцы были небрежны. Задние конечности были там, где боевые кони выводили свои отходы, а также был длинный хвост, который нужно было как-то оснастить доспехом. Доспехи для этой области было трудно изготовить, и они были очень неудобны для лошадей, и те часто выбрасывали их.

Обычно это не было большой проблемой, но в этот момент она стала Ахиллесовой пятой тибетцев, которую теперь использовал Ван Чун.

Неееееей! В несколько коротких мгновений от сотни до двухсот тибетцев были сбиты на землю.

— Быстро, спаси их!

Услышав действия позади себя, Белые Храбрецы начали поворачивать своих лошадей с целью помочь своим спешившимся товарищам. Но то, что приветствовало их, было потоком острых и сильных болтов баллисты.

Бум! У Белого Храбреца, который только что развернул свою лошадь и начал атаковать, баллистой была пробита голова. Глаза тибетца расширились, и его тело задрожало, он напрягся и упал с лошади.

Тван!

Один болт за другим выпускались со стен. Когда Белые Храбрецы начали сбегать со стен, четырем баллистам уже нечего было бояться, и они начали свободно стрелять в Белых Храбрецов.

Пока тибетцы были в панике и бежали, команда баллисты открыла огонь. Всего за несколько мгновений было убито от тридцати до сорока Белых Храбрецов, которые повернулись, чтобы помочь своим братьям.

— Отступление! Отступление! — Белый Храбрец офицер на расстоянии поспешно крикнул. Хотя они очень не желали, оставшиеся тибетцы быстро взлетели.

— Лорд Маркиз, хороший шанс! Давайте продолжим. —

На стенах Чэн Саньюань, Су Шисюань и другие поспешили к Ван Чуну с радостью, видимой на их лицах. Даян Мангбан был побежден Ван Чуном, и тибетцы были в смятении. Это была превосходная возможность преследовать их и расширить их победу.

— Не нужно!

Ван Чун положил конец этой идее.

— Сейчас не время преследовать их. Сюй Кейи, возьми некоторых людей и прикончи этих спешившихся тибетцев. Без их боевых лошадей они не смогут далеко бежать.

С этими словами Ван Чун издал легкий кашель с оттенком слабости. Пораженные, Чэн Саньюань и другие подняли головы и наконец заметили, что лицо Ван Чуна было бледным, а дыхание слабым. Он не был похож на гордого победителя, возвращающегося с битвы.

— Лорд Маркиз!

Они поспешно пошли поддержать Ван Чуна.

Он действительно заслуживает звания бригадного генерала У-Цана! Будущий король генералов, я тебя недооценил!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он посмотрел в направлении, куда бежал Даян Мангбан. Разрыв в силе между ним и Даяном Мангбаном все еще был большим, и даже несмотря на то, что Ван Чун использовал Великое Искусство Иньян в заключительной атаке и даже повернул часть атаки Даяна Мангбан против него, Ван Чун все еще не смог поглотить его энергию. Даже не ранил его.

Даян Мангбан в настоящее время был только напуган и удивлен. Как только он придет в себя и осознает, что он не так ранен, как предполагал, Город Стали действительно будет в опасности.

— Спешите очистить территорию. Подметите поле битвы. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз.

Все офицеры опустили головы.

С этими словами Ван Чун спрыгнул со стены. В воздухе он использовал Великое Искусство Творения Небес Иньян на стене, используя силу притяжения, чтобы замедлить свое падение.

— Хо, это командир династии Тан! Убей его, и мы добьемся успеха!

Ван Чун едва приземлился на землю, и его встретили тибетские крики со всех сторон. Хотя их боевые кони были убиты, спешившиеся Белые Храбрецы не убежали, увидев Ван Чуна. Скорее, их первой реакцией было вытащить свои скимитары и атаковать.

— Хммм!

Ван Чун только усмехнулся. Даже не взглянув на них, он активировал Великое Искусство Творения Небес Иньян. Четверо Белых Храбрецов были еще в нескольких чжан от Ван Чуна, и их лица застыли в шоке. Их тела задрожали, и Звездная Энергия хлынула из них в тело Ван Чуна.

— Зло… злое искусство!

Белые Храбрецы вздрогнули, и их быстро высосало, а трупы упали на землю.

— Ах!

Ван Чун глубоко вздохнул. С энергией Белых Храбрецов он сразу почувствовал себя намного лучше.

Теперь пришло время закончить эту битву!

Ван Чун открыл глаза и оглянулся на соседних Белых Храбрецов. Бузз! В мгновение ока Ван Чун появился на расстоянии десяти с небольшим чжан перед Белым Храбрецом, а его правая рука прижалась к несчастной солдатской голове.

— Сохранитель — спаси меня!

Глаза Белого Храбреца были широко открыты и полны страха, и его быстро высосали и убили.

То, что последовало за пределами Города Стали, можно описать только словом «агония». Убийственные и жестокие Белые Храбрецы Тибетского Плато стали добычей Ван Чуна.

Это была не битва, а односторонняя бойня.

Несколько мгновений спустя битва была окончена. Почти двести Белых Храбрецов добавили свое число к трупам за пределами города. Эти элитные кавалеристы, чья сила была почти равна мамлюкам Аббасидского Халифата, были просто муравьями перед Ван Чуном.

Преимущество армии было в ее численности. Без абсолютного преимущества в численности солдаты, сражающиеся против элитного эксперта, будут жить лучше, чем в сражении один на один.

......

На расстоянии в восемьсот с небольшим чжан от города, Ван Чун закрыл глаза в медитации, пытаясь успокоить свою бурлящую энергию крови, и вдруг услышал знакомый голос в своем ухе. — Лорд Маркиз, битва в городе также окончена. Все шестнадцать тибетцев были уничтожены, а порядок восстановлен. Наши братья уже начали очищать трупы.

Ван Чун открыл глаза и спросил:

— Вы узнали, как им удалось проникнуть внутрь?

Город Стали имел длинное пространство стен, и, если бы захотелось, было вполне возможно атаковать и войти в город с другого направления. Однако это было в случае с сильным противником, который открыто занимался обороной. Но перелезть через стены и войти в город, чтобы никто не заметил и без шума? Это было просто невозможно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 740. Ярость Фуменга Линча**

Сто пятьдесят тысяч опытных мастеров находились в городе, и, хотя они обычно укладывали кирпичи, укладывали плитку и строили город, когда началось сражение, они превратились в сто пятьдесят тысяч пар глаз. Они могли служить лучшими разведчиками и наблюдателями. Никто не должен был пробраться, минуя их глаза и проникнуть в город.

И все же оставался факт, что до того, как Даян Мангбан начал свою скрытную атаку, никто в городе не заметил ничего странного. Проще говоря, враг не перелез через стены, но заранее проник в Город Стали.

С определенной точки зрения это было совершенно немыслимо.

— Это… Время было мало, и у нас все еще не было времени провести надлежащее расследование. Однако, согласно процедуре, изложенной лордом Маркизом, после инцидента мы очистили территорию и обнаружили несколько сломанных деревянных сундуков.

— У всех этих сундуков было большое отверстие, а половина стальных и строительных модулей отсутствовала.

Позади Ван Чуна молодой офицер, около двадцати восьми лет, рассказал о результатах предварительного расследования.

Ван Чун нахмурился, но быстро понял, что происходит.

Я действительно недооценил его. Должно быть, он что-то сделал, пока продукты доставлялись из столицы и провинций. Этот тибетский сумасшедший, кажется, гораздо более дотошный человек, чем я себе представлял, — Тихо сказал себе Ван Чун.

Чтобы сохранить секретность, Ван Чун запечатал многие модули для своего Города Стали в деревянные сундуки, чтобы посторонние не могли сказать, что было внутри. Большого отверстия в этих сундуках было недостаточно, чтобы вызвать какое-либо беспокойство, но отсутствие стольких стальных модулей полностью изменило природу вопроса.

Была большая вероятность, что именно так тибетцам удалось пробраться сквозь его глаза, а также глаза ста пятидесяти тысяч ремесленников.

— Я понимаю. Давай оставим это дело! Укрепи охрану. Кроме того…

Ван Чун начал возвращаться назад, и внезапно остановился.

— Пусть некоторые люди уберут это место!

Взглянув за собой Ван Чун быстро ушел.

Завыл ночной ветер, распространяя густой запах крови по воздуху. Земля позади Ван Чуна была усыпана трупами тибетских Белых Храбрецов. Ничто не прошло без соответствующей цены.

Даян Мангбан отступил, но эти двести с лишним тибетских элитных воинов были той ценой, которую он должен был заплатить.

......

Тыгыдык!

Тибетские Белые Храбрецы ехали в темноте и бежали к Тибетскому Плато. Рядом с Даяном Мангбаном тибетский заместитель генерала выглядел очень растерянным.

— Милорд, что нам теперь делать?

Глаза заместителя генерала были окрашены глубоким беспокойством.

Более двух тысяч Белых Храбрецов понесли от двух до трехсот солдат потерь в результате нападения на город. Элитные Белые Храбрецы никогда не несли такой тяжелой потери прежде. Этот крошечный Город Стали нанес Белым Храбрецам больше урона, чем целым королевствам.

По крайней мере, Белые Храбрецы никогда не несли таких потерь, когда они напали на Большой и Малый Балур.

И когда они подумали о том, как лорд ДуСун Мангпоче ждал на краю плато новостей об их победе, солдаты не могли не дрожать от страха.

Я действительно не думал, что мы будем побеждены этим маленьким городом, который охраняют всего несколько тысяч человек!

Я не думал, что Большой Тан будет даже более впечатляющим, чем слухи. Милорд всегда был мастером осады, никогда не покидая город с пустыми руками, но даже Милорд, лично принимающий участие, не мог справиться с этим мальчиком.

И этот город был невероятно жестким. Зонгка и Цангба с их способностями Металлического Элемента могут легко превратить ворота в порошок или в гиганта. Этот шаг всегда был эффективен в предыдущих битвах, но даже после такой долгой работы этим двум удалось вырыть лишь несколько дюймов в стене. Я действительно не могу в это поверить.

Генерал всегда гордился своим войском. Для него, чтобы проиграть этому юноше из Великого Тана, ему должно быть очень трудно это принять.

Под звездным небом Белые Храбрецы думали о битве с различными выражениями на лицах. Однако никто из них не осмелился высказать свои мысли.

Они пришли очень подготовленными к этой операции, взяв с собой тараны из Священной Земли Великой Снежной Горы и крюки для взбирания на стены. Они обмотали копыта своих лошадей, привели воинов с металлическими элементами, заранее проникли в город… Использование всех этих методов в городе, все еще находящемся в середине строительства, было похоже на использование кувалды для удара по мухе.

Но никто не ожидал, что их противник будет таким грозным.

И даже их командир, Даян Мангбан, проиграл ему.

В У-Цане Даян Мангбан, возможно, не слишком часто руководил войсками в битве, но он имел чрезвычайно высокий престиж у Белых Храбрецов, не меньше, чем такие известные генералы, как Хуошу Хуйцан.

По правде говоря, Даян Мангбан использовал свое завоевание нескольких небольших королевств, чтобы проявить себя. В этих странах Даян Мангбан был даже более знаменитым, чем другие великие генералы империи.

То, что он потерпит неудачу в этой миссии, было совершенно неожиданным. Даже личное участие их генерала не смогло убить этого парня!

— Хе-хе-хе, этот мальчишка даже умнее, чем я думал. Я недооценил его!

Восторженный голос прозвучал в ушах каждого. Даян Мангбан чмокал губами и улыбался. На его лице не было уныния от проигрыша Напротив, оно показывало желание сражаться.

— Милорд…

В одно мгновение все были ошеломлены. Они предсказывали всевозможные реакции Даяна Мангбана, как он выразит свое уныние и смятение, но никогда не ожидали этого.

— Хехехех!

Даян Мангбан продолжал хихикать про себя, думая о только что завершившейся битве, а не о подчиненных.

Его разум был полон мыслей. Прошло много лет с тех пор, как он встретил такого интересного врага. Даян Мангбан чувствовал, что его противник был явно слабее его. Обычно его первый удар из укрытия решил бы все.

Но этот парень был чрезвычайно чувствителен, и удар пропустил. Этого никогда не случалось раньше.

Даян Мангбан изначально хотел помешать Ван Чуну скрыться в толпе, используя более ста тысяч мастеров в качестве щита, чтобы избежать битвы или даже покинуть город в целом и бежать. Такие действия сделают операцию бессмысленной. Таким образом, бригадный генерал, такой как Даян Мангбан, не использовал свои силы, чтобы пробить свой путь в город, но решил молча спрятаться поблизости, чтобы в нужный момент нанести удар.

Даян Мангбан много раз использовал подобные атаки, чтобы бороться с маленькими королевствами на периферии У-Цана, такими как Маленький Балур. Вражеские командиры часто умирали, прежде чем они могли даже увидеть, кто их противник. Но планы Даяна Мангбана натолкнулись на неожиданное препятствие. Все шло гладко, и Ван Чун отвлекся на солдат в городе, как и планировалось, но затем… операция не удалась!

С тех пор, как Даян Мангбан покинул Святой Храм Великой Снежной Горы, он не сталкивался с таким стратегическим и тактическим гением!

— … Но это был просто несчастный случай. В следующий раз у тебя не будет такого шанса. — Сказал Даян Мангбан, при этом его глаза были холодными и яркими, выражение его лица было похоже на дикого зверя.

Белые Храбрецы умели сражаться на открытом поле. Подавляя врага, Белые Храбрецы могли с гордостью смотреть на весь мир свысока, могли противостоять пяти, даже десятикратному количеству вражеской кавалерии. Но Город Стали Ван Чуна был жестким и высоким. Даже удар полной силы от бригадного генерала, такого как Даян Мангбан, не смог опрокинуть те стены, которые были спешно построены за один месяц. Это также застало его врасплох.

Даян Мангбан имел за стенами две-три тысячи подчиненных, но они никогда не могли войти и помочь ему сразиться с Ван Чуном. С другой стороны, Ван Чун мог призвать более двухсот своих подчиненных, разделить их на отряды и формирования и организовать их для запуска постоянного потока атак, поглощающих его звездную энергию. Он никогда раньше не сталкивался с таким.

Можно сказать, что Даян Мангбан никогда не сталкивался с противником с такой способностью.

Но это только усилило намерение убийства Даяна Мангбана. Прямо сейчас, даже приказ Ценпо не заставит его оставить эту миссию.

— Не нужно беспокоиться о Ценпо и лорде Мангпоче. Я им все объясню.

Даян Мангбан зловеще улыбнулся, и глубоким взглядом посмотрел вдаль.

— Кроме того, все должны подготовиться. Мы пока отложим Город Стали. Мы ненадолго вернемся на плато. Прямо сейчас, следуйте за мной в лагерь армии протектората Цыси! Хехех- Так как мы не можем иметь дело с этим мальчиком из клана Ван, мы сначала соберем немного интереса!

-!!!

Солдаты вокруг него были сначала ошеломлены, но они быстро начали подбадривать друг друга.

— Да, Милорд!

Грозовые копыта двух тысяч Белых Храбрецах внезапно сменили направление, уже не по дороге обратно на Тибетское Плато.

Эта ночь должна была быть беспокойной!

......

Флапфлап!

Вскоре после ухода элитной кавалерии Даяна Мангбана взлетела птица-посланник. Эта птица с черным телом и золотыми глазами летела по воздуху в главный зал штаба протектората Цыси. Бузз! В этот момент даже время, казалось, остановилось. Смертельная тишина установилась над протекторатом Цыси, как будто весь воздух в радиусе нескольких сотен ли был высосан.

Но затем земля начала дрожать, протекторат Цыси начал дрожать, и рев безудержной ярости пронесся по небу.

— Ублюдок!

— Бесполезная вещь! Вы не смогли даже сделать что-то такое маленькое!

— Это сделало все эти усилия напрасными! Черт!

Энергия, столь же обширная, как горы и моря, взорвалась как шторм, потревожив все в радиусе ста ли. Фуменг Линча был как бешеный зверь, его ураган энергии заставлял всех дрожать от страха.

Цыси граничил с Тибетским Плато, и Фуменг Линча очень рискнул, чтобы открыть проход для тибетских солдат. ДуСун Мангпоче был умным человеком, поэтому он должен был знать, чего тот хочет.

Но Фуменг Линча никогда не ожидал, что после всех рисков, которые он предпримет, тибетцы все равно потерпят неудачу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 741. Контратака Даяна Мангбана**

— Не стал ли ДуСун Мангпоче маразматиком?! Бесполезная скотина, напрасно тратящая впустую шанс, который я ему дал. Он отправил всего лишь две тысячи человек напасть на город!

— А этот Даян Мангбан — я думал, что он был кем-то, обладая такой репутацией в степи. Я не думал… что он на самом деле просто мусор!

— Неужели на Тибетском плато больше нет никого, кроме Ви Тадры Хонгло и Далона Тринлинга?

В штабе протектората Фуменг Линча провел неспокойную ночь на своем троне. С тех пор как он встретился с Ван Чуном, он приказал своим шпионам сообщать ему о Стальном Городе и днем, и ночью. Ни одно движение не могло избежать его взгляда. В результате Фуменг Линча почти сразу узнал о поражении Даяна Мангбана.

В этот самый момент вены Фуменга Линча выпирали изо лба, как дождевые черви, и его лицо было красным от ярости, руки дрожали от злости и разочарования. «Вступая в сговор» с иностранными державами, приглашая в дом волка — он пошел на немыслимый риск, так как последствия его обвинений в случае отправки таковых в Императорский Двор были бы немыслимы.

Но даже после того, как он взял на себя этот огромный риск, тибетцы все же потерпели неудачу. Ярость Фуменга Линча было легко представить.

Ушан был настолько близко, что в горле Фуменга Линчи был похожим на кость рыбы, и он хотел выплюнуть ее как можно быстрее.

— Рапорт!

Прежде чем одна волна успокоилась, поднялась другая. В этот момент из-за дверей зала донесся панический голос. — Милорд, это плохо! На Ликвидационный лагерь напали! Более пяти тысяч наших воинов были убиты, как и генерал Пулан!

— Чегооо?

Ошеломленный Фуменг Линча немедленно встал.

В протекторате Цыси был только один генерал Пулан, и это был Пулан Хэ, один из его доверенных помощников. Как и он, генерал Пулан тоже был Ху.

Пулан Хэ был могущественным воином и многолетним ветераном в западных регионах. Он был невероятно опытным и много раз способствовал усилиям против тибетцев. Его можно считать одним из самых надежных подчиненных Фуменга Линча.

— Невозможно! Вы уверены, что у вас есть правильные данные?!

Первой реакцией Фуменга Линчи было отрицание.

— Рапорт!

Фумен Лингча только что закончил говорить, а снаружи донесся другой испуганный голос, за которым последовала скачущая лошадь.

Подул порыв ветра, и офицер вошел и опустился на колени.

— Тибетско-Победоносная Армия направила срочный отчет. Их лагерь подвергся нападению, и генерал Пулан был убит!

Офицер держал на спине алое знамя курьера. Это знамя использовалось только в армии для чрезвычайно важных новостей.

Бузз! При виде этого знамени тело Фуменга Линча начало дрожать, и он больше не мог подавить свой гнев ярости.

— Дусун Мангпочеееее!

Этот голос гремел в небесах и эхом отразился во всем Цыси.

......

Город Стали был ярко освещен и оживлен.

— Лорд Маркиз! Мы закончили расследование. Вчера на дороге в Ушан напали на конвой. Мы послали охранников, чтобы помочь, но поскольку торговцы не пострадали и товары не пострадали, все не возражали, и об инциденте не была сообщено.

В своей недавно построенной резиденции, в старинном стиле с резными балками и расписными стропилами, Ван Чун сидел, скрестив ноги, на земле, а несколько офицеров были перед ним.

Высокий и худой офицер в настоящее время просматривал ежедневный журнал.

Ван Чун поднял бровь и спросил:

— Вы нашли людей, которые перевозили сталь?

— Отчитываюсь лорду Маркизу: поскольку инцидент произошел только вчера, они все еще находятся в городе. Они планировали уехать завтра. Я уже позвал их, и они ждут снаружи. — Сказал Чэнь Бин.

Ван Чун кивнул, и несколько испуганных торговцев были приглашены. Они были тщательно допрошены, и все их ответы были такими, как он и ожидал.

Те, кто устроил им засаду, покрыли свои лица тканью, оставляя открытыми только глаза. Члены конвоя полагали, что они были соседней группой бандитов. Однако, поскольку никто из них не был ранен и ни один из товаров не был поврежден, они не обратили слишком много внимания на рейд.

В то время, опасаясь своей репутации, торговцы уговорили охранников скрыть это дело.

Но теперь ситуация явно поставила их в очень непростое положение.

Как и ожидалось!

Ван Чун прикрыл глаза, его тело прислонилось к стулу из сандалового дерева, указательный палец правой руки слегка постукивал по подлокотнику.

У этих людей не было опыта, поэтому они понятия не имели. Тем не менее, Ван Чун принимал участие в уничтожении бандитов, поэтому прекрасно знал, что у всех бандитов и разбойников было оружие, окрашенное кровью, и они были прямыми помощниками смерти. Грабежи и набеги были так же важны для их жизни, как еда и питье.

Таким образом, если бы это были настоящие бандиты, они бы никогда не предприняли этот дополнительный шаг, чтобы скрыть свои лица.

Было очевидно, что тибетцы скрывали свою принадлежность.

С Даяном Мангбаном действительно трудно иметь дело!

Ван Чун продолжал невольно барабанить пальцами по подлокотнику, думая.

Даже будучи противником, Ван Чун должен был похвалить Даяна Мангбана за то, как тот продумал план по проникновению в город. Это был действительно единственный недостаток во всем Городе Стали.

Ушан был бесплодной и пустынной землей, поэтому вся его сталь завозилась из столицы и других провинций Великого Тана. Долгий путь означал длинный караван снабжения, позволяющий появиться множеству переменных во время всего процесса.

Даян Мангбан использовал этот недостаток.

— Если бы мы смогли обнаружить это до тибетского нападения, это было бы хорошо, а не плохо. Передайте мой приказ, что все товары должны быть открыты для проверки при въезде в город. Кроме того, о любом инциденте, независимо от того, насколько он маленький, нужно сообщать и записывать, даже если он не был рядом с Городом Стали! — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

Все собравшиеся офицеры поклонились.

— Срочный Рапорт!

Несколько поспешных шагов пришли снаружи. Солдат поспешил внутрь, заставив комнату замолчать, и все повернулись к нему.

— Лорд Маркиз, срочно поступил отчет с фронта. На лагерь армии протектората Цыси на тибетской границе было совершено нападение. Армия протектората понесла более пяти тысяч жертв, и генерал Пулан был убит в бою!

Все в комнате были шокированы этими словами.

— Это был Дусун Мангпоче? — Спросил офицер рядом с Ван Чуном.

— Нет, это был Даян Мангбан! — Ответил солдат.

— !!!

Все офицеры выразили недоверие, и даже Ван Чун не мог не нахмуриться.

Даян Мангбан только что потерпел поражение, потерял от двухсот до трехсот человек от рук Ван Чуна. Никто не ожидал, что он внезапно изменит направление и нападет на лагерь армии протектората Цыси.

— Эта новость была подтверждена?

Ван Чун положил руки на подлокотник и медленно поднялся со стула.

— Да, лорд Маркиз! Новость, вероятно, уже достигла и Цыси, и Имперского двора. — Почтительно сказал стоящий на коленях солдат.

— Так это тоже может случиться!

Ван Чун поднял голову и снова закрыл глаза с глубоким замешательством на лице.

Это было еще одно событие, которое не произошло в воспоминаниях Ван Чуна. Если бы он не появился в Ушане, Даян Мангбан не спустился бы с плато, чтобы разобраться с ним.

Если бы он не потерпел неудачу в нападении и не был вынужден вернуться с поражением, Даян Мангбан не напал бы на армию протектората Цыси, чтобы излить свою селезенку и Пулан Хэ не погиб бы в этом сражении.

Все эти события были взаимосвязаны.

— Лорд Маркиз, это хороший шанс!

Глаза Чэн Саньюаня стали яркими, и он начал говорить.

— Сегодняшний инцидент произошел только потому, что Фуменг Линча впустил тибетцев ради собственной корыстной выгоды. Мы можем использовать это, чтобы сообщить в Императорский Двор и избавиться от Фуменга Линча.

Слова Чэн Саньюаня сразу же нашли поддержку среди других офицеров.

— Верно. Фуменг Линча привел свою армию в Город Стали и угрожал лорду Маркизу, так что на этот раз лорд Маркиз может отомстить.

— На этот раз он отказался от общественного блага ради личной выгоды. Посмотрим, как он объяснит себя Имперскому Двору.

— Потери от пяти до шести тысяч не маловажны. Фуменг Линча, вероятно, никогда не предполагал, что однажды ему придется узнать, что означает фраза «попытаться украсть курицу и потерять рис, используемый для ее приманки».

— Лорд Маркиз, мы не можем дать ему уйти.

Офицеры высказали свое мнение.

Они могли легко представить, какое давление испытал Фуменг Линча после такой огромной ошибки.

— Довольно!

Ван Чун поднял руку и заставил офицеров замолчать.

Комната мгновенно стала мертвой. Все офицеры молча опустили головы, с уважением глядя на него.

В Городе Стали был только один голос, и это был голос Ван Чуна. Когда Ван Чун определился с чем-то, второго голоса не было.

— Этот инцидент не может свергнуть Фуменг Линча. — Сказал Ван Чун.

Хотя у него не было хорошего мнения о Фуменге Линча, и он даже лично подвергался угрозам с его стороны, Ван Чун не чувствовал ни малейшей радости или волнения в это время.

Эти пять тысяч солдат армии протектората Цыси могли быть подчиненными Фуменга Линча, но они все еще были солдатами Великого Тана. Таким образом, потери армии протектората Цыси были потерями Великого Тана.

Таким образом, Ван Чуну действительно было трудно чувствовать себя счастливым.

Но этот вопрос подтвердил убеждение Ван Чуна в том, что Фуменг Линча больше не был подходящим человеком в качестве генерального защитника Цыси. Если бы он не был одержим своими эгоистичными целями и не позволил Даяну Мангбану войти, этого бы никогда не произошло.

Ван Чун был уверен, что, когда армия протектората Цыси впустила Даян Мангбана, она никогда не ожидала, что Дайян Мангбан откусит от них кусок.

Нельзя было отрицать связь между этим и смертью Пулана Хэ.

Для генерала-протектора, обладающего огромным влиянием, было недопустимо оказаться в этой ситуации.

Ван Чун быстро восстановил самообладание, отбросив эти мысли в сторону.

— … Но если отпустить его, ему будет слишком легко. Если он останется на этом посту, кто знает, сколько солдат умрет? Место генерального протектора Цыси нужно освободить.

Слова Ван Чуна были мгновенно встречены приветствиями. Фуменг Линча был слишком знаменит, а его статус слишком высок. Когда он пришел со своими солдатами, чтобы угрожать Ван Чуну, все были настолько подавлены, что им стало трудно дышать.

Теперь они могли бы наконец преподать ему урок.

— Лорд Маркиз мудр. Фуменг Линча действительно не очень подходит для места генерального защитника Цыси.

— Даян Мангбан и его более двух тысяч солдат приложили все усилия, чтобы напасть на наш Город Стали, используя схемы, финты, тараны и даже воинов Металлических элементов, но ему все равно пришлось уйти с поражением. Лорд Маркиз даже убил более двухсот его людей. У Фуменга Линча так много солдат, но он потерял более пяти тысяч перед Даяном Мангбаном. Разница заметна с первого взгляда.

— Никто не поверит, что у Фуменга Линча все еще есть лицо, чтобы выставлять его напоказ и угрожать лорду Маркизу.

— На мой взгляд, лорд Маркиз — лучший кандидат на пост генерального протектора!

Офицеры высказали свое мнение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 742. Возвращение кавалерии Ушан!**

— Довольно!

Ван Чун махнул рукой.

Он собирался привлекать Фуменга Линча к ответственности не за свои личные недовольства, но потому что армия протектората Цыси понесет еще большие потери, если Фуменг Линча продолжит командовать ею.

Цыси будет сталкиваться со многими опасностями в будущем, угрозами со всех сторон. Способностей Фуменга Линча было едва достаточно для того, чтобы он мог удерживать форт, не говоря уже о проактивной атаке. Он был совершенно неспособен противостоять этим угрозам, поэтому было бы лучше, если бы его убрали.

Но Ван Чун не сказал ничего об этом Чэн Саньюаню, Су Шисюаню или другим офицерам.

Это нормально, что они не понимают. — Тихо сказал себе Ван Чун.

Откладывая в сторону вопрос Фуменга Линча, атака Даяна Мангбана и его Белых Храбрецов была предупреждением для Ван Чуна. Обороны Города Стали и его стражей было недостаточно, чтобы справиться с более серьезными инцидентами.

… Пришло время Ли Сие прибыть с солдатами Ушана.

Учитывая, сколько времени прошло, Ли Сие должен был почти закончить тренировку в деревне Ушан, и первая партия солдат Ушана должна была дебютировать. Белые Храбрецы были силой немного слабее, чем мамлюки, но их храбрость и свирепость были несравненными. Если бы была одна сила, которая могла бы превзойти их в Центральных Равнинах, это могла быть только «кавалерия Ушан», которая когда-то служила ему.

Флапфлап!

Несколько мгновений спустя птица-посыльный взлетела в небо и полетела в деревню Ушан.

......

— Слушай! Долг солдата — выполнять приказы. Начиная с этого момента, ты уже не деревенский житель Ушана, а солдат Великой Династии Тан. Твоя обязанность — защищать страну, защищать простых людей, у которых нет способность защитить себя!

— Чем больше способностей, тем больше ответственность. Это обязанность сильных! Так же и для вас, и для меня!

— Идти так же быстро, как ветер, замедляться так же аккуратно, как ветер, дующий в лесу, быть неподвижным, как гора в обороне, и атаковать так же агрессивно, как огонь в нападении, — это конечные цели каждого настоящего солдата, каждой правильной армии! И это также цель, которой все вы должны достичь. Солдаты не воины, а крупномасштабная битва между армиями — это не один на один поединок между воинами. Вы понимаете?

В долине деревни Ушан Ли Сие держал руки за спиной, его двухметровая фигура была прямой и стойкой, источая тяжелое давление горы. Ушанцы были могущественны, и подчинить их мог только человек, который был непреклонен и харизматичен, как Ли Сие, Непобедимый Великий Генерал.

По правде говоря, суждение Ван Чуна было верным. За короткий месяц прямолинейная и непреклонная личность Ли Сие завоевала уважение Ушана.

— Поняли!

В тот момент, когда Ли Сие закончил говорить, более пяти тысяч аккуратно выстроенных новобранцев ушана ответили в унисон, их крик раздался, как колокол.

Всего за месяц разница между этими новобранцами из Ушана и остальными жителями была как днем и ночью. Они были более энергичны, их позы более прямолинейны, и они уделяли больше внимания командной работе и выполнению приказов.

— Отлично!

Взгляд Ли Сие пронзил ряды с суровым выражением лица.

— Теперь первый сигнальный флаг на скале справа. У вас есть только семь секунд. Даже секундный перерыв приведет к провалу. Во время тренировки, если в ваших рядах появятся малейшие признаки беспорядка, вы сразу же потерпите неудачу. Понятно?

— Понял! — Новобранцы еще раз ответили в унисон.

— Неудача приведет к наказанию. Видите ли вы этих сотрудников рядом с площадью? Все вы должны знать, что произойдет!

Ли Сие ткнул пальцем, и резко заговорил.

Бум!

Издали раздался взрыв смеха, и энергичные новобранцы внезапно опустили головы или закрыли свои лица, все они имели смущенные и неестественные выражения лица.

Каждый из Ушанцев был исключительно мощным. Любой ребенок будет обладать удивительной силой, а обычный сельский житель сможет легко поднять две тысячи цзинь. Использовать обычные наказания против Ушана, в том числе стандартные военные наказания, было просто бессмысленно, поэтому Ли Сие выбрал другой путь.

Неспособность завершить учебную миссию по-прежнему приведет к избиению палками, но наказывали их женщины, а не солдаты. Эти ушанцы даже не хмурились, если им наносили удар в живот или выливалась половина их крови, но даже они не могли не побледнеть, когда видели женщин, которые держали палки.

Для стойкого мужчины, которого среди бела дня избивали женщины, было унижением. Это также был первый урок Ли Сие для них: чувство чести солдата!

Только если бы кто-то имел чувство чести как человек, он имел бы чувство чести как солдат.

— Си-эр, не подведи меня!

— Чжао Цзюэ, если ты посмеешь позволить себе быть избитым другой женщиной, и ты вернешься, я сниму твою кожу!

Долину окаймляли женщины из деревни Ушан, все они выкрикивали резкие предупреждения. Некоторые из них были матерями, а некоторые из них были возлюбленными. Дисциплинарные меры Ли Сие требовали, чтобы человек снимал штаны, чтобы его избивали, и как они могли наблюдать, как другие женщины избивали их сыновей или любовников, со спущенными штанами?

Чего больше всего боялись пять тысяч новобранцев Ли Сие, так это давления обеих сторон. Если бы у них был выбор между смертью и избиением женщиной без штанов, они предпочли бы смерть.

— Готов, начни!

Без малейшего колебания Ли Сие мрачно указал на маленький красный сигнальный флаг на горе почти в ста чжанах справа от себя и отдал приказ.

Бузз!

Преобразование охватило новобранцев. Независимо от того, опустили они головы или закрыли лица, новобранцы мгновенно выпрямились, их глаза ярко засветились энергией. Бум! Почти в тот момент, когда Ли Сие опустил руку, первый ряд из сорока новобранцев бросился вперед. Вытянув руки и бросившись вперед, они все поднялись на утес и начали подниматься в упорядоченном ряду.

Эти сорок Ушан все поднялись в одинаковом темпе, не оставляя ни единого разрыва. Если взглянуть со стороны, можно заметить, что все Ушанцы были даже на одной высоте идеально выровнены. Бузз! Через мгновение после того, как первый ряд поднялся на скалу, второй, четвертый, пятый… все пять тысяч солдат ожили, взбираясь по крутой скале, словно живой ковер, быстро «плывя» к вершине.

Да! Плавя!

Когда эти пять тысяч работали в унисон, идя с одинаковой скоростью, они внушали именно это чувство. Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что этот «ковер» состоял из бесчисленных колонн и рядов, поддерживающих аккуратные ряды марширующей армии.

Крутой обрыв был чреват опасностью, и просто взобраться на него было достаточно сложно, а тем более поддерживать стройные ряды! Но эти пять тысяч хорошо обученных новобранцев ушан сделали это.

— Ах!

Все наблюдающие жители деревни Ушан не могли не плакать в тревоге.

Несмотря на то, что это были жители села Ушан, которые взбирались на горы так же легко, как и ходили по земле, это все равно было чрезвычайно трудным делом. Восхождение одного человека было очень легким, но чтобы два человека лезли в унисон, было намного сложнее, и добавить троих было просто немыслимо.

Но теперь эти пять тысяч человек поднимались, сохраняя свои ряды, работая как один человек. Для Ушана это было просто немыслимо.

В этот момент все жители чувствовали глубокое уважение к этому двухметровому солдату на дне долины.

Свист!

Быстрый поток воздуха устремился вверх по склону утеса к небу.

Одна секунда, две секунды, три секунды, четыре секунды, пять секунд, шесть секунд, семь секунд!

За семь секунд пять тысяч новобранцев Ушана достигли вершины утеса, сохраняя при этом свои упорядоченные ряды.

Облака разошлись! Дождь прекратился!

Когда последний ряд солдат ушан достиг вершины, все затихло. Никто не шумел, и новобранцы из Ушана, казалось, соединились с горой.

Ударь как огонь! Стой неподвижно как гора!

Пять тысяч новобранцев-ушанцев успешно справились с этой задачей.

Увидев это, даже Ли Сие не мог не кивнуть. После почти месяца тренировок они наконец показали результаты. Так же, как сказал лорд Маркиз, эти Ушанцы были поистине естественными и идеальными воинами.

Тип тип!

Из задумчивости его вывел звук взмаха крыльев. Он поднял голову и увидел, что спускается птица-посланник.

— Мм?

Глаза Ли Сие расширились, и он вдруг что-то понял. Он протянул руку, на которую приземлилась птица, а затем взял письмо и начал его читать.

«Относитесь к этим словам как к приказу! Быстро возвращайтесь!»

В письме содержались эти несколько слов, но Ли Сие сразу понял, что они имели в виду.

— Пора…

Ли Сие посмотрел на пять тысяч новобранцев на скале. Солдаты обучались тысячу дней, чтобы их можно было использовать в одно мгновение. Ли Сие прекрасно понимал, что для этих солдат настало время дебютировать.

— Возвращайтесь!

Громоподобный голос эхом разнесся по горам.

Спустя час, пока остальная часть Ушана наблюдала, из деревни Ушан отправилась армия в пять тысяч человек. В этот момент никто не знал, какие изменения эти Ушанцы внесут на Центральных равнинах и остальной части мира.

......

Несколько часов спустя Ван Чун получил известие о том, что Ли Сие возвращается. Стоя на высоких стенах Города Стали, он увидел полностью бронированных солдат, поднимающих облако пыли. Хотя это было всего лишь около пяти тысяч солдат, они излучали ту же ауру, что и пятьдесят тысяч, или даже сто тысяч: импульс, способный разогнать горы.

Больше всего удивила скорость этих пяти тысяч солдат. Хотя они были пехотой, они шли со скоростью, сравнимой со скачущей лошадью.

Все люди на стенах могли лишь удивленно вздохнуть от этого вида.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 743. Новости от Хулайег**

Армия могла бы сделать так, чтобы ее солдаты быстро продвигались вперед, и для специальных миссий было весьма обычным делом, чтобы армия прошла сто ли за один день. Но даже армия при ее самом быстром продвижении не сможет достичь даже половины скорости этой приближающейся силы, тем более поддерживать такие аккуратные звания.

Шок от воздействие тысяч солдат, идущих в унисон, было действительно трудно описать!

— Невозможно!

— Эти солдаты такие могущественные! И они так дисциплинированы. В их рядах нет никаких признаков беспорядка. Откуда у лорда Маркиза такие впечатляющие войска!

— Какая впечатляющая аура. Они даже более грозные, чем Белые Храбрецы, которые напали прошлой ночью!

— Это те помощники, которых нашел лорд Маркиз?

Многие рабочие и охранники внутри и снаружи стен задыхались от изумления.

— Это солдаты Ушана, которых нашел лорд Маркиз?

На юго-западной стене Чжан Шоужи наблюдал за строительством, но, когда он увидел солдат Ушана, приближающихся с востока, он мысленно вздохнул. Он был одним из немногих, кто знал о существовании деревни Ушан, но это был также его первый раз, когда он увидел солдат Ушана.

Действительно грозные! Эта аура… Неудивительно, что лорд Маркиз послал генерала Ли! — Тихо сказал себе Чжан Шоужи.

Он испытал ужасное поле битвы раньше. Любой солдат, который смог пережить нападение армии Меншэ Чжао и У-Цана в войне на юго-западе, был элитой среди элит.

Но Чжан Шоужи чувствовал, что даже армия протектората Аннана во всей красе не может сравниться с войсками Ушана, возглавляемыми Ли Сие.

Войска Ушана шли быстро, и всего за несколько минут они оказались в нескольких сотнях чжан от Стального Города. В это время ворота открылись, и Ван Чун выехал вместе с Чэн Саньюанем и другими.

— Лорд Маркиз!

Увидев Ван Чуна, Ли Сие спешился и шагнул вперед, чтобы поклониться ему.

— Этот генерал завершил свою миссию. Первый этап подготовки солдат Ушана завершен. Лорд Маркиз, пожалуйста, осмотрите войска.

— М-м.

Ван Чун кивнул, его взгляд переместился с Ли Сие на пять тысяч солдат ушана. Эти Ушанцы были полностью отличны от тех, которых Ван Чун впервые встретил. Они были полностью экипированы в доспехи и уже принимали форму «кавалерии Ушана» его прошлой жизни.

— Неплохо. Я побеспокоил тебя. — Сказал Ван Чун, похлопывая Ли Сие по плечу.

Ли Сие был действительно очень способным. Мало кто в армии сможет обучить пять тысяч Ушанцев таким силам, как эта, таким дисциплинированным и хорошо обученным, что в один момент они смогут быть неподвижными, как гора, а затем такими же агрессивными, как огонь в следующий. Он был действительно достоин своего будущего статуса непобедимого великого генерала.

— Иди и отдохни. Оставь солдат мне! — Сказал Ван Чун.

Превратить этих изолированных жителей в знаменитую кавалерию Ушана было невозможно за одну ночь. Они до сих пор не взращивали это боевое искусство, созданное только для них, и не культивировали гору Ушан, который был тезкой их деревни. Самое главное…

Они не получили самое главное для кавалерии: своих боевых коней.

Все остальное готово. Единственное, чего не хватает, — боевых лошадей Хулайега, — Тихо сказал себе Ван Чун.

Пять тысяч кавалеристов-ушан нуждались в пяти тысячах боевых лошадей, и, если бы он хотели превосходных тюркских боевых лошадей, ему нужно было получить их от Хулайега.

Время уже на подходе. Интересно, как идут его приготовления?

Цыси разделял длинную границу с тюркскими степями, границу, которая была гарнизирована силами армии протектората Цыси, армии протектората Бейтина и Западно-Тюркского каганата. Обычно эти силы взаимно сдерживали друг друга, поддерживая мир и спокойствие с обеих сторон.

Но в такое время эта ситуация стала главным препятствием для способности Ван Чуна получить боевых лошадей. Пять тысяч боевых лошадей были не малым числом, и было невозможно скрыть такое большое стадо от глаз и ушей трех армий.

Учитывая нынешние отношения Ван Чуна с двумя генералами-защитниками, если этот переход будет обнаружен, существует вероятность от восьмидесяти до девяноста процентов, что все его усилия пойдут на помощь кому-то еще. Более того, такая крупная сделка на боевых коней никогда не будет иметь разрешения Западно-Тюркского каганата. Ведь Тюркский Каганат в настоящее время был врагом Великого Тана.

— Мне просто нужно посмотреть, какие у него трюки. — Тихо сказал Ван Чун.

По слухам, у Хулайега, как торговца лошадей номер один в тюркских степях, было много секретных каналов, которые могли позволить ему уклониться от глаз пограничных армий.

Настало время определить правдивость этих слухов.

— Все, следуйте за мной!

Ван Чун быстро вернулся к этому вопросу. Махнув солдатам рукой, он повел их в Город Стали.

......

В бескрайних тюркских степях огромные поля травы тянулись до самого горизонта. Здесь время, казалось, остановилось, запертое в цикле увядания и процветания, которое будет повторяться до конца времен.

— Хуах!

Крик внезапно разрушил безмятежность степи, и земля начала дрожать от грохота копыт. Тысячи высоких и красивых лошадей с лоснящейся шерстью начали приближаться с юго-востока.

— Хуах!

В мгновение ока и крика с юго-запада скакнуло еще одно стадо тюркских боевых лошадей. А потом с северо-запада, с северо-востока… В этом районе собрались стада боевых лошадей со всех сторон.

Через несколько минут все боевые кони собрались в огромное стадо из более чем десяти тысяч лошадей.

Брииии!

Пастухи ездили вокруг лошадей, постоянно отгоняя их назад и следя за тем, чтобы они не убежали.

Пока они это делали, бородатый турок с бакенбардами спешился на ветру и начал пробираться сквозь стадо. В конце концов он достиг турка среднего возраста, довольно пышного телосложения, с двумя бронзовыми черепами на плечах.

— Боба, все десять тысяч лошадей из разных племен прибыли. Все они самые качественные боевые кони. Они не требуют никакой подготовки и нуждаются только в седле.

— Боба- была формой обращения. В тюркском языке оно использовалось для обозначения уважаемого старшего или самого желанного гостя. Во всей тюркской степи был только один человек, к которому можно было обращаться таким же образом, в то время как его приветствовали различные племена, и это был тюркский конный торговец номер один, Хулайег.

— Хахаха, хорошо! Скажи вождям, что если они последуют за Хулайегом, они смогут пировать и пить, как им заблагорассудится, и что я, Хулайег, никогда не буду относиться к ним плохо! Теперь мы можем сообщить этому молодому маркизу и провести первую сделку!

Хулайег сидел на красной ферганской лошади, и излучал высокий воздух, глядя на огромное стадо лошадей, его смех эхом разносился по степи.

......

Тип тип!

Два дня спустя птица-курьер влетела в резиденцию Ван Чуна в Стальном Городе. В резиденции Ван Чун сидел, скрестив ноги, перед столом, просматривая Журнал путешествий западных регионов, который прислал Ян Хунчан.

Это был рукописный рассказ о различных королевствах западных регионов, которые Ван Чун лично попросил Ян Хунчана найти для него.

Когда он увидел, как птица влетает в его кабинет, глаза Ван Чуна расширились.

— Хулайег!

Ван Чун мгновенно узнал черную полосу на правой ноге птицы. Это была птица, которую Ван Чун подарил Хулайегу, чтобы они могли общаться друг с другом в любое время.

— Так быстро!

В глазах Ван Чуна появилось удивление, и он быстро снял письмо с ноги птицы. Письмо Хулайега было искаженным и неряшливым, но его письмо содержало именно те новости, которые Ван Чун хотел увидеть.

— Вашему превосходительству, молодому маркизу Ван Чуну, подготовлена первая партия из десяти тысяч лошадей. Обмен произойдет через два дня, с доставкой товара при получении оплаты. Я лично отправлю боевых коней в Стальной Город вашего превосходительства!

Хотя Хулайег делал все возможное, чтобы подражать официальному языку Великого Тана, его язык все еще был совершенно косным. Но ничего из этого не было важно. Гораздо важнее, что Хулайегу действительно удалось подготовить десять тысяч высококачественных тюркских боевых коней.

— Я действительно сделал правильный выбор! Этот Хулайег имеет некоторые уловки. Это стоило того, чтобы пойти в западные регионы и разыскать его!

Глаза Ван Чуна сияли от радости, и он схватил письмо. Хулайег действительно преподнес ему приятный сюрприз.

Десять тысяч боевых лошадей, качественных тюркских лошадей, были немалым числом, равносильным пылающему огню в темной ночи. Для такого большого стада было трудно избежать внимания других, особенно западно-тюркского кагана. Если бы он обнаружил это, сделка была бы немедленно прервана.

Но Хулайег был, очевидно, отличным стратегом. Ему удалось не только собрать столько прекрасных тюркских боевых лошадей, он даже собирался лично доставить их в Город Стали.

Это был чудесный сюрприз!

— Это Хулайег?

Голос Ли Сие донесся сзади. В последние несколько дней после возвращения в город он узнал от Ван Чуна о Хулайеге.

— М-м! — Ван Чун кивнул.

— Я оставлю этот вопрос вам. Приведите несколько человек и встретьтесь с ним.

— Этот генерал понимает. — Ли Сие кивнул. Боевые кони имели огромное значение для кавалерии. Ван Чуну не нужно было объяснять это ему. Ли Сие, возможно, даже больше заботился об этой сделке, чем Ван Чун.

— Мм, эта сделка включает в себя миллион таэлей золота. Хулайегу, вероятно, потребуется часть оплаты заранее. Золото у старшего Чжана Шоужи. Возьмите несколько человек с собой, чтобы получить его. Я оставляю все вопросы, связанные с Хулайегом, в эти ранние сроки на вас, и вы можете принять любое решение по своему усмотрению.

— Если вы обнаружите, что Хулайег не годится, вы должны знать, что делать. — Сказал Ван Чун.

Хотя репутация Хулайега как тюркского торговца лошадей номер один путешествовала по миру, Ван Чун не полностью доверял ему.

Если Хулайег столкнется с какой-то неудачей или начнет юлить, Ли Сие был полностью способен справиться с ситуацией.

— Да!

Ли Сие быстро ушел. Когда он ушел, Ван Чун отодвинул стол и медленно подошел к окну. Его глаза смотрели на небо, а его сердце было в смятении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 744. Десять тысяч высококачественных тюркских боевых лошадей!**

Ван Чун рассматривал эту первую сделку с Хулайегом с чрезвычайной важностью. Если в этой сделке не было никаких скрытых схем, и все прошло гладко, его собственные планы могли быть наконец реализованы.

Если Хулайег сможет привести ему одну партию тюркских боевых лошадей, он определенно сможет привести вторую, третью и даже больше. Возможно, с помощью этого торговца лошадьми номер один Великий Тан мог бы получить бесконечный поток высококачественных боевых лошадей из тюркской степи, заполняя самую большую слабость Великого Тана.

— Это действительно захватывающе! Хулайег, я надеюсь, что ты не разочаруешь меня…- пробормотал Ван Чун.

За окном подул ветер!

Никто не знал, что в отдаленном Ушане разразилась буря, которая постепенно охватит все западные регионы.

......

Хулайег был действительно настолько осторожен, как и предсказывал Ван Чун. Вскоре после первого письма Ван Чун получил второе письмо от Хулайега. Он даже послал слугу, переодетого в торговца драгоценностями Ху, войти в Город Стали.

Перед проведением этой первой сделки Хулайег надеялся, что сможет получить предоплату в размере ста тысяч таэлей. Это вызвало настоящую ссору среди подчиненных Ван Чуна, но, в конце концов, Ван Чун отверг их всех и отдал сто тысяч таэлей слуге.

Чтобы заключать крупные сделки, требовалось правильное поведение, и было невозможно совершать такие сделки без риска. По сравнению с выгодами, которые Великий Тан мог получить в будущем, сто тысяч таэлей вообще ничего не значили.

Благодаря этой предоплате детали сделки были быстро проработаны. Время было установлено на два дня позже, ночью. По истечении первого периода Цзы они встретятся в месте, расположенном в ста ли к северо-западу от Стального города, чтобы обменяться.

Но Хулайег сделал дополнительный запрос. Он надеялся, что Ван Чун будет там лично.

Время пролетело, и два дня быстро прошли. Наступило время для деловой сделки.

Это была безлунная и ветреная ночь, тусклые звезды служили единственным источником света.

Аккуратные ряды солдат стояли под звездами, молча ожидая.

Прождав четыре часа, Чэн Саньюань больше не мог сдерживать вопрос. — Лорд Маркиз, так много времени прошло, так почему турки еще не появились? Может быть, они не придут?

— Правильно! Туркам нельзя доверять. Он знает, что наш Великий Тан находится в состоянии войны с западными турками, поэтому очень подозрительно, что он все еще продает нам лошадей. Может, он просто украл сто тысяч золотых таэлей. Если бы он действительно хотел заключить сделку, он бы уже приехал. — Су Шисюань согласился со своим коллегой.

Назначенное время для сделки было концом периода Цзи, но теперь был почти рассвет, а Хулайег все еще не появился. Это очень беспокоило всех офицеров Ван Чуна.

— Ха-ха, расслабьтесь. Это всего лишь сто тысяч таэлей. По сравнению с общей стоимостью нашего контракта, это как один волос из девяти быков. Ради этого даже не стоит смотреть в глаза Хулайегу.

Ван Чун стоял прямо, его руки держались за спиной, и его волосы были подбиты ветром. Ван Чун был гораздо более сдержанным, чем его подчиненные. Он ждал четыре часа, но в его осанке не было намека на раздражение.

— Турки отличаются от нас, Танцев. У них нет сильного чувства времени. То, что назначенное время было периодом Цзы, но они все еще не появились, полностью соответствует их стилю. Вы привыкнете к это через несколько раз. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Когда он просто бездельничал в столице, он познакомился со многими Ху. У Ху были довольно раскованные личности, и у них не было концепции времени. Они часто просто пили себя глупо до рассвета, а затем продолжали пить на следующий день. Часто приходилось ждать два или три дня после назначенной встречи, чтобы они приехали.

Более того, степь была обширной и бесконечной. Ее можно было пройти свободно, и пейзаж выглядел одинаково везде, куда бы ни посмотрел. Когда кто-то начал жить там свободной и непринужденной жизнью, было очень странно иметь представление о времени.

Напротив, если бы Хулайег был вовремя, Ван Чун начал бы подозревать, что он что-то планирует.

Тыгыдык!

Пока они разговаривали, в темноте раздался грохот копыт, что сразу привлекло всеобщее внимание.

— Лорд Маркиз, посмотри туда! — Закричал кто-то.

Толпа повернулась в направлении шума и увидела быстро приближающуюся маленькую фигуру. Когда она приблизилась, они могли сказать, что это был энергичный боевой конь, его грива развевалась на ветру.

Благодаря позе, движениям и скорости этого боевого коня, даже тот, кто не понимал в боевых лошадях, сможет сказать, что это высококачественный боевой конь.

Боевой конь быстро поскакал в сторону танских солдат, но это только смутило их.

Ушан был бесплодным и отдаленным местом. Здесь не должно было появиться ни одного беспошлинного боевого коня. И в эту тихую ночь, что это значило, что к ним скакал только один боевой конь?

— Ха-ха, Хулайег действительно заслуживающий доверия человек. Я не ошибся в выборе!

В то время как все остальные были смущены и озадачены, Ван Чун расплылся в улыбке, его уши, казалось, что-то слышали.

— Сюй Кейи, будь готов. Через несколько минут нам нужно будет провести сделку.

— Да, лорд маркиз!

Сюй Кейи взглянул на множество деревянных сундуков с золотом рядом с собой и кивнул. Хотя он не понимал, что случилось, солдат должен был выполнять приказы.

Независимо от того, что просил Ван Чун, он обязательно выполнил бы это.

Румбл!

Пока они разговаривали, трава под ними начала дрожать, и послышалось тихое урчание. Сначала оно было едва слышно, но быстро превратилось в сотрясение земли.

— Вон там! Смотри! Так много боевых лошадей! — Кто-то начал кричать, и все быстро поняли, что с северо-запада приближается огромное стадо боевых лошадей.

Грохот, который они услышали, был звуком всех этих скакунов, скачущих вместе.

— Хахаха, молодой мастер Ван, мы наконец встретились…

Из-за боевых лошадей раздался грубый смех. фвииит! Издали донесся пронзительный свист, и массивная волна скачущих боевых лошадей начала замедляться и даже раздалась влево и вправо.

В середине этого разделяющегося стада несколько фигур на боевых лошадях подъехали к Ван Чуну. Тот, кто вел их, был слегка пухлым мужчиной с двумя черепами размером с кулак, торчащими на его плечах. Когда ветер дул сквозь них, они издавали резкий звук, очень похожий на плач призраков.

Ван Чун сразу же узнал этого человека как торговца лошадьми номер один, Хулайега.

— Хахаха, я действительно сделал правильный выбор!

Глаза его просветлели, а разум радовался. Ван Чун схватил поводья боевого коня и сел на него, скача, чтобы поприветствовать Хулайега.

— Лорд Маркиз, будь осторожен! — Его подчиненные с тревогой последовали за ним.

На расстоянии две боевые лошади встретились, и Ван Чун и Хулайег спешились.

— Хахаха, молодой мастер Ван, спасибо! Я действительно не могу тебя отблагодарить должным образом!

Неожиданно, первое, что сделал Хулайег после спешивания, тепло обнял Ван Чуна.

— Лорд Маркиз!

Прежде чем Ван Чун успел что-то сказать, его подчиненные запаниковали от внезапного действия турка. Чэнь Бин, Гуань Юй и другие офицеры подсознательно потянулись за оружием.

— Не паникуйте. У него нет плохих намерений.

Ван Чун протянул руку, чтобы остановить их, затем повернулся к чрезмерно восторженному Хулайегу и усмехнулся.

— Сэр Хулайег, что случилось с вами так внезапно, благодаря мне?

— Это было необходимо, необходимо. Молодой мастер Ван действительно бог. Если бы не ваше напоминание, я был бы действительно обманут непутевым человеком. Этот ублюдок. Я так ему доверял, он управлял всей моей собственностью, и вот, как он отнесся ко мне!

Хулайег был в волнении.

Несмотря на растерянность, Ван Чун быстро понял, что происходит. Хулайег, вероятно, говорил о своем управляющем Ялуге. Во время своего визита в западные регионы перед отъездом Ван Чун предупредил Хулайега присматривать за этим конкретным управляющим. Оказалось, что этот шаг был эффективным.

— Молодой мастер, вы можете сказать мне? Как вы узнали?

Хулайег в волнении поднял голову к Ван Чуну.

После того, как Хулайег подписал контракт с Ван Чуном, он пробежал по всей степи, собрав десять тысяч самых качественных боевых лошадей, чтобы завершить сделку с Ван Чуном. Он даже назначил время для совершения сделки.

Но неожиданно, прямо в тот момент, когда он собирался уйти, чтобы провести сделку вчера, его чрезвычайно доверенный управляющий Ялуг попытался воспользоваться возможностью сбежать с наложницей Хулайега и большей частью его богатства.

Надо сказать, что Ялуг управлял теперь восемьюдесятью процентами состояния Хулайега. Это было состояние, которое было построено на десятилетиях работы и всевозможных рисках.

Если бы он не прислушался к предупреждению Ван Чуна и не послал людей, чтобы они постоянно следили за Ялугом, таким образом, заранее узнав его план, последствия были бы просто немыслимы.

Этот вопрос был также частично ответственен за опоздание Хулайега больше чем на четыре часа.

Прямо сейчас Хулайег почувствовал, что ему действительно повезло, что он серьезно отнесся к предупреждению Ван Чуна. Но когда произошел инцидент, у Хулайега внезапно возник вопрос, который он счел невозможным подавить.

Даже он не смог предсказать, что его собственный управляющий собирается его предать, так как же узнал Ван Чун, Ханец?

— Хе-хе, у меня, естественно, есть свои методы. Кроме того, сэр Хулайег не считает ведь, что только в западных регионах и в степи есть Ху, верно? И как сэр Хулайег решил, что мне удалось вас найти?

Ван Чун посмотрел на Хулайега с глубокой улыбкой на губах.

Естественно, он не мог сказать Хулайегу правду о Ялуге, но последствия его слов были очевидны. Ван Чун чувствовал, что отношение Хулайега по сравнению с их первой встречей было похоже на день и ночь. Даже сделка в несколько десятков тысяч золотых монет не могла бы достичь такого эффекта.

До тех пор, пока у Хулайега было хорошее впечатление о нем, у Ван Чуна была возможность использовать его для получения бесконечного потока высококачественных боевых лошадей из тюркской степи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Период Цзы был одним из двенадцати двухчасовых периодов, которые древние китайцы использовали для разделения времени на один день. Он продолжался с 11 часов вечера до 1 часа ночи, поэтому собрание по сделке проводится после 1 часа ночи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 745. Шок!**

Хулайег выглядел убежденным объяснением Ван Чуна. Клан Ван был одним из великих кланов столицы, кланом министров и генералов. Он распространил свои корни на все уровни общества, не считая еще и положения Ван Чуна.

Ху не просто жили в западных регионах и тюркских степях. В столице Великого Тана также было много Ху, но это был факт, который многие люди легко забывали.

Ван Чун имел в виду, что среди Ху, которых он знал в столице, были некоторые друзья Хулайега, и один из них также рассказал Ван Чуну о Ялуге.

И эти Ху также рассказали Ван Чуну о деятельности Хулайега в западных регионах.

Глядя на Ван Чуна, Хулайег нашел этого юношу загадочным и непостижимым. Это правда, что власть клана Ван в столице была огромна, но, чтобы иметь возможность узнать об одном из его управляющих и его наложнице, эта сила была просто невероятной.

Хулайегу казалось, что он стоит перед бездонной пропастью.

Но у Ху и Хань были разные приоритеты. Несмотря на то, что Хулайег преодолел это чувство тайны, он быстро пришел в себя.

— Хахаха, с таким другом, как Юный Мастер Ван, о чем мне беспокоиться? Чтобы выразить свою благодарность Молодому Мастеру Вану, я добавил тысячу дополнительных тюркских боевых лошадей лучшего качества.

— Молодой мастер Ван, у меня такое чувство, что мы будем очень хорошими друзьями!

Хулайег постучал по груди Ван Чуна и от души рассмеялся.

Этот показ действительно застал группу Ван Чуна врасплох. Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чэнь Бин, Гуань Ю и другие офицеры прояснились, и даже Ван Чун был застигнут врасплох.

Одна тысяча боевых лошадей стоила десять тысяч таэлей золота, но сейчас это не было так важно для Ван Чуна. Важнейшей вещью были сами боевые кони.

Эти тюркские боевые кони были настолько прекрасного качества, что были практически бесценны.

И они были именно тем, что было нужно Ван Чуну больше всего.

Прямота Хулайега была действительно неожиданной. Ван Чун внезапно понял, как Хулайег мог иметь так много связей, мог так хорошо понять Западный и Восточно-Тюркский каганаты и стать главным торговцем лошадьми в степи.

— Хорошо! Сэр Хулайег, я не буду тратить время на шутки. Я приму этот великий подарок. В будущем, если сэр Хулайег будет нуждаться в чем-либо, просто скажи слово. Пока это в моих силах, я сделаю все возможное чтобы удовлетворить вас. — Сказал Ван Чун.

Если этот Хулайег продолжит свой первоначальный курс, он умрет максимум через три месяца. Вот почему Ван Чун спешил заключить с ним сделку.

Но, увидев прямолинейность Хулайега и то, как тот знал, как отплатить за доброту, Ван Чун внезапно получил намного лучшее впечатление от этого торговца лошадьми.

Хотя он не знал, сможет ли добиться успеха, он все же хотел попробовать и посмотреть, сможет ли он спасти торговца лошадью номер один от его судьбы.

В будущем Хулайег может сыграть очень большую роль в Великом Тане.

С обменом приветствиями, Ван Чун быстро перешел к основной теме. Ван Чун приказал Сюй Кейи передать Хулайегу девятьсот тысяч золотых монет, отправив Чэн Саньюаня и остальных осмотреть боевых лошадей. Хулайег привел с собой одиннадцать тысяч боевых лошадей, все они были мускулистые и с сильными костями. Даже тот, кто не понимал в лошадях, мог чувствовать, что качество этих лошадей было очень высоким, и Хулайег действительно сделал все возможное.

— О, это верно, сэр Хулайег, я мог бы также дать вам второе слово совета.

Сразу после того, как сделка была завершена, и обе группы собирались уходить, Ван Чун внезапно остановился и посмотрел на Хулайега с загадочной улыбкой на лице. Когда Хулайег увидел эту улыбку, его сердце немедленно начало зловеще биться.

Это был не первый раз, когда Хулайег видел такую улыбку. В последний раз, когда он видел эту улыбку, его доверенный управляющий Ялуг почти сбежал с более чем половиной его состояния.

— Что бы ни сказал молодой мастер Ван, Хулайег вымоет уши и послушает.

На этот раз Хулайег проявлял полное уважение, даже следуя этикету Центральных Равнин, и сложил руки, поклонившись. В тюркских степях такого рода обычаев не было, поэтому можно легко представить, насколько Хулайег уважал совет Ван Чуна после инцидента с Ялугом.

— Ха-ха, если сэр Хулайег поверит в меня, то в течение следующих семи дней вы не должны выходить из дома. Кроме того, если вам нужно уйти, наденьте броню под одеждой. Наконец… сделайте все возможное, чтобы не идти «на восток».

С этими словами Ван Чун ушел. Хулайег остался на месте, потерял дар речи и был ошеломлен.

— Хуах!

Вдали послышались крики, и несколько сотен элитных воинов погнали более десяти тысяч лошадей в ночь, раздувая большие облака пыли.

— Боба, может этот Танец нас просто пугает? Никто не знает о наших передвижениях по степи, так как он мог узнать? Кроме того, мы уже встречались с вождями на востоке, и в течение следующих десяти дней мы будем настолько заняты, что у нас даже не будет времени вернуться. На мой взгляд, эти слова ненадежны… Возможно, последний раз был просто совпадением, предположением! — Подчиненный, который служил Хулайегу в течение многих лет, больше не мог сдержать свои жалобы.

По правде говоря, ни один из турков не очень любил Тан, и даже бизнес не мог этого изменить. Они были особенно недовольны высоким поведением Ван Чуна, который, казалось, все контролировал. Кроме того, их хозяин был слишком дружелюбен с этим Ханьцем. Несмотря на то, что он служил своему хозяину много лет и благодаря многим коммерческим сделкам, он впервые увидел, как его хозяин так тепло относится к ханьцу, даже подарив ему тысячу тюркских боевых лошадей высочайшего качества.

— Вудучи, ты не прав!

Реакция Хулайега была совершенно неожиданной. Глядя в ту сторону, куда ушел Ван Чун, он начал морщить лоб.

— Восток, о котором он говорит, — это не восточная степь нашего Западно-тюркского каганата, а Восточно-тюркский каганат!

Слова Хулайега ошеломили его подчиненного. Связи Хулайега были настолько обширны, что они были ограничены не только Западно-Тюркским каганатом. У Хулайега также было много глубоких связей с племенными вождями степи, которыми правил Озмиш Каган.

Недавно Хулайег назначил встречу с несколькими влиятельными вождями, с которыми у него были очень близкие отношения. Но мало кто знал об этом, и Хулайег назначил встречу не так давно. Как узнал Ван Чун?

Если он знал даже такой секрет, то его способности были просто немыслимы!

— … Может быть, он говорит, что кто-то попытается навредить мне во время этой встречи? — Пробормотал про себя Хулайег.

Он действительно хотел отнестись к предупреждению Ван Чуна как к шутке, но с прецедентом Ялуга Хулайег не смел относиться к словам Ван Чуна легкомысленно. Обернувшись, Хулайег ушел, у него на уме было много мыслей.

......

Отложив в сторону Хулайега и деятельность на тибетской границе, солнце взошло с востока, разрушив темноту. За одну ночь темное стадо из одиннадцати тысяч тюркских боевых лошадей появилось за пределами Стального Города, поразив всех.

Однодневный строительный проект Ван Чуна был достаточно удивительным, и дополнительное появление всех этих боевых лошадей действительно вызвало у всех огромный шок. Разведчики и шпионы были особенно запуганы, и посыльные птицы были поспешно отправлены к хозяевам.

— Что? Более десяти тысяч боевых лошадей? Вы с ума сошли? Как могло быть так много боевых лошадей?

Даже Фуменг Линча, который в настоящее время имел дело с последствиями смерти Пулана Хэ и вопросами Императорского Двора, был напуган, услышав эту новость. Его первой реакцией было то, что это было невозможно. Цыси находился на критическом пути между западными регионами и сердцем Великого Тана и охранял три границы: границу У-Цана, границу Западно-Тюркского каганата и границу западных регионов. Эти три границы все охранялись его солдатами.

Это была не одна или две лошади, а более десяти тысяч. Им было невозможно избежать его внимания. Если Ван Чуну удалось получить так много боевых лошадей, почему он ничего не слышал об этом заранее? Всем его хорошо обученным подчиненным платили и кормили для того, чтобы они ничего не делали?

И хотя он мог в некоторой степени понять, как можно построить город за ночь, как могло так много боевых коней пройти через границу, оставшись незамеченными ни одним солдатом?

Было ли это действительно чудо? Они вышли из воздуха?

Он никогда не поверит таким абсурдным новостям.

Подчиненный генерал встал на колени и поспешно сказал:

— Милорд, этот генерал уже отправил три группы для проверки, и эта информация была подтверждена вне всякого сомнения. Этот генерал готов поставить на это свою жизнь. —

Все враги вокруг Цыси и западных регионов полагались на кавалерию. Тибетцы, турки, королевства западных регионов сделали, и даже далекий Аббасидский Халифат и Харакс Спасину полагались в основном на кавалерийские армии.

В этой сложной обстановке можно легко представить, насколько важны были боевые кони. Но в его крошечном владычестве у Ван Чуна внезапно появилось более десяти тысяч боевых лошадей.

Несмотря на то, что он был могущественным Генералом-Защитником, который наблюдал за всем Цыси, у него было всего на несколько лошадей больше, чем у Ван Чуна, так как он мог принять такой результат?

Фуменг Линча стоял в коридоре, в оцепенении уставившись на своего нервного подчиненного.

......

В этот момент Фуменг Линча был не единственным, кто был шокирован десятью тысячами тюркских боевых лошадей Ван Чуна.

— Этот мальчик даже имеет такие способности?

В далеком городе Большой Медведицы в Лунси глаза Гешу Хана мерцали. Положив руки на стол из сандалового дерева, он медленно встал.

Он должен был признать, что младший сын клана Ван действительно преподнес ему большой сюрприз.

Внезапно он начал чувствовать, что все начинает противоречить его предсказаниям.

— Какова реакция Фуменга Линчи? — Спросил Гешу Хан.

— Сторона Фуменга Линча все еще занята, отвечая на вопросы имперских цензоров при дворе. Вероятно, у него не так много энергии, чтобы обратить внимание на эту область, но, исходя из того, что мы слышали, Фуменг Линча, кажется, находился в яростном гневе, узнав об этом. — Сказал офицер Большой Медведицы Гешу Хану.

— Это соответствует моим ожиданиям. Учитывая его отношения с этим наследником клана Ван, он никогда не будет счастлив от этого.

Правая рука Гешу Хана начала подсознательно стучать по столу, и он задумался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 746. Конкурс дерзости!**

Гешу Хан поднял взгляд к потолку кабинета, но его мысли были в другом месте.

Боевые кони были слишком привлекательной перспективой!

В предыдущем кризисе, во время сражений Армии Большой Медведицы с Ви Тадрой Кхонгло и ДуСун Мангпоче, многие боевые кони были потеряны. После этого Гешу Хан обратился к директору императорских коней с просьбой пополнить эти потери.

Но боевые кони всегда были одной из слабостей императорского двора. Гешу Хан сделал запрос давным-давно, но боевые кони до сих пор не поступили.

Гешу Хан никогда не ожидал увидеть ресурс, в котором так нуждалась армия Большой Медведицы в далеком Ушане.

Боевые кони высочайшего качества были искушением, перед которым Гешу Хан не мог устоять!

Гешу Хан внезапно осознал, что недооценивает средства Ван Чуна. У этого мальчика сейчас было то, что срочно требовалось многим генералам-протекторам.

— Десять тысяч боевых лошадей — это не малое количество. Маленький Ушан не сможет использовать их всех. — сказал Гешу Хан. — Цин Цзе, напиши письмо в Императорский Двор, чтобы директор Императорских Лошадей дал нам часть этих боевых лошадей. Кроме того, напиши письмо и самому младшему сыну клана Ван…

— Это… Милорд, мы действительно собираемся признать поражение перед этим парнем? — Сказал в шоке генерал при Гешу Хане, известный как Цин Цзе.

Он ясно помнил, что приказы, которые ранее дал ему Великий Генерал, касались этого отпрыска клана Ван, но в мгновение ока Великий Генерал занял совершенно противоположную позицию.

Более того, учитывая статус, возраст и стаж великого генерала, ему было слишком сложно признать поражение перед таким юным парнем. Вся армия Большой Медведицы, возможно, не сможет снова показать свое лицо.

— Ха-ха, кто сказал, что мы должны уступить? Нам все еще нужны боевые кони, и это для общественного блага, в то время как наши отношения с мальчиком — это личное дело. И если этот мальчишка не сможет даже выдержать такого большого давления, будет лучше, если он уйдет сейчас, пока еще рано. — Спокойно сказал Гешу Хан, поглаживая бороду.

......

В четырех гарнизонах Анси, к западу от западных регионов, люди также следили за деятельностью вокруг Стального Города. Тип тип! Птица-посланница спустилась не в руки Гао Сяньчжи и Фен Чанцина, а в руки смуглого и бородатого генерала.

Помимо самых срочных новостей, все сообщения, отправленные в Анси, должны были пройти проверку этого доверенного генерала Гао Сяньчжи, прежде чем оказаться в его руках.

— Одиннадцать тысяч лучших тюркских боевых коней? Откуда взялись эти нелепые новости? О чем думают разведчики?

— Разве они не знают, сколько стоят одиннадцать тысяч высококачественных боевых лошадей? И просто иметь денег недостаточно. В прошлый раз лорд-покровитель хотел обменять боевых лошадей и предложил сделку с турками, но ему было немедленно отказано. Лорд-покровитель не смог этого сделать, так как же смог неопытный подросток?

— И кроме того, как Фуменг Линча мог пропустить так много боевых лошадей за границу?

Смуглый генерал фыркнул, презрительно отбросив письмо, распыляя его в воздухе.

— У лорда-покровителя и других уже достаточно мыслей. Нет необходимости давать им это письмо.

— Да, генерал!

С этими словами быстро наступило молчание.

......

В отдаленном протекторате Бейтина, заместитель генерального протектора Ань Сишун также получил эту новость. Но в отличие от других мест, первое, что сделал Сишун после получения новостей, — это начал осматривать оборонительные сооружения вдоль границы Бэйтин-Цыси.

В это же время птица-посланник вылетела в далекую столицу.

......

— Интересно! Гешу Хан, Фуменг Линча, Ань Сишунь и другие генералы Ху направили совместный мемориал в императорский двор, требуя от нас лошадей.

В Городе Стали Ван Чун отложил свое письмо от Императорского Двора и усмехнулся.

Для этих внушительных генералов-защитников и великих генералов подписать совместный мемориал с просьбой о лошадях от «второстепенного персонажа», подобного ему, было по-настоящему немыслимо.

— Лорд Маркиз, они просто хотят получить долю добычи!

— Лорд Маркиз потратил так много времени и энергии и даже миллион золотых монет, но они ничего не сделали и хотят, чтобы он поделился с ними. Это слишком.

Офицеры в комнате были в ярости. Ван Чун лично отправился в западные регионы, устранил все препятствия и потратил огромное количество золота, чтобы получить этих одиннадцать тысяч скакунов.

Эти боевые кони едва прибыли в Город Стали, и эти люди уже позарились на долю от них. Но как что-либо в мире может прийти бесплатно?

Горообразный Ли Сие вдруг заговорил:

— Лорд Маркиз, с этим трудно разобраться. Боевые кони — это ресурс, контролируемый Императорским Двором. Наличие здесь десяти тысяч боевых коней уже является нарушением закона. Если эти Генеральные Защитники хотят создать для нас проблемы в этом вопросе, Лорду Маркизу будет очень трудно получить какое-либо преимущество.

До того, как его перевел Ван Чун, он некоторое время служил в протекторате Бейтина, поэтому немного знал о дворцовых законах, касающихся боевых лошадей.

Более того, поскольку Бейтин граничил как с Западным, так и с Восточно-Тюркским каганатами, он был особенно суров в применении положений о боевых лошадях.

Строго говоря, сделка Ван Чуна с Хулайегом была незаконной. Если Фуменг Линча или другие генералы-протекторы захотят критиковать его за это, Ван Чуну действительно будет трудно найти какое-либо оправдание.

— Ха-ха, если они захотят что-то сделать, им сначала нужно иметь на это способности.

Ван Чун улыбнулся, его правая рука слегка постукивала по столу. Выражение его лица было спокойным, без малейшего намека на панику.

— Если они хотят сказать, что я нарушил законы Императорского Двора о боевых лошадях, то они действительно будут атаковать с неправильной точки зрения. Императорский Двор был главным сторонником этой сделки, а я был всего лишь посредником. После этих десяти тысяч боевых лошадей — более девяноста процентов остальных боевых лошадей будут переданы в императорский двор, чтобы директор императорских лошадей мог их распределять и управлять ими.

Если бы сделка с Хулайегом прошла гладко, в будущем появились бы триста-четыреста тысяч боевых лошадей, и при определенных обстоятельствах это число могло удвоиться.

Такое огромное количество не могло быть использовано десятками тысяч воинов Ушана. Ван Чун всегда планировал отправить других боевых лошадей в императорский двор.

Если Фуменг Линча попытается создать ему проблемы из-за этого, значит, он действительно ошибется!

И кроме того, у Ван Чуна также был Король Сун!

— Правильно, пришло письмо от великого генерала Большой Медведицы Гешу Хана, прямо просящего у нас боевых лошадей. — Внезапно сказал Сюй Кейи. — Лорд Маркиз, мы должны предоставить их ему?

Помимо давления со стороны двора, Город Стали также получил письмо от Гешу Хана в его статусе Великого Генерала армии Большой Медведицы, в котором он выразил надежду, что Ван Чун сможет снабдить его некоторым количеством боевых лошадей.

Из генералов-защитников он был единственным, кто отправил Ван Чуну личное письмо.

Кабинет сразу замолчал. Никто не смел безрассудно комментировать вопросы, касающиеся генералов-защитников. Это был вопрос между чиновниками, каждое действие которых имело далеко идущие последствия и затрагивало бесчисленное количество людей.

Никто не смел делать какие-либо опрометчивые оценки.

Плюх, плюх!

Правая рука Ван Чуна слегка барабанила по столу, в его глазах появилось задумчивое выражение. Гешу Хан отправил ему личное письмо и, несмотря на их отношения, попросил у него боевых лошадей.

Честно говоря, Ван Чун был весьма удивлен.

— Интересно! Этот Великий Генерал Большой Медведицы разыгрывает свою руку совершенно неожиданным образом!

Когда Ван Чун пробормотал про себя, на его губах появилась легкая улыбка.

— Дайте ему коней! — Вдруг сказал Ван Чун.

Его короткий приказ создал огромные волны в кабинете.

— Лорд Маркиз, Гешу Хан — это Ху. Он никак не может скрывать благие намерения!

— И лорд Маркиз, не забывайте, как он хотел разобраться с лордом Маркизом во время инцидента с региональными командирами.

— Этого нельзя допустить. Гешу Хан является соперником лорда Маркиза, и разведчики армии Большой Медведицы до сих пор находятся в этом районе. Если лорд Маркиз даст ему лошадей, он слишком легко отделается!

Решение Ван Чуна застало их всех врасплох, и даже Ли Сие не мог удержаться от удивления.

— Лорд Маркиз, учитывая личность Гешу Хана, что, если он заберет наших лошадей, а затем попытается противостоять вам? — Сказал Ли Сие.

— Хахаха, Гешу Хан прислал мне письмо с уверенностью, что я отвергну его. Если бы я действительно сделал это, то я бы только завоевал его презрение и заставил бы его думать, что я слишком узколобый.

Кроме того, государственное и частное — это разные вещи. В прошлой войне армия Большой Медведицы потеряла много солдат и лошадей, защищая Лунси от тибетцев. Солдаты легко пополняются, но не боевые кони. Это было также причиной, по которой он отправил этот запрос мне!

— Я обязательно дам боевых лошадей не потому, что он Гешу Хан, а ради Великого Тана. В его письме просили тысячу лошадей, верно? Дайте ему две тысячи. Кроме того, скажите ему, что лишняя тысяча лошадей для мирных жителей Лунси.

Ван Чун открыл глаза и ударил по столу.

Лунси был стеной Великого Тана, а армия Большой Медведицы Гешу Хана была единственным защитником Лунси. За ним были сотни тысяч мирных жителей Лунси.

Если армия Большой Медведицы будет побеждена, юго-запад повторится, поэтому Ван Чун согласился дать ему две тысячи боевых лошадей. И было другое дело, о котором Ван Чун не говорил.

В этой войне У-Цан отправил своего дремлющего короля генералов Ви Тадру Кхонгло. Ущерб этой битвы для армии Большой Медведицы был гораздо более серьезным, чем предполагалось.

Наибольший ущерб был вызван многочисленными жертвами и резкой нехваткой боевых лошадей. Ван Чун вспомнил, что из-за этого около двух тысяч тибетских кавалеристов прорвали блокаду армии Большой Медведицы и вошли во внутренние районы Лунси.

Острая нехватка кавалерии в армии Большой Медведицы привела к тому, что «рыба сбежала из сети».

Этой силе тибетской кавалерии в итоге удалось убить более десяти тысяч человек и уничтожить десятки деревень. Этот вопрос вызвал такой шум, что даже императорский двор был встревожен. В последствии этот инцидент стал известен как «Трагедия Лунси».

Художник, который проходил через Лунси в то время, нарисовал эти ужасные и жалкие достопримечательности и отправил их в столицу, где они вызвали сильный переполох. Любой, кто видел эти картины, начинал плакать от горя.

В конце концов, Гешу Хан был замешан в этом инциденте и был вынужден покинуть армию Большой Медведицы и войти в столицу, чтобы объясниться.

На первый взгляд, Гешу Хан написал это письмо Ван Чуну, чтобы проверить его, но в действительности нехватка лошадей в армии Большой Медведицы была настолько ужасна, что он был вынужден пойти по этому пути.

Ван Чун мог игнорировать Гешу Хана, но он не мог забыть Трагедию Лунси.

Теперь, когда у него была возможность все исправить, Ван Чун, естественно, не позволил бы этому инциденту произойти. Двух тысяч боевых лошадей было достаточно для такой армии, как армия Большой Медведицы, чтобы смягчить кризис. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы справиться с силой в две тысячи тибетских кавалеристов.

— Лорд Маркиз мудрый!

— Ваш подчиненный был в замешательстве!

Офицеры в комнате были полностью убеждены словами Ван Чуна. С точки зрения широты ума и смелости, Ван Чун был намного выше их, и именно поэтому они все были так готовы служить ему.

Он мог потратить все свое состояние ради мирных жителей юго-запада, рискнуть жизнью, чтобы участвовать в войне на юго-западе, и мог отложить свои личные обиды с Гешу Ханом ради империи. Никто другой в Великом Тане не мог сделать 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 747. Орлиная команда! (I)**

Ван Чун повернул голову и сказал: — Ли Сие, я оставляю это дело тебе.

Ли Сие поспешно поклонился и сказал: — Да, лорд Маркиз.

После того, как Ван Чун позаботился о нескольких разных вещах, он встал и потянулся, глядя в окно.

— Пора заняться этим другим делом.

Ван Чун потянулся еще немного, прежде чем покинуть комнату.

Внешняя стена Города Стали была в основном завершена, и с прибытием солдат Ушана и тюркских боевых лошадей он наконец мог начать осуществление своего плана.

Ван Чун выбрал Ушан не потому что это было отдаленное и спокойное место, а потому что он хотел отбиться от Западно-Тюркского каганата на востоке и от У-Цана с запада, полностью изменив обстановку вокруг Цыси. Это было сделано ради армии протектората Анси и для подготовки к битве при Таласе.

Теперь все было готово. Не хватало только одного.

Взрыв!

Когда дверь открылась, полил солнечный свет, и Ван Чун, одетый в голубой халат, перешагнул через порог. Пройдя несколько шагов, он услышал оглушительные крики.

Выйдя из-за угла и свернув налево, он увидел вдалеке пять тысяч Ушан, сидящих на крепких тюркских скакунах и выполняющих резкие тренировки под солнечным светом.

Тысячи деревянных кольев были размещены на земле перед ними. Расстояние между деревянными кольями варьировалось от достаточно широкого для проезда кареты до такого узкого, что могла пройти только пара конских ног.

И, похоже, не было порядка расположения деревянных кольев.

— Заброшенные конные колья — это метод, который Ван Чун разработал в своей прошлой жизни, чтобы обучить первоклассную кавалерию как можно быстрее. Однако в этой жизни он использовал этот метод, чтобы преподать Ушанцам свой первый урок: скачки на лошади.

Игого!

С криком пять или шесть Ушанцев прыгнули вперед на своих лошадях. Посреди страстного ржания боевые кони пробивались сквозь колья, внезапно двигаясь влево или вправо, словно они шли по густому лесу.

Ловкость и быстрая скорость реакции, которую Ушанцы развили за свою жизнь в горах, оказались здесь невероятно полезными.

Независимо от того, насколько плотными были колья или насколько узкими были пути между ними, уешанец всегда мог найти путь, по которому было бы легко маневрировать своими лошадьми.

Если кто-то не знал заранее, было бы очень трудно поверить, что это был их первый раз верхом на лошади.

Игого!

Несколько мгновений спустя пять или шесть ушанцев завершили «Разбитые конные колья» и вышли. За исключением незначительной царапины на ноге лошади в самом конце, кавалерия Ушана была полностью невредима.

— Хорошо!

Вокруг них раздались крики приветствия и возгласы похвалы. Охранники и клановые эксперты с энтузиазмом хлопали.

В начале никто из них не понимал причины этих тысяч деревянных колышков в земле. Несколько из элитных всадников попробовали свои силы в этом, но из десяти, которые пытались, восемь споткнулись в самом начале, в то время как двум другим удалось пройти чуть больше, чем полпути, прежде чем они не смогли продолжить.

Только после этих попыток толпа наконец поняла, что этот лес из деревянных кольев был не так прост, как казалось.

Но Ушанцы казались естественными всадниками. Никакое препятствие или деревянный кол не могли их остановить. Хотя толпа наблюдала в течение некоторого времени, они не видели ни одного боевого коня, на котором ездил ушанец, ударившимся о деревянный кол.

Их реакция и скорость были настолько внушительны, что их волосы становились дыбом!

По мере того, как они постепенно становились все ближе к Ушану, городская охрана и клановые эксперты полностью восхищались этими солдатами, появившимися из воздуха.

И их учения были далеко не ограничены только разоренными конными кольями…

— Готовы!

— Начать!

Тыгыдык! — С грохотом копыт и облаком пыли, кавалерист ушана, одетый в черные доспехи и с длинным копьем, вылетел вперед, с телом, прижатым к спине лошади.

Бум!

Прежде чем толпа смогла отреагировать на то, что, казалось, было расплывчатым пятном, их охватил мощный взрыв в нескольких десятках Чжан. Массивная стальная пластина толщиной более половины фута смялась внутрь от центра, оставив два глубоких отчетливо видимых следа от копыт.

Ван Чун бросил взгляд на кавалерию Ушана, и они практиковали атаку, глядя куда-то еще, пока он продолжал идти.

— Убью!

— Убьююю!

Вдали слышались громкие крики. Два Ушанских кавалерисоа с деревянными посохами атаковали друг друга. Бузз! Когда пара столкнулась и обошла друг друга, один из кавалеристов Ушана гибко прошел под свою лошадь и пнул другого всадника с чрезвычайно коварного угла.

Но это был напрасный удар, поскольку противник уклонился. Прежде чем кавалерист Ушана успел среагировать, из-под другой лошади раздался контрудар, задевший его плечо и поднявший его в воздух.

Сила этого удара была такой, что кавалерист Ушана перевернулся десять раз, прежде чем окончательно стабилизироваться, оставив глубокую борозду в земле.

Ушанцы были естественными воинами, естественными всадниками!

Даже опытные кавалеристы не могли легко осуществить такие гибкие движения, но они были легкой задачей для конницы Ушана. Несмотря на то, что он знал об этом давно и видел это своими глазами, Ван Чун все еще чувствовал себя глубоко тронутым, когда снова стал свидетелем этого.

Сила, ловкость, скорость, рефлексы… эта кавалерия Ушана, обученная целой жизнью в горах, имела естественное преимущество перед Белыми Храбрецами, Мамелюками и Тюркской Волкозубой Кавалерией. Ни один из этих трех не мог сравниться с Ушаном.

Кажется, теперь я могу научить их этому!

С этой мыслью Ван Чун вызвал тюркского боевого коня и отправился на дальний полигон.

Город Стали был огромным, в пять-шесть раз больше обычного города. Преимущества такого размера сейчас себя показали. Даже после того, как все рестораны, чайханы и постоялые дворы были построены, в городе все еще оставалось достаточно места, чтобы можно было выделить большой район, чтобы пять тысяч Ушанцев могли ездить и тренироваться.

Роооар!

Когда боевой конь был еще на расстоянии ста с половиной метров от тренировочной площадки, в небе раздался громкий рев, похожий на рев дракона или тигра.

— Стройся!

С громким криком признания приказа, кавалерия Ушана прекратила тренировки и стала собираться. Через несколько коротких мгновений они организовались в упорядоченные ряды, стоя с прямыми спинами и высокими головами перед Ван Чуном. Когда они посмотрели на этого молодого маркиза, который был даже моложе их, все Ушанцы показали выражение глубокого уважения и восхищения.

С тех пор, как они покинули деревню Ушан, они начали все больше понимать Ван Чуна, и чем больше они понимали, тем больше они восхищались им. Молодой маркиз, ученик Сына Неба, владыка Города Стали, архитектор строительства на одну ночь, с удивительной удачей и связями, с ослепительным статусом… также вырвал победу из челюстей поражения, победив мощную армию Меншэ Чжао и У-Цана и заставив их оставить после себяи более четырехсот тысяч трупов.

Все это превзошло их воображение. Даже те Ушанцы, у которых была гордость, доходящая до их костей, чувствовали глубокое восхищение подвигами Ван Чуна и способностями, которые превышали его возраст.

В конце концов, даже Ли Сие, которым глубоко восхищался Ушан, был подчиненным Ван Чуна, преданным и уважительным к нему. Под его влиянием кавалерия Ушанцев считала Ван Чуна богом.

— Готовься! Начинай отсчет! Пять человек в отряд, десять человек в команду, сто человек в группу! — Строго сказал Ван Чун.

— Да!

Быстро зазвучал воздух, и люди начали считать. Пока они это делали, Ван Чун повернулся к Ли Сие.

— Давайте начнем! Возьмите это и распространите.

— Да, лорд маркиз! — Почтительно сказал Ли Сие.

Ван Чун кивнул и отвернулся. Ушанцы уже достигли достаточного уровня подготовки, поэтому пришло время обучать их знаменитому Ореолу Ушана, который был разработан специально для их конституции.

Ореол Ушана был разработан благодаря усилиям тысяч лучших экспертов страны, включая Ван Чуна. Это был военный ореол, созданный в соответствии с особыми чертами Ушана, и это было искусство, которое могли изучать только они.

Невозможно было отделить славу Белых Храбрецов от их «Ореола Чжанчжуна» Этот ореол был таким же мощным и острым, как Ореол Джихада мамлюков. Ушану было бы очень трудно победить их с помощью чистой силы. Только тренируясь в сильнейшем ореоле кавалерии, Ореоле Ушана, и став самой сильной «кавалерией Ушана» они смогли бы подавить Белых Храбрецов.

Это был ореол, против которого не могли противостоять даже зарубежные захватчики, а тем более Белые Храбрецы.

Криииe!

В то время как Ли Сие выполнял приказ Ван Чуна, с неба донесся резкий крик. Падыщ! Большая птица упала, вызвав крики тревоги в Городе Стали, и устроила кровавый беспорядок на земле.

Этот внезапный инцидент поразил ближайших ремесленников, но кавалерия Ушан осталась неподвижна, даже не сморщив брови.

Ван Чун поднял голову и увидел, что далеко в небе те птицы, которые постоянно кружили над Городом Стали, разделились на несколько фракций, которые в настоящее время участвовали в решительном сражении, и их резкие крики звучали в воздухе.

— Ах!

— Посмотри туда! Еще одна птица падает!

— Как злобно! Что происходит?

— Они сражаются!

Беспорядки в небе привлекли внимание всех мастеров и охранников на стене. Проведя так много времени в Стальном Городе, они все привыкли к птицам, направляемым различными летающими над ними державами: гирфалконам, скальным орлам и другим подобным. Но, к их удивлению, эти дикие птицы, казалось, стали сражаться друг с другом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 748. Орлиная Команда! (II)**

Тумп!

Раз, два, три… птицы падали с неба одна за другой, визжа, падая, снова визжа. Среди различных группировок Ван Чун был бесспорным главным героем, поэтому в небе над ним собралось довольно большое количество птиц. И теперь они все падали.

Бззт! Гирфалкон спустился с неба, как падающая звезда, свистя, и упал на голову Ван Чуна. Но прежде чем он смог приземлиться, он был заблокирован и отражен невидимым барьером над головой Ван Чуна.

Когда Ван Чун посмотрел в небо, с его стороны донесся молодой и слегка нервный голос.

— Сообщаю! Лорд Маркиз, команда орлов уже собрана и может уничтожить всех птиц в пределах ста ли от Стального Города до конца дня!

Юный Чжан Цю, ученик Старого Орла, встал на колени на обочине дороги, его лицо было красным от стыда. В прошлый раз Белые Храбрецы под покровом тьмы напали на Город Стали. Чжан Цюэ отвечал за наблюдение за границей Цыси с У-Цаном, но не смог их обнаружить. Это было серьезное нарушение служебных обязанностей.

Чжан Цюэ критиковал себя все это время.

Сформировав эту орлиную команду, Чжан Цюэ надеялся искупить свои преступления и изменить представление о нем Ван Чуна.

— Поднимись. — Спокойно сказал Ван Чун, махнув рукой.

Чжан Цюй был молод, и он столкнулся с хитрым и коварным противником, таким как Даян Мангбан. Учитывая тот факт, что это была его первая одиночная миссия, у него не было опыта, и он не был знаком с местностью границы, такая ошибка была полностью в ожиданиях Ван Чуна.

Но эта орлиная команда произвела на него очень глубокое впечатление.

Криии!

Ужасный визг с неба привлек внимание Ван Чуна. Подняв глаза, он увидел, что обычно безучасный скальный орел по имени Маленькая Шавка, хлопает крыльями, ловко клюя гораздо более крупных птиц вокруг себя.

Тюркские охотничьи ястребы, гогерконы из Когурё, скальные орлы Западных Регионов — у всех этих птиц были разбиты шеи и сломаны крылья под атакой этого маленького орла, они визжали, падая на землю, залитые кровью.

Кроме того, с маленьким скальным орлом работали другие орлы, их армия помогала ему нападать на других птиц.

В небе птицы разных сил были в смятении, многие из них пронзительно кричали, проливая перья и истекая кровью, стараясь сбежать.

Эти «глаза», которые окутывали Город Стали в течение нескольких месяцев, были окончательно отогнаны орлиной командой Чжан Цюэ.

— Ты хорошо справился! Я оставлю тебе небеса над Городом Стали. Помни, в будущем не делай подобной ошибки. — Сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Да, лорд маркиз!

Краснолицый Чжан Цюй знал, что он наконец получил прощение Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, будьте спокойны. Даже если Чжан Цюэ умрет, подобный инцидент больше никогда не случится!

Ван Чун хмыкнул и махнул рукой. Чжан Цюэ быстро ушел.

Ван Чун тихо сказал себе, что ему просто не хватает Сюй Кейи.

Мастеру нужно было подготовить острые инструменты, прежде чем начинать задание. После того, как шпионские птицы над Городом Стали были убраны, осталось только позаботиться о разведчиках.

Пока Ван Чун был занят своими мыслями, он быстро начал слышать тревожные крики на расстоянии.

— Что делаешь?

— Мы из протектората Цыси!

— Освободи меня! Никто из вас не понимает причину?

За городом послышались яростные крики, но на них отвечал дикий и тиранический голос.

— Заткнись!

Раздался потрясающий гул, затем взрыв испуганного рёва и звуки лошадиных копыт, бегущих в разные стороны. Когда Ван Чун услышал этот звук, он не смог сдержать улыбку.

В этой операции принимали участие не только охранники Города Стали, но и эксперты из деревни Ушан. Хуан Ботянь был одним из них, и, судя по звукам, Хуан Ботян использовал своего Каменного Генерала, чтобы атаковать разведчиков.

Как член Императорского Двора, Ван Чун не мог атаковать армию протектората Цыси, но Хуан Ботянь был другим. После его действий разведчики вокруг Города Стали скоро будут изгнаны, и его план сможет действительно начаться.

— Шисюань, скажи старшему Чжан Шоужи, что он может уведомить все магазины мечей и кузнецов в столице и префектурах о том, что может начаться следующий этап плана! — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

Су Щисюань принял приказ.

— Все, будьте готовы…

Позаботившись об этих вещах, Ван Чун, наконец, повернул голову к коннице Ушана. Как бывший командир кавалерии Ушана, он мог приступить ко второму этапу и начать лично обучать свои войска. Самый сильный Святой Войны и самая сильная армия Центральных Равнин были наконец воссоединены в Городе Стали.

Бабочка, наконец, взмахнула крыльями, в конечном итоге вызвав шторм на расстоянии целого океана. Кроме Ван Чуна, никто не знал, что с сегодняшнего дня западные регионы претерпят масштабные преобразования.

......

Тип тип!

Несколько дней спустя, в далеком Лунси, в город Большой Медведицы влетела птица-посланник.

— Милорд, письмо из Ушана!

Получив письмо от своего подчиненного, Гешу Хан сначала приподнял лоб, а затем улыбнулся, очевидно, о чем-то догадываясь.

— Милорд, этот мальчишка вообще не смог сдержаться. — Генерал Большой Медведицы улыбнулся.

— Ха-ха, Милорд хотел лошадей от него. Было бы странно, если бы он был счастлив.

— Это письмо, которое он послал Милорду, определенно должно быть напыщенным выражением его гнева. На мой взгляд, Милорд не должен его читать.

Генералы Большой Медведицы в комнате начали высказывать свое мнение.

Гешу Хан тихо улыбнулся.

— Ха-ха, я все равно должен прочитать его. Поскольку он использовал ретрансляторы армии и систему Императорского Двора, это не личное дело. Если я откажусь читать это только потому, что он критикует меня, то я буду выглядеть слишком недалеким и он в конечном итоге будет смотреть на меня с презрением. — Сказал Гешу Хан.

— Слова лорда-покровителя разумны. Хорошо, если вы прочитаете письмо. Если этот паршивец будет груб с Милордом, у нас есть письмо в качестве доказательства. Когда придет время, Милорд может отнести его в Императорский Двор и преподать ему небольшой урок.

— Верно, верно. Ха-ха! Он еще молод и неопытен!

Окружающие генералы разразились смехом.

Гешу Хан просто покачал головой и со слабой улыбкой открыл письмо!

— Видеть слова — значит видеть человека. Ван Чун из Ушана пишет своему начальнику!

Просто прочитав первую строчку, Гешу Хан уже почувствовал резкость.

Как и ожидалось!

Не удивившись, Гешу Хан улыбнулся. Но когда он прочитал оставшиеся несколько строк, составляющих письмо, он мгновенно изменил свое отношение.

— Милорд, что случилось?

— Был ли этот парень слишком грубым и неуместным со своим языком?

Все это время генералы в комнате были сосредоточены на Гешу Хане, поэтому, как только они увидели изменения в его лице, они сразу же сделали свои выводы и разозлились.

— Лорд-покровитель по-прежнему остается великим генералом империи, с высоким статусом и авторитетом, и Милорд также много раз отличался в бою. Это отродье не будет полагаться на происхождение своего клана, чтобы сказать что-то слишком грубое, или позорное!

— Этот мальчик выходит за борт. Разве Милорд не сказал, что хочет одолжить лошадей? Это были всего лишь несколько слов, просто шутка, и он осмеливается ответить письмом, унижающим генерального протектора?! Он заслуживает смерти!

— Генерал защищает западную границу для империи, рискуя жизнью и совершая героические подвиги на поле битвы. Даже важные чиновники двора не посмеют спорить с Милордом. Этот мальчик слишком дерзкий!

Все генералы были в ярости.

Если бы Ван Чун только ворчал или делал какие-то саркастические замечания, генералы просто восприняли бы это как шутку и не приняли бы это слишком серьезно. Но, судя по выражению лица их командира, это было не так просто, как несколько жалоб или резких замечаний.

— Генерал, позвольте мне привести солдат в Город Стали, чтобы схватить этого парня и попросить его лично просить прощения перед Милордом! — Немедленно предложил взволнованный генерал армии Большой Медведицы.

— Вы все неправильно поняли! — Наконец, Гешу Хан заговорил, и его слова немедленно положили конец их предположениям. Его лоб был сильно нахмурен, как будто он натолкнулся на какую-то непостижимую загадку. — Этот младший сын клана Ван не проклинал меня…

— Ах!

Генералы смотрели друг на друга в замешательстве. Этот мальчик только что получил более десяти тысяч лошадей, и Великий Генерал прямо попросил некоторых из них, и все же этот мальчик смог сохранить самообладание?

И если он действительно смог сохранить самообладание, почему он послал письмо?

— Это прямо противоположно тому, что вы думаете. Он послал мне письмо, в котором говорилось, что он уже отправил мне тысячу высококачественных боевых лошадей. Кроме того… он также прислал мне еще тысячу!

— Ах!

Генералы были ошарашены.

— Он действительно дал боевых лошадей, и даже послал тысячу лишних?

— Как это могло быть?

— Он должен знать, что двух тысяч боевых лошадей уже достаточно, чтобы сформировать кавалерийские силы среднего размера, которых достаточно, чтобы повлиять на ход сражения.

— Учитывая отношения генерала с этим мальчишкой, действительно ли он просто так даст две тысячи боевых лошадей бесплатно?

В этот момент все они были ошеломлены и ошарашены, не решаясь поверить своим ушам.

— Лорд Генерал? — Генерал в комнате повернулся к Гешу Хану, осторожно и нерешительно.

— Взгляните!

Без единого слова Гешу Хан передал письмо.

Письмо было всего в пять или шесть строк, поэтому вскоре все генералы в комнате смогли прочитать его, и все они были поражены. В отличие от их ожиданий, тон этого письма не содержал обиды, только тепло и безмятежность. Самое главное, что Ван Чун действительно согласился на просьбу Гешу Хана.

— Милорд, может ли тот мальчик из клана Ван… просто обмануть нас? — Осторожно сказал генерал, озвучивая мысли своих товарищей. — В конце концов, лорд-генерал и Ван Чун — враги. Неужели он так добр?

— Хотя я также немного подозрителен, этот мальчик не должен притворяться. В конце концов, он из клана министров и генералов, клана, который подчеркивает надежность дворянина. И он даже послал нам письмо в качестве доказательства своих слов.

Гешу Хан покачал головой.

Великие кланы столицы, особенно кланы чиновников, такие как клан Ван, очень заботились о своей репутации и никогда не отступали от своих слов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 749. Небесный Столп Горы, Тайный Путь к Плато!**

— Но, Милорд…

Генерал уже собирался что-то сказать, когда посыльный ворвался в комнату, как порыв ветра.

— Рапорт! Две тысячи боевых лошадей были обнаружены в семи сотнях метров от задней части! Эти люди утверждают, что эти боевые лошади предназначены для нашей армии Большой Медведицы, и они требуют, чтобы наша Армия Большой Медведицы прибыла за ними. Разведчики послали меня спросить, как они должны поступить с этим вопросом.

Посланник опустился на колени, и его глаза наполнились глубоким замешательством.

Все в армии Большой Медведицы знали об острой нехватке боевых лошадей в армии, но теперь эти лошади были здесь, и они пришли с совершенно неожиданного направления. Это заставило его чувствовать себя чрезвычайно ошеломленным и смущенным.

Бузз!

Слова посланника погрузили зал в тишину. Эта новость была похожа на жесткую пощечину всем генералам армии Большой Медведицы. У всех них были сложные выражения лица, и они смотрели на Гешу Хана.

— Я смотрел на него свысока!

У Гешу Хана было чрезвычайно торжественное выражение лица.

— В этом раунде я намного проиграл ему. Публичное и частное — это две разные вещи, и у этого младшего сына клана Ван оказалось гораздо больше смелости.

Гешу Хан еще не встречал наследника клана Ван, и большая часть его информации поступала из уст других. Но свидетельствовать своими глазами было лучше, чем слухи, и более того, события на юго-западе к настоящему времени стали настолько преувеличенными, что только участники на самом деле знали, какую роль сыграл в них Ван Чун.

И все же теперь Гешу Хан должен был признать, что он действительно недооценивал его.

Хотя Ван Чун знал, что отношения между ним и Гешу Ханом были плохими, он смог не обращать на это внимания, чтобы рассмотреть всеобъемлющую ситуацию и подарить две тысячи лошадей ради Лунси и Великой Династии Тан… Только человек с удивительно открытым умом мог сделать это. Для сравнения, его собственные действия были явно довольно мелкими.

— Цин Цзе, напиши письмо, чтобы поблагодарить молодого маркиза. Скажи, что я получил две тысячи боевых лошадей и что армия Большой Медведицы в долгу перед ним. — Сказал Гешу Хан, мысленно вздохнув.

— Да, генерал! —

С этими словами Цин Цзе быстро ушел.

......

Румбл!

Ночью, с низкими темными облаками, распахнулись ворота Города Стали. Группа кавалерии в черных доспехах медленно выдвигалась с энергичным импульсом. У них под ногами были черные ореолы, гремящие, как сталь, и связанные между собой, как кольца цепи.

Перед солдатами ехал семнадцатилетний юноша с острыми бровями и яркими глазами. Позади него был сильный мужчина ростом более двух метров, в два раза больше обычного взрослого.

— Лорд маркиз, куда мы идем? — Сказал Ли Сие.

За более чем полмесячные тренировки в городе Ван Чун впервые вывел кавалерию Ушан за его стены. Но Ван Чун никогда не был одним из тех, кто мог четко объяснить свои планы, поэтому даже Ли Сие не знал, куда они идут.

— Солдаты проходят подготовку в течение тысячи дней, чтобы их можно было использовать одно мгновение. Они обучались достаточно долго, поэтому пришло время перейти к следующей части плана. — Спокойно сказал Ван Чун.

Черные волосы Ван Чуна танцевали на слабом ветру. Хотя ему едва исполнилось семнадцать, Ван Чун становился все более и более сдержанным, его глаза были более достойными и решительными.

В отличие от своих сверстников, глаза Ван Чуна могли видеть мельчайшие детали, видеть дальше, чем кто-либо другой.

— Поехали!

Ван Чун направил свою лошадь вперед, но не на соседнее Тибетское Плато. Вместо этого он повернул в направлении юго-запада к Лунси.

Ван Чун ничего не сказал во время путешествия, так же, как и никто другой. Под звездной ночью несколько сотен ли были пройдены в одно мгновение. Пять тысяч тюркских боевых лошадей демонстрировали здесь свою ценность, поскольку кавалерии Ушана понадобилось всего около шести часов, чтобы преодолеть расстояние в семьсот или восемьсот ли.

Пейзаж вокруг них постоянно менялся, и бесплодный пейзаж превращался в пышные холмы. Они поскакали в центр Лунси.

В далекой темноте массивный силуэт горы вонзился в облака, охватывая пропасть между небом и землей.

Ли Сие, наконец, не смог подавить свои заботы.

— Лорд Маркиз, мы идем в город Большой Медведицы?

Лунси находился под управлением великого генерала Медведицы Гешу Хана. Учитывая их нынешние отношения, весьма вероятно возникновение конфликта, если перед армией Большой Медведицы появится пять тысяч кавалеристов.

— Хахаха, в конце концов нам придется встретиться с Гешу Ханом, но не сейчас.

Видимо, глядя сквозь заботы Ли Сие, Ван Чун усмехнулся, но его взгляд остановился на надвигающейся горе.

Гора Стлпа Неба!

Мысль мелькнула в голове Ван Чуна.

Я наконец нашел ее.

Лунси имел длинную границу с У-Цан. Огромная разница в высоте означала, что подавляющее большинство границы было невозможно преодолеть даже обезьянам, а тем более людям.

Даже амбициозные тибетцы, которые жаждали Центральных Равнин, отдалились бы от этих областей, а тем более от других людей.

Любой, кто пытался прорваться через эти районы, погибал.

Но Ван Чун знал о секретном пути, который мог бы безопасно привести его в самое сердце плато, и это был единственный путь на всех нескольких тысячах метров границы.

Это был неясный путь, который был похоронен круглый год. Ван Чун обнаружил его только случайно.

Чтобы найти этот секретный путь, сначала нужно было найти Гору Небесного Столпа.

По правде говоря, у этой горы не было названия. «Гора Небесного Столпа» — так ее называл Ван Чун в своей прошлой жизни.

— Ли Сие, передайте мой приказ, чтобы они отдохнули здесь и ждали дальнейших приказов. — Сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

После минутной паузы Ли Сие быстро согласился.

— Да, лорд маркиз!

— Чжан Цюэ!

— Этот скромный человек здесь.

Вскоре после того, как Ли Сие ушел, Чжан Цюэ выехал сзади, одетый в военную форму и с каменным орлом на плече. Для этой экспедиции Ван Чун также привел Чжан Цюэ и часть его команды орлов.

Когда армия шла на марш, враги обнаруживали то, о чем она больше всего беспокоилась, особенно ночью. Чтобы защититься от этого, Ван Чун привел Чжан Цюэ.

— Теперь ваша очередь. Пусть ваш скальный орел и команда орлов обыщут эту область.

Ван Чун протянул палец и нарисовал дугу в небе, в конечном итоге остановившись на надвигающемся Тибетском Плато справа.

— Да, этот скромный человек сделает это.

Чжан Цюэ остановился на мгновение, а затем что-то понял, и в его глазах появился намек на волнение. Криии! Несколько мгновений спустя раздались пронзительные крики, и скальные орлы полетели вдаль.

Ван Чун сидел на своем коне, наблюдая, как скальный орел поднимался все выше и выше, пока не исчез в облаках, покрывающих плато.

Даян Мангбан, теперь моя очередь баловаться!

Губы Ван Чуна изогнулись в почти незаметной улыбке.

Только после того, как этот каменный орел исчез в глубине плато, Ван Чун наконец-то раскрыл свою цель.

Полмесяца назад Белые Храбрецы напали на город, и Даян Мангбан был напуган тем, что Ван Чун использовал вращающиеся команды, чтобы постоянно нападать на него. Но этот будущий тибетский король генералов внезапно нанес ответный удар. Покинув Город Стали, он убежал в пограничный лагерь армии протектората Цыси и убил пять тысяч солдат и важного генерала Цыси Пулана Хэ.

Хотя все эти люди были солдатами Фуменга Линча, они также были солдатами Великого Тана. Они отвечали за охрану границы и в конечном итоге погибли, выполняя свой долг.

Ван Чун находился под рукой в Ушане, но к тому времени, когда он получил новости, было уже слишком поздно. В сочетании с тем фактом, что у него не было солдат, которые могли бы бороться против бойцов Даяна Мангбана, он мог только проглотить свой гнев.

Но солдаты Великого Тана никогда не умрут напрасно, пока Ван Чун все еще дышит.

Скрытый путь по Горе Небесного Столпа вел прямо в сердце У-Цана.

Если его воспоминания все еще были верны, то самое большее в трехстах ли от места, откуда выходила дорога на Тибетское плато, лежало самое известное место в северном регионе У-Цана, Цонкха.

Там находился самый известный новый учебный лагерь У-Цана. Каждую осень, с десятого по одиннадцатый месяц, большое количество тибетских новобранцев отправлялось туда для прохождения строгой подготовки. Как только обучение будет завершено, они будут переведены на различные границы У-Цана, чтобы помочь им в завоеваниях.

Но это не было основной целью операции Ван Чуна. Ван Чун вспомнил, что прямо сейчас Цонкха принял очень уникальную группу новобранцев, Цинхайских солдат 1.

Это была группа элитных солдат, которые однажды встали бы плечом к плечу с Белыми Храбрецами. Если все пойдет так, как ожидалось, после того, как они закончат обучение, самое большее через шесть месяцев, они начнут яростно атаковать весь Большой Тан. Лунси, Цыси и Анси станут под их контролем.

Если бы они не были уничтожены, они представляли бы все большую и большую угрозу Великому Тану, в конечном счете став угрозой, равной Белым Храбрецам.

Это была истинная цель экспедиции Ван Чуна.

Даян Мангбан, пришло время заплатить цену вам и всей империи У-Цан!

С этой мыслью разум Ван Чуна быстро успокоился.

......

Криии!

Резкий крик пронзил темную ночь. На воздушных потоках катался скальный орел с широко раскрытыми крыльями. Свист! Вспышка света пролетела рядом с силуэтом.

Раз, два, три, четыре… вдалеке по воздуху летали всевозможные птицы и кружили над этим районом. Там были скальные орлы, кречеты, охотящиеся на ястребов и другие виды птиц.

На этом пересечении У-Цана, западных регионов и тюркских степей нередко можно было увидеть скальных орлов и охотничьих ястребов, и были даже времена, когда тибетцы покупали у Когурё звероловов для разведки.

— Привет!

— Ха!

Хотя было уже поздно ночью, плато все еще кипело от активности. Крики смешались с лязгом стали и поднимались в воздух, чтобы смешаться с криками птиц.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Цинхай. — или — Зеленое море. — это название самого большого озера на Тибетском Плато и, действительно, самого большого озера во всем Китае.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 750. Штурм лагеря Цонгха Чжанчжуна!**

Посмотрев с неба, можно увидеть десятки тысяч черных точек, разбросанных по обширному ландшафту. Каждая из этих черных точек была шатром, и вокруг этих шатров вспыхивали искры, а в небо вздымалось пламя. Рядом с этими печами стояли потные тибетские кузнецы с обнаженной грудью, их бронзовая кожа алела в свете печей, и они вкладывали все свои силы в ковку кусков латной брони.

Нееееейх! Приблизившись, мускулистый тибетский высокогорный конь всколыхнул облака пыли, а его жестокий всадник что-то закричал.

Тыгыдык! За этой единственной боевой лошадью последовали еще тысячи тибетских кавалеристов, но в отличие от обычной тибетской кавалерии, эти солдаты носили явно неполные доспехи. Причем броня была не обычная черная, а зеленая.

На Тибетском плато только один вид солдат носил зеленые доспехи: новобранцы!

Если бы кто-то осматривал эту землю, его глаза сразу же смотрели бы в самый центр этого региона, где в воздухе хлопало черное знамя, двадцати с лишним чжан в высоту. На этом чёрном знамени было яркое изображение белого слона, пересекаемого ятаганом!

Этим местом был — Учебный центр рекрутов Чжанчжуна Цонкха, самый известный тренировочный лагерь во всей империи У-Цан, и самый большой из его трех великих тренировочных лагерей.

Цонкха обучал новобранцев для всей империи, постоянно снабжая ее новой кровью, поэтому она получила одобрение и внимание всех четырех королевских линий.

Великие имперские генералы Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче вывели значительную часть своих войск из Цонгкха.

Каждый год в этом лагере обучалось от двадцати до тридцати тысяч новобранцев.

Тип тип!

Черная птица-посыльный влетела в самую большую палатку в центре лагеря. Внутри рука, окутанная черными доспехами, быстро схватила птицу.

— Генерал, это письмо лорда Даяна Мангбана! — Молодой тибетский охранник, одетый в черные доспехи, заговорил, и его голова повернулась к стойкой и возвышающейся фигуре позади него.

В палатке было тихо, единственным звуком был лязг доспехов.

Потребовалось некоторое время, чтобы голос наконец раздался из палатки. В сочетании со стуком доспехов, достойный тибетский генерал тридцати-сорока лет медленно поднял голову.

— Читай!

У этого генерала был красный румянец, типичный для плато, и он был полностью одет в доспехи. Он возвышался на стуле из кости яка и в настоящее время держал ятаган в одной руке, и гладил двухметрового яка другой.

Прерванный, достойный тибетский генерал скорректировал свою позу, опустил ятаган и рог яка и повернулся к охраннику. Его взгляд был холодным и кусающим, и он, казалось, был отлит из железа и бронзы, как чрезвычайно свирепый и могущественный Хранитель Ваджры, его внешность внушала страх.

— Да!

Охранник бросил на него скрытный взгляд, затем поспешно опустил голову и начал читать письмо.

«Пусть эти слова выражают мою искренность. Ситуация в Цыси является неотложной. Армия Фуменга Линча оказывает давление на границу, подвергая опасности север. Солдаты срочно нужны. Я прошу пять тысяч солдат Цинхая!»

Охранник испытал чувство опасности, переданное этими словами, и его лицо стало мрачным, и он подсознательно повернулся к генералу позади него.

— Ха-ха, это опять трюк.

К удивлению охранника, достойный тибетский генерал не только остался невозмутимым, но даже иронизировал.

— Только мой двоюродный брат сделал бы что-то подобное! Если вы хотите солдат, просто попросите их. Зачем упоминать Цыси? Наше Тибетское плато легко защищать и трудно атаковать. Если мы действительно столкнемся с каким-то могущественным противником, просто сделаем отступление скотоводов — вглубь. И когда это север оказался под угрозой исчезновения? И если я правильно помню, Фуменг Линча в ярости только потому, что он заставил Белых Храбрецов совершить набег на их силы и убил Пулана Хэ и пять тысяч солдат Тана, верно? Он думал, что Разъяренный Фуменг Линча ничего не сделает в ответ на его рейд?

— В конце концов, он просто хочет моих несколько тысяч солдат Цинхая!

Молодой тибетский охранник был ошеломлен, его челюсть отвисла, а глаза широко открылись. Некоторое время он служил у генерала и видел различные письма от Четырех Королевских Линий и различных Великих Министров с просьбой о солдатах. Все эти письма были правдивы. Никто из них никогда не лгал о ситуации, тем более пытался получить взятки или удовлетворить личное желание.

— Тогда… Генерал, мы должны отказаться? — Нерешительно сказал охранник.

— В этом нет необходимости. — Сказал достойный генерал. — Учитывая личность этого парня, он не успокоится, пока не получит то, чего хочет. Мы скоро получим бесконечный поток писем, и он может даже лично посетить Цонкхай, и тогда у нас будет настоящая проблема. Никто не понимает его характер больше, чем я, и я знаю, что он способен на все.

-!!!

Охранник был совершенно ошеломлен, и понятия не имел, должен ли он отправить солдат или нет.

— Ха, но на этот раз он напрасно сыграл скромного человека. Письмо Ценпо уже пришло. Даже без его просьбы я все равно перевел бы ему солдат. Отправьте ему письмо. Скажите, что ему не нужно беспокоиться о солдатах. Через три месяца первая волна из восьми тысяч только что обученных кавалеристов будет отправлена на северную границу. Кроме того, с ними будут посланы солдаты Цинхая, которых он хочет, но… максимум две тысячи!

— Солдаты Цинхая были специально отобраны из каждой армии, и все они обладают исключительным талантом. Более того, они культивируют секретные приемы, передаваемые Святым Храмом Великой Снежной Горы. Эта техника чрезвычайно мощная, но в равной степени сложная в совершенствовании. Им нужно по крайней мере два года, чтобы закончить свое обучение. У нас здесь всего семь тысяч человек, и он один хочет пять тысяч. Я мог бы быть командующим генералом лагеря Цонкхая Чжанчжуном, но действительно ли он относится к этому, как к части нашего клана Даян?

Лицо достойного генерала было наполнено насмешкой, и его слова раскрыли его отношения с Даяном Мангбаном.

В Империи У-Цан, кроме Ценпо, его Великого Министра и четырех других Великих Министров, величайшими фракциями были Даян, Дусун и два других из Четырех Великих Кланов. Дусун Мангпоче из клана ДуСун был одним из Великих Генералов У-Цана, и, хотя клан Даян до сих пор не произвел никого уровня Великого Генерала, у него было много блестящих личностей уровня бригадного генерала.

Даян Пугьял — был одним из них.

Хотя он и не обладал столь жестокой репутацией, как его двоюродный брат Даян Мангбан, способный искоренить целые города или страны и победить все маленькие королевства на границе У-Цана, на плато статус Даян Пугьяла временами был даже выше, чем статус Даяна Мангбана.

Даян Пугьял посылал бесчисленных солдат в Четыре Королевские Линии У-Цана, и Четыре Короля и Четыре Великих Министра — все относились к нему с чрезвычайной вежливостью и смирением.

— Да, ваш подчиненный слуга сделает это! — Молодой охранник поспешно сказал и приготовился уйти.

— Подожди!

Как будто вспомнив что-то, Даян Пугьял остановил охранника.

— Изучите все о юноше Великого Тана по имени Ван Чун… Соберите всю информацию о нем, включая его клан и происхождение.

Охранник на мгновение застыл, прежде чем ответить: — Да, генерал! — и ушел.

В палатке Даян Пугьял рассеянно наблюдал, как охранник несколько мгновений уходил, затем опустил голову, и его взгляд упал на карту. Это была подробная карта империи У-Цан, в которую также входили окружающие страны, включая Синдху, западные регионы, Аббасидский Халифат, турки и даже весь Великий Тан.

Даян Пугьял просмотрел карту, и его взгляд быстро упал на красную точку возле северо-восточного угла У-Цана.

Ушан!

Это было то место, где находился юноша Великого Тана, который был центром всего У-Цана. Даян Пугьял наблюдал за Цонгкхаем много лет, но никогда не видел, чтобы Тан привлекал внимание стольких людей.

Дусун Мангпоче и Даян Мангбан уже отправились в это место.

Ценпо даже нарушил обычай и отправил письмо в тренировочный лагерь Чжанчжун с просьбой предоставить больше солдат для северной границы. Такая ситуация никогда не случалась в жизни Даяна Пугьяла.

И все это из-за того юнца по имени Ван Чун.

Я действительно хочу знать… Этот Танец — что он за человек?

Как только эта мысль промелькнула в его голове, Даян Пугьял быстро успокоился.

......

Крэк!

В воздухе пролетел ятаган, прорезавший шипы и ветви деревьев. Свист! Зеленая змея с треугольной головой внезапно вырвалась из соседнего куста.

Но она смогла проползти всего три фута, прежде чем рука вырвала ее из воздуха. Мускулистый большой палец придавил ее и хлюп! Жидкость расплескалась повсюду из головы зеленой змеи.

— Ап!

— Обратите внимание на шипы сбоку!

— Авангард, не забудь убрать беспризорные камни на земле для боевых лошадей.

— Продолжайте, продолжайте! Не закрывайте! Не подвергайтесь воздействию!

Когда небо на востоке прояснилось, никто не заметил, что в настоящее время по пышному горному лесу продвигается пятитысячная кавалерия к плато. Это был чрезвычайно узкий и извилистый путь, лента, которая простиралась от Лунси до самого высокого Тибетского Плато.

— Лорд Маркиз, как долго мы должны подниматься? — Прошептал Чэн Саньюань.

— Еще час до рассвета. — Сказал Ван Чун.

Сидя на коне, он постоянно осматривал местность. Местность была знакомой, но не совсем такой, как он помнил. Это был не его первый раз в этой области, не первый раз, как он путешествовал по этому извилистому пути.

Но было ясно, что он первым открыл этот скрытый путь. Другими словами, это место было все еще неизведанным, поэтому оно было покрыто шипами и кустарниками, а деревья с обеих сторон вытянули свои корявые ветви. Были даже случайные ядовитые змеи.

Они уже убили несколько сотен таких змей. Другому набору солдат было бы трудно продвинуться даже на дюйм. Но для Ушана, который жил среди высоких гор и крутых скал, это была детская игра.

Ни одна змея не могла подобраться ближе, а тем более получить шанс ударить. Кроме того, Ушанцы были чрезвычайно быстры и эффективны в устранении шипов и ежевик, мешающих пути.

Обычные солдаты не были способны на такие подвиги.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 751. Перед битвой!**

— Проинформируйте генерала Хуан Ботяня, чтобы он ускорил темп и расчистил путь к вершине. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз.

— Кроме того, Чжан Цюэ, пусть твоя орлиная команда не подпускает к нам птиц наблюдения.

— Да, лорд маркиз.

По мере того, как отдавались приказы, пять тысяч кавалеристов Ушана двигались с беспрецедентной эффективностью и скоростью по извилистому пути.

Свист! Легкий ветерок принес с собой холод плато. Если бы кто-то повернул головы в этот момент, то увидел бы только густые облака. Все горы стали очень маленькими, и даже гора Небесного Столпа, через которую они прошли, выглядела как муравей.

Начиная с прошлой ночи, они уже шли по этому пути от восьми до десяти часов. Высота была теперь около трех-четырех тысяч метров, и они были недалеко от плато.

Время медленно шло, и Ван Чун вел своих пяти тысяч солдат по этому забытому пути, молча продвигаясь к плато. Час спустя мускулистый тюркский боевой конь вздрогнул, и прыгнул на плато.

Один за другим за ним последовало бесчисленное количество кавалеристов Ушана, выходя на плато. Последним был Ван Чун, с плащом, развевающимся на ветру.

Мы наконец прибыли!

Ван Чун сел на своего коня, позволяя ветру накрыть его, и стал дышать уникальным воздухом Тибетского Плато с глубоким вздохом в сердце.

После стольких лет он наконец ступил на Тибетское Плато впервые со времени своего перевоплощения.

Когда Ван Чун поднял голову к небу, эта сцена стала сливаться со сценами его воспоминаний.

В своей прошлой жизни Ван Чун смог ступить на плато только после бедствия, но теперь, когда он перевоплотился, все было предопределено, чтобы быть другим.

— Хахаха, лорд Маркиз, мы наконец ступили на Тибетское плато.

Вокруг него солдаты смеялись от души, и видели это.

Со вчерашнего и до сегодняшнего дня Ван Чун никогда не указывал, куда направляется армия. Теперь, когда эти солдаты вышли на плато и увидели эти ранее невиданные достопримечательности, они все искренне восхищались Ван Чуном.

С древних времен было всего четыре пути от Великого Тана до Тибетского Плато. Первая дорога была на юго-западе, Дорога Чайной Лошади, охраняемая Чжанчжоу Цзяньцоном. Вторым был путь, охраняемый Гешу Ханом в Лунси, третий охранялся Фуменгом Линча в Цыси, а последний охранялся Гао Сяньчжи и его четырьмя гарнизонами Анси.

Не было других путей, кроме этих четырех.

Никто не ожидал, что глубоко в горных лесах Лунси был скрыт еще один путь, и что Ван Чун поведет их по этому скрытому пути к Тибетскому Плато.

— Чжан Цюэ, вперед. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз.

Взволнованный Чжан Цюэ немедленно поехал вперед со своей лошадью. Крии! С острым криком скальный орел длиной в фут расправил крылья и устремился в воздух.

— Хуах!

Скачущие боевые кони оставили следы пыли, и солдаты быстро сформировались в ряды и последовали за скальным орлом, стремительно продвигаясь в тибетское сердце.

Путешествие в несколько сотен ли прошло в одно мгновение. Пять тысяч кавалеристов Ушана не колеблясь прямо направились к лагерю для переучивания новобранцев Чжанчжуна в Цонкхе.

Наступил рассвет, и люди пребывали в наиболее расслабленном состоянии, наименее настороже. Путешествие армии в несколько сотен ли не привлек никакого внимания. Через несколько часов кри! Острые крики наполнили воздух, и в воздухе внезапно появились скальные орлы, звероловы и охотничьи ястребы.

— Лорд Маркиз, мы были обнаружены. Это те птицы, которых тибетцы используют для наблюдения. — Нервно сказал Чжан Цюэ, глядя на птиц.

— Все в порядке. Если они обнаружили нас, значит так тому и быть. Нам больше не нужно прятаться.

Ван Чун посмотрел на небо и улыбнулся. Он уже видел густую массу палаток на далеком горизонте. Из центра этих палаток поднялось массивное черное знамя, развевающееся на ветру.

Цонкхай, тренировочный лагерь Чжанчжуна!

Все было именно так, как он помнил. Даже легендарный великий министр У-Цана не мог предсказать, что он появится здесь.

— Приготовься! Предстоит тяжелая битва!

Ван Чун пристально посмотрел вдаль, и в его глазах появился яркий свет.

......

Криии!

Когда армия Ван Чуна появилась на краю Цонгкхая и заметила тибетских птиц наблюдения, тибетцы также заметили армию Ван Чуна. Каменный орел влетел в большую черную палатку в центре лагеря.

Охранник в палатке опустился на колени и сказал:

— Сообщение! Разведчики говорят, что на окраине появилась неизвестная сила!

— Мм?

Услышав отчет охранника, Даян Пугьял нахмурился, выражение его лица стало мрачным.

— Что за чушь ты говоришь? Откуда взялась неизвестная сила? Это сердце У-Цана! Как кто-то мог обойти наши оборонительные рубежи и проникнуть так глубоко? Посмотри еще раз и проверь, не являются ли они нашими солдатами, прежде чем вернуться. Доложишь мне!

— Да, ваш подчиненный сделает это.

У охранника также было довольно стыдное выражение лица. Это было внутри У-Цана, где тибетцы были повсюду. Как могла появиться какая-то неизвестная сила? В лучшем случае мимо проходили только находящиеся поблизости пастухи или кавалерия.

Эти разведчики и кавалерия по периметру были слишком осторожны.

Охранник быстро ушел и вернулся так же быстро. Второй каменный орел прибыл с новостями, заставив охранника броситься обратно в палатку.

— Генерал, поступило больше информации. По нашему периметру действительно появилась сила кавалерии. Мы послали людей, чтобы поговорить с ними, но никто из них не вернулся. Кроме того, сила направила какого-то чрезвычайно грозного человека для устранения наших глаз в небе.

— Чего?

Лицо Даяна Пугьяла замерцало, и он, наконец, оторвал голову от стола.

Это был тренировочный лагерь новобранцев для Империи У-Цан. Если бы это были просто пастухи поблизости или какие-то другие солдаты, они бы никогда не попытались уничтожить птиц тренировочного лагеря, а тем более напасть на людей, отправленных из тренировочного лагеря.

— Разреши мне взглянуть!

Даян Пугьял почувствовал, что что-то тут не так. Встав и обойдя стол, он быстро ушел к краю лагеря.

Криии!

Даян Пугьял только вышел из своей палатки, и вдруг услышал визг сверху. Подняв голову, он увидел зеленого ястреба, падающего с неба. Он вонзился в землю в нескольких шагах от Даяна Пугьяла, его кости разбились, а тело превратилось в кусок мяса.

Криии!

Над Даяном Пугьялом летел скальный орел, явно намного меньший, чем обычно, взмахнул крыльями и, довольный, улетел.

В этот момент лицо Даяна Пугьяла исказилось самой грязной гримасой.

Это был голый вызов. Независимо от того, какие люди пришли с этой силой, они определенно не были тибетцами. Даян Пугьял мрачно наблюдал, как скальный орел полетел обратно к горизонту.

Там, Даян Пугьял, наконец, заметил вражеские силы, о которых говорил охранник. Черная волна, казалось, вырывалась из-за горизонта и устремлялась к лагерю.

— Сообщение! Лорд Генерал, разведчики подтвердили происхождение вражеских сил. Это не тибетские силы, а танская армия.

— Чего?!

Хотя Даян Пугьял мысленно подготовился, эти слова все еще заставили его тело содрогнуться.

Тан? Как они оказались здесь? Как они обошли оборонительные рубежи, чтобы никто не заметил?

— Кто-нибудь, идите и посмотрите, сколько у них солдат! — Поспешно сказал Даян Пугьял.

— Да, генерал!

Тибетские стражники быстро ушли и очень быстро вернулись. На таких близких расстояниях было чрезвычайно легко определить размер вражеских сил.

— Отчитываясь перед генералом, их число было определено. В настоящее время пять тысяч танцев, все кавалеристы, движется в нашем направлении.

— Пять тысяч?

Сначала у Даяна Пугьяла было торжественное выражение лица, но, услышав количество кавалеристов, он быстро усмехнулся.

— Всего пять тысяч кавалеристов осмелились проникнуть так глубоко на плато. Они ищут смерти!

— Передайте мой приказ! Соберите все войска и приготовьтесь к битве!

Зрачки Даяна Пугьяла сжались, и он отдал приказ готовиться.

Хотя Чжанчжун был лагерем подготовки новобранцев, здесь собралось более двадцати тысяч солдат, и значительную часть из них составляли грозные солдаты Цинхая!

Независимо от того, кем были эти люди или как они избежали защиты, если они верили, что могут справиться с лагерем подготовки новобранцев Чжанчжун всего с пятью тысячами солдат, то они сошли с ума!

Он даст им понять, почему тибетцы были настоящими хозяевами плато.

Бууууум!

Как только Даян Пугьял отдал приказ, длинные и жалобные стоны рогов яка начали проноситься над тренировочным лагерем. Лагерь быстро ожил, лошади собрались в поход, и собрались тибетские солдаты. Загрохотали боевые барабаны, и расслабленный тренировочный лагерь новобранцев Чжанчжун начал кипеть намерением убийства, начала появляться злобная аура.

Нэээй! Бум бум! По мере того, как ржали боевые кони и бились боевые барабаны, небо над Цонкхаем наполнилось напряжением, и воздух наполнил запах войны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 752. Первая битва! (I)**

— Лорд Маркиз, тибетцы обнаружили нас и быстро выстраиваются!

В степи Ли Сие скакал позади Ван Чуна, его взгляд был холодным, выражение его лица было таким же спокойным и устойчивым, как гора, как будто ничто не могло его сдвинуть.

— Это хорошо. Пусть они соберутся!

Ван Чун улыбнулся и поднял руку. Внезапно скачущая кавалерия Ушана остановилась, полностью остановившись за одну секунду. Все пять тысяч двинулись одновременно, абсолютно безошибочно, как если бы они были частью одного человека.

«Ударь как огонь и будь неподвижен, как гора». В этих аспектах пять тысяч солдат Ван Чуна были настолько хорошо подготовлены, что даже самая элитная пехота Фуменга Линчи могла только вздыхать.

Буууум!

Когда прозвучали скорбные рога, привлекая внимание сил Ван Чуна, тибетцы отреагировали очень быстро. Вскоре после того, как их птицы обнаружили силы Ван Чуна, все тибетцы сформировались, и даже кузнецы с голой грудью надели доспехи и построились в ряды. Тысячи тибетских солдат, сидевших на знаменитых высокогорных скакунах, атаковали силы Ван Чуна с импульсом, способным перевернуть горы, посеяв на своем пути огромное облако пыли.

Перед этим морем тибетской кавалерии пятитысячный отряд Ушана казался светом светлячка перед лицом яркой луны.

— Милорд, вражеские солдаты намного превосходят числом наших! — Донесся голос Ли Сие, слегка окрашенный намеком на беспокойство.

— Мм. Их намного больше, чем у нас. — Мягко сказал Ван Чун, но на его лице не было никаких эмоций. В лагере подготовки новобранцев Цхонгха Чжанчжун должно было быть около двадцати тысяч новобранцев, и, если добавить к этому регулярных солдат, охраняющих лагерь, это число возрастает до двадцати пяти или двадцати шести тысяч. В чистом виде они были в пять раз больше силы Танцев.

Кроме того, тибетцы были, естественно, смелыми и дерзкими людьми, поэтому, несмотря на то, что они были новобранцами, они ни в чем не уступали по храбрости или силе обычным солдатам других стран. Они не могли рассматриваться как простые новобранцы.

Бузз!

Плато задрожало. Тибетцы не очень быстро ехали, но их импульс был пугающим.

Тыгыдык!

Пока войска Ван Чуна тихо ждали, тибетский всадник внезапно вырвался из рядов и начал скакать впереди остальных.

— Милорд, они посылают эмиссара! — Сказал Чжан Цюэ.

С того момента, как он создал «команду орлов» Чжан Цюэ стал официально зарегистрирован в армии Ван Чуном и выполнял обязанности как посланника, так и разведчика.

— Нам нечего обсуждать!

Ван Чун посмотрел на эмиссара и усмехнулся. Если две армии были одинаковой силы, у них был обычай посылать эмиссаров друг к другу. Однако, хотя их называли эмиссарами, на самом деле они предназначались для поиска информации. Тибетцы по-прежнему не знали о возможностях сил Тана и не понимали, как Тану удалось попасть на плато.

Ван Чун, естественно, не дал бы им такой возможности.

— Сюй Кейи, готовься!

— Да, лорд маркиз!

Сюй Кейи сразу же достал большой лук со спины. Лук имел ширину почти в четыре пальца, а тетива была сделана из комбинации сухожилий аллигатора, сухожилий водяного буйвола и металлической нити, наделяя этот лук невероятной силой.

Взрыв!

Воздух засвистел, и тетива завибрировала. Мгновение спустя металлическая стрела длиной четыре фута врезалась в воздух, как молния, быстро пронзая тибетского всадника в нескольких шагах от него. Острая стрела пронзила переднюю часть шеи и вышла сзади, огромная сила внутри нее отделила голову от туловища.

Это зрелище было настолько внезапным и неожиданным, что бескрайнее море тибетской кавалерии внезапно остановилось.

— Ублюдок!

Громкий рев ярости донесся издалека не на тибетском, а на знакомом ханьском языке. Перед морем тибетских солдат, мускулистый генерал на красном боевом коне сердито обнажил свой меч, его взгляд был прикован к силам Ван Чуна, его тело окуталось аурой, огромной, как гора.

— Готовься! Атака!

Румбл!

Грохот металла разнесся сквозь землю. Даже от нескольких человек все еще можно было услышать этот звук. Темно-красный Ореол Шипов появился из тела этого генерала и опустился на землю, образовывая ореол за ореолом, которые распространились на остальную часть армии.

В мгновение ока двадцать тысяч тибетских воинов начали источать пугающую ауру, их сила возросла до совершенно другого уровня.

Буууум!

Земля сотряслась, и выброс этого массивного ореола казался своего рода сигналом. Жгучие рога яка зазвучали снова, и огромная волна тибетцев начала двигаться, быстро набирая скорость.

За несколько секунд армия из двадцати тысяч человек достигла невероятной скорости, с силой лавины направляясь к пяти тысячам кавалерии Ушана.

— Убьюююю!

— Убить их всех!

— Атака!

Тибетские крики заполнили небо, и ржание лошадей разрушило безмятежность плато. Битва и бойня, казалось, пробудили желание, скрытое глубоко внутри тибетцев. Воздух стал напряжен, и двадцать семь тысяч военнослужащих из учебного лагеря Чжанчжун устремились вперед.

Ореолы, которые лично выращивали эти тибетцы, начали появляться, грохоча, и сливаться вместе, обладая такой удивительной силой, что окружающий воздух начал размываться.

Цонкхай был одним из тренировочных лагерей новобранцев У-Цана и целью, на которую можно было напасть, но это не означало, что Цонкхай была легкой целью.

Двадцать семь тысяч тибетских кавалеристов в латных доспехах, были силой, достаточно мощной, чтобы заставить любого противника убрать свои когти и задуматься.

Румбл!

Земля вздрогнула, взлетела пыль. Луга, подвергшиеся воздействию этой отдаленной энергии, начали склоняться в направлении Ван Чуна.

И все же пять тысяч кавалеристов Ушана оставались неподвижными в бушующем ветре, устойчивые, как гора.

Расстояние продолжало сокращаться, дрожь увеличивалась. Десять ли, восемь ли, пять ли…

— Готовьсь!

Когда расстояние сократилось до трех ли, лязг! Холодный свет вспыхнул, и острый меч был обнажен и направлен в воздух. В свете утреннего солнца одежда Ван Чуна стала развеваться на ветру, и прозвучал его холодный голос.

— Атака!

Румбл! Этот приказ был похож на валун, упавший в озеро и вызвавший бесчисленное количество волн. Безмолвная гора кавалерии Ушана внезапно вырвалась вперед, словно стрела, выходящая из лука, выпрыгнув из-за спины Ван Чуна. В этот момент небо и земля содрогнулись от страха.

Когда эти пять тысяч кавалеристов Ушана атаковали с одинаковыми движениями и одинаковой скоростью, они создали ауру, способную запугать любого противника.

Игого!

Среди жестоких порывов и ржания лошадей мирная степь внезапно окутали густые тучи войны. Атмосфера была настолько напряженной, что удушала.

— Убьююю!

Несмотря на то, что численность кавалерии в пять тысяч человек Ушана значительно уступала численности тибетцев, признаков отступления не было. Эти воины, которые не знали страха, бросились прямо на противника.

Одна секунда, две секунды, три секунды…

Время, казалось, замедлилось, и земля задрожала под копытами конницы Ушана, как будто она не могла выдержать их вес. И кавалерия Ушана становилась все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее.

Четыре секунды, пять секунд, шесть секунд…

Пылающие облака пыли полетели в небо. Массивные копыта поднимались и затем падали, истаптывая траву в порошок и оставляя за собой глубокий след, а его владельцы продолжали скакать вперед. Кавалерия ушан нервничала на спинах своих лошадей, но была полна решимости.

Это было первое сражение этой недавно обученной кавалерии, и они сразу столкнулись с противником в несколько раз превосходящих их.

Но по сравнению с обычными солдатами, пять тысяч ушан были гораздо спокойнее.

Деревня Ушан была окружена крутыми скалами и высокими горами. Лазить по ним означало находиться на грани жизни и смерти, малейшая ошибка приводила к падению в пропасть и смерти. Прожив так долго в такой среде, у ушанцев был гораздо меньший страх смерти, чем у обычного человека, что делало их еще более подходящими для жестокого боя.

Семь секунд, восемь секунд, девять секунд…

Обе стороны приближались все ближе и ближе, тибетцы перестали быть черными точками на горизонте. На этих расстояниях можно было даже разглядеть детали их брони. Кланг! Из тела кавалериста Ушана внезапно возник черный смолистый Венчик Шипов, погрузившись в землю и полностью окутав его.

Вторая секунда, третья, четвертая… За эти несколько секунд из кавалерии Ушана внезапно появились пять тысяч черных ореолов, с острыми, как мечи, краями. Их сила мгновенно взмыла до небес, и их ауры стали намного тяжелее.

Даже свет казался искривленным, когда проходил сквозь него.

Свист!

Когда по равнине пронесся черный ореол, в воздух полетели ошметки травы, как будто трава была вырублена.

Ореол Ушана!

Пять тысяч кавалеристов Ушана наконец-то использовали высший кавалерийский ореол, который потрясет мир!

Румбл!

Земля сотряслась, пыль закипела, и пять тысяч кавалеристов Ушана приближались все быстрее и быстрее к двадцати семи тысячам тибетских 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 753. Первая битва! (II),**

— Готовы!

С криком Ван Чун наконец выпустил свой — Ореол Сумеречного Жеребца. — С грохотом металла темно-черный ореол с красным оттенком быстро показался под ногами Ван Чуна и распространился на всю кавалерию Ушана.

Покрытая Ореолом Сумеречного Жеребца, и без того грозная кавалерия Ушана мгновенно стала еще сильнее, и их сила, скорость и ловкость получили огромное повышение.

Но это было только начало. Бузз! Второй Ореол Сумеречного Жеребца вышел из тела Ван Чуна, чтобы прикрыть армию, а затем третий!

Ореол сумеречного жеребца также укрепился после прихода на юго-запад. По мере того, как уровень совершенствования Ван Чуна повышался от Царства Истинного Бойца до Царства Императорского Бойца, ореолы увеличились с одного до трех.

Три Ореола Сумеречного Жеребца подняли мощь кавалерии Ушана до невероятного уровня. Самым страшным было то, что пять тысяч тюркских боевых лошадей, казалось, преодолели какой-то порог. Они прыгали в воздух, словно летели, оставляя за собой размытые пятна.

Кавалерия Ушана в настоящее время двигалась в два раза быстрее максимальной скорости обычного боевого коня.

— Ах!

Как будто почувствовав это изменение, тибетская армия начала тревожно кричать.

— В чем дело?!

— Как они смогли быть такими быстрыми!

— Как эти Танцы сделали это? Откуда у них такие быстрые лошади?

Тибетские высокогорные скакуны выросли на плато и были наделены мускулистым телосложением, мощной выносливостью и пугающим импульсом. Именно поэтому У-Цан мог бороться с Великим Таном и запугивать королевства западных регионов.

Горные кони тибетцев определенно входили в число лучших боевых лошадей в мире. Но у династии Тан, которая не разводила боевых лошадей и не имела хороших пастбищ, каким-то образом были боевые лошади даже быстрее их!

— Готовы!

Как раз в тот момент, когда тибетцы впали в легкую суматоху, в небе эхом отразился достойный, спокойный и громкий голос. В этот момент только один человек мог сохранять спокойствие: командующий генерал тренировочного лагеря рекрутов Чжанчжун Даян Пугьял.

Лицо его не показывало никаких эмоций. От начала и до конца его взгляд был прикован к далекому Ван Чуну.

Как командир учебного лагеря рекрутов Чжанчжун, Даян Пугьял знал военные системы окружающих стран, как тыльную сторону своей ладони, в том числе и Великой Династии Тан. С первого взгляда он мог сказать, что юноша в самом центре был лидером танской армии.

Даян Пугьял не помнил, чтобы в окрестностях Лунси был такой молодой кавалерийский генерал, но был еще один человек, который, казалось, соответствовал внешности этого юноши. Однако в такое время его точная личность не имела значения.

— Формирование эшелона! Концентрированный импульс!

Даян Пугьял и его красный конь стояли в центре армии, и, размахивая мечами, двадцать семь тысяч тибетцев ринулись вперед.

Скорость армии не претерпела никаких изменений, но солдаты начали разделяться на слои и приближаться к центру. В мгновение ока кавалерия тренировочного лагеря превратилась в знаменитый тибетский эшелон.

Восемьсот чжан, семьсот чжан, шестьсот чжан…

По мере того как расстояние становилось все меньше и меньше, намерение убивать становилось все более и более плотным. На плоском плато и тибетцы, и Ушанцы могли видеть отдельные части доспехов на своих противниках, волосы на гривах их лошадей, даже дыхание, исходящее из их рта.

Пятьсот чжан, четыреста чжан, триста чжан…

Воздух становился все более напряженным, и каждый человек чувствовал, что кровь в его теле вот-вот замерзнет. Все смотрели вперед, их глаза были прикованы к своим врагам.

Двести чжан, сто чжан, пятьдесят чжан!

— Убью!

Все солдаты, будь то тибетцы или ушане, подняли оружие и испустили потрясающий рев.

В этот момент атмосфера была насыщена убийственными намерениями. Для тибетцев и Ушан пятьдесят чжан были расстоянием, которое можно преодолеть за считанные секунды.

Это расстояние продолжало сокращаться. Тридцать чжан, двадцать чжан, десять чжан…

Румбл!

С потрясающим грохотом пять тысяч кавалеристов Ушана столкнулись с двадцатью семью тысячами тибетцев в формировании эшелона, врезавшись друг в друга как два массивных зверя.

В этот момент ржание боевых лошадей, удары, столкновение мечей и ятаганов и крики солдат с обеих сторон смешались в один сплошной грохот.

Удивительно, но доблестные тибетцы продержались всего несколько минут, прежде чем пять тысяч Ушан пробило первый эшелон.

Вся тибетская кавалерия перед Ушаном была уничтожена, воины рассечены на две части. На этой земле, далеко от Центральных равнин, пять тысяч кавалеристов Ван Чуна представили свою гнетущую и сокрушительную силу.

Многим из тибетских кавалеристов удалось подобраться ближе лишь для того, чтобы они были разрезаны пополам острыми краями Ореола Сумеречного Жеребца.

— Не паникуйте! Держите строй!

— Атакуйте с флангов!

Панические крики тибетских офицеров раздавались над полем битвы, но у них не было времени, чтобы изменить свою тактику. Бум! Пять тысяч кавалеристов Ушана пробили второй эшелон, затем третий, четвертый…

Перед кавалерией Ушана тибетские атаки и оборонительные сооружения были как будто бы сделаны из бумаги. Ни один из тибетских кавалеристов не смог остановить армию Ван Чуна даже на мгновение.

Нэээй! Ржали испуганные лошади. В несколько коротких мгновений тибетские потери достигли поразительной цифры. Три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч…

— Как это могло быть? Как они могли обладать такой огромной силой?!

Даже Даян Пугьял побледнел, видя это.

Тибетцы были известны во всем мире своей свирепостью в бою, и до него никогда не было никого подобного это кавалерии Тана, обладающей такой пугающей силой.

Формирование Эшелона приходило волна за волной, как непрерывный прилив. В прошлом Формированию Эшелона всегда удавалось остановить атаку, что в итоге приводило к снижению скорости противника до нуля.

На этой открытой равнине кавалерия без скорости была обречена. Но танская кавалерия прошла через десять с лишним эшелонов, и не показала никаких признаков замедления.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

— Ах!

Звуки тяжелых столкновений можно было услышать по мере того, как все больше и больше тибетских кавалеристов погибало, а их формирование было брошено в хаос. Если взглянуть с неба вниз, то можно увидеть, что силы Ван Чуна полностью пробили армию из двадцати семи тысяч тибетцев.

— Режущая формация!

В тот момент, когда пять тысяч кавалеристов Ушана пробили формирование эшелона тибетцев, Ван Чун взмахнул мечом и отдал другой приказ. Бум! Все еще скача на экстремальных скоростях, кавалерия Ушана внезапно повернула, поддерживая свою скорость.

Тыгыдык!

Со стуком копыт пятитысячная кавалерия неожиданно приняла совершенно иную тактику. Армия внезапно разделилась на множество небольших отрядов, которые начали наносить удары по сторонам тибетской армии, переплетаясь и пересекаясь друг с другом.

Покрытые тремя Ореолами Сумеречного Жеребца, пять тысяч кавалеристов Ушана достигли чудовищной скорости. Через несколько секунд они снова догнали тибетскую армию.

Эти тибетцы начали атаку на армию Ван Чуна, но, следуя инерции своего удара, теперь их атаковали в тылу. Армия мгновенно впала в хаос.

Бум! Бесчисленные боевые кони пытались бежать и падали. Силы Ван Чуна двигались намного быстрее, чем они.

— Ах! Они идут сзади!

— Беги беги!

— Что это за армия?

— Как кавалерия могла быть такой быстрой?

Все тибетцы были ошеломлены этой танской армией. По их опыту, даже кавалерия имела предел своей скорости, но эта армия Тана, казалось, нарушила этот предел.

Никогда не было такой армии, которая проносилась на высоких скоростях через их формирование, а затем поворачивалась и быстро догоняла их. Как будто они были совершенно не затронуты инерцией.

Это полностью перевернуло их понимание кавалерии.

Бегите!

Это была единственная мысль, оставшаяся в умах тибетцев.

Румбл! Тибетский тыл был в полном беспорядке, и это было только начало. Острое оружие, пронизывающее плоть и доспехи, и пять тысяч солдат Ван Чуна, разделившихся на пятьдесят групп, пятьдесят змей пересекали тибетскую армию на высоких скоростях.

Даже пластинчатая броня не могла противостоять этой огромной силе. Хотя броня была невредима извне, внутренние органы были разрушены в результате удара.

Сила кавалерии, сила высокоскоростного импульса и сила ореолов — эти три силы наслоились друг на друга в силу, которую не мог себе представить ни один обычный человек.

Кавалерия Ушана просто прокатилась по тибетцам.

Шесть тысяч, семь тысяч, восемь тысяч!

Пять тысяч кавалеристов Ван Чуна полностью разрушили тибетцев. Прошло всего пять минут, но двадцать семь тысяч тибетцев уже потеряли более восьми тысяч воинов, и это число продолжало расти, как снежный ком, катящийся с холма.

Все тибетцы были в панике. Количество смертей было действительно слишком удивительным, и сила этой армии Тана превзошла их самые страшные кошмары.

— Ублюдок!

В районе, где находилось около ста чжан, откуда прибывали тибетские формирования, все тело Даяна Пугьяла дрожало, его глаза были красными. Во время первого столкновения он намеревался полагаться на свое подавляющее количество солдат и атаковать Формированием Эшелона, чтобы блокировать врага. После этого он заставил бы свои силы обернуться с обеих сторон и уничтожить пять тысяч Танцев.

Но он не ожидал, что Танцы пронзят весь его строй, и будут скакать с такой пугающей скоростью, что его два фланга не смогут обернуться вокруг них.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 754. Первая битва (III)**

— Соберите Цинхайских солдат! Сразитесь с этими врагами единым ударом!

Пламя гнева вспыхнуло в глазах Даяна Пугьяла, вызванное гибелью более восьми тысяч тибетских воинов. Ни один солдат любого народа не мог действовать так бессмысленно на Тибетском плато, особенно пехотный Тан.

Независимо от того, кем были эти люди, если они думали показать свою силу, победив этих новобранцев и без страха пересечь плато, то они глубоко ошибались.

Он даст им понять, что значит быть настоящим повелителем плато!

Румбл! Следуя приказу Даяна Пугьяла, в оставшихся двадцати тысячах тибетских кавалеристов произошли изменения. Как будто ожидая чего-то, новобранцы быстро отступили в стороны.

Позади них в облаке пыли быстро приближался энергетический шторм. В мгновение ока выехала группа из примерно семи тысяч солдат мускулистого и грубого телосложения.

В отличие от других тибетских новобранцев, которые носили полуфабрикаты доспехов или даже не были полностью защищены, эти солдаты были полностью экипированы обычными пластинчатыми доспехами.

Но с точки зрения качества темно-красная броня, которую носили эти солдаты, была даже лучше, чем у обычных солдат. Никто из новобранцев не получал такого обращения.

Однако их самая уникальная черта была на лбу. В центре каждого их лба, прямо между бровями, был белый символ размером с большой палец.

Семь тысяч солдат в красных доспехах кипели намерением убивать, и они скакали к Даяну Пугьялу.

— Цинхай!

В Тибете 1 слово «Цинхай» было написано на груди солдат в красных доспехах.

Цинхайские солдаты!

Это была самая мощная сила в тренировочном лагере рекрутов Чжанчжун, войска, которые Даян Мангбан пожелал в своем письме.

Цинхайские солдаты отличались от Белых Храбрецов и отличались от всех других солдат У-Цана. Это были не элитные воины, выбранные из четырех королевских линий, а солдаты, выбранные из района вокруг Цинхая.

Цинхай всегда был одним из источников лучших солдат Империи У-Цан. Солдаты там были особенно сильны и одарены, они находились на совершенно другом уровне совершенствования и боевых искусств. Они были намного быстрее и достигали гораздо большего, чем обычные солдаты.

Солдаты Цинхая всегда служили источником всей элитной конницы У-Цана и охранников для генералов.

И «Цинхайские солдаты» были еще более особенными, потому что они были лучшими из лучших солдат из Цинхая. Всего солдат, происходящих из Цинхая, было очень мало, и семь тысяч Цинхайских солдат были пределом возможного.

Только благодаря тому, что Даян Пугьял отбирал на протяжении десятилетий обучения новобранцев, он был выбран Ценпо для обучения этих семи тысяч солдат Цинхая.

Даян Пугьял относился к ним с большой осторожностью. Хотя они еще тренировались, он полностью снабдил их всем, что должен был иметь обычный солдат.

Солдаты обучались тысячу дней ради использования их за одно мгновение, и для этих семи тысяч Цинхайских солдат это мгновение настало.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Следуйте за мной и убейте Танцев!

Даян Пугьял возглавил атаку, прыгнув к войскам Ван Чуна.

Тем временем силы Ван Чуна все еще проникали через тибетцев и приводили их в замешательство. Тибетцы постоянно пытались перегруппироваться и начать контратаку, но все их усилия были тщетными. Режущая формация Ван Чуна не дала тибетцам возможности перегруппироваться, мгновенно рассеивая любые попытки.

Деревня Ушан была источником сильнейших солдат Великого Тана. Все Ушане были намного сильнее, чем обычные солдаты, и подавляющее большинство из них находилось рядом с Царством Глубокого Бойца. В сочетании с баффами Ореол Ушана и Ореол Сумеречного Жеребца, кавалерия Ушана была на голову выше этих тибетских солдат.

Даже тибетской регулярной армии будет трудно удержать строй, тем более этим новобранцам, которые все еще обучались.

Румбл! Группа за группой тибетцев пала. Бузз! Пока кавалерия Ушана продолжала побеждать своих врагов, они вдруг почувствовали что-то странное.

Ван Чун тут же повернул голову. Слева от него тибетский генерал на своем поразительном красном коне несся к нему в облаке пыли. Позади него тысячи тибетских кавалеристов в темно-красных доспехах ревели и скакали с невероятной силой.

Эти тибетцы в красных доспехах были гораздо круче обычных тибетцев в черных доспехах.

Цинхайские солдаты!

Увидев белые символы на лбу, Ван Чун сразу же узнал их. В отличие от Белых Храбрецов, Ван Чун видел солдат Цинхая. Диапазон их деятельности включал в себя как Цыси, так и Лунси, и, хотя он только мельком их видел, они оставили у него чрезвычайно глубокое впечатление.

Хотя эти Цинхайские солдаты не были теми могучими солдатами, которые были закалены и крещены в огне войны, они ясно демонстрировали такие признаки.

У У-Цана было три элитных боевых подразделения. Каждый был способен нанести невероятный урон, и на поле битвы каждый был способен решать победу или поражение.

Цинхайские солдаты действовали на такой большой территории, что в последние дни Великого Тана они нанесли ему огромный ущерб. Но Ван Чун перевоплотился, и, хотя вновь появилась известная кавалерия Ушана, солдаты Цинхая все еще находились в стадии зарождения.

Так как у него был шанс, Ван Чун не позволил бы Цинхайским солдатам нанести ущерб всему миру и в первую очередь Великому Тану.

— Десять тысяч потоков возвращаются к источнику!

В тот момент, когда он увидел Цинхайских солдат, Ван Чун немедленно отдал приказ. Его пятьдесят групп из ста, которые безумно нападали на тибетских солдат, внезапно начали собираться вместе. Через секунду пять тысяч кавалеристов Ушана каким-то образом сформировались, продолжая атаковать на высоких скоростях.

— Убью!

— Атака!

Боевые кони скакали навстречу друг другу, и столкновение наступило намного быстрее, чем ожидалось. Раздался жуткий грохот, и эти две элитные кавалерийские силы врезались друг в друга, как огромные звери.

Бум!

Когда две силы столкнулись, из-под металлического грохота из-под ног Ван Чуна выскочил огромный белый Ореол Шипов, отличный от любого другого ореола, и разлетелся, как ураган, чтобы покрыть все поле битвы.

В отличие от своего другого ореола, этот молочно-белый ореол шипов воздействовал не на своих солдат, а на тибетцев.

Вспышка света, и у ног всех тибетских солдат появились молочно-белые ореолы. С появлением этих тысяч ореолов все тибетцы, включая солдат Цинхая, испытали быстрое падение силы.

— Нехорошо!

Даян Пугьял был ошеломлен этим зрелищем. Его решительные солдаты Цинхая тоже побледнели, их самообладание и уверенность мгновенно испарились.

Один камень может вызвать тысячи волн, и этот сильный шок вызвал легкое смятение среди семи тысяч солдат Цинхая. Несколько Цинхайских Солдат, заметив изменения в своих телах, инстинктивно замедлили ход, но кавалерия позади них поддерживала высокую скорость, создавая сумятицу.

Лошади ржали и брыкались, и сотни солдат Цинхая врезались друг в друга. Под действием силы инерции солдаты были сброшены со своих скакунов на землю среди скачущих копыт приближающихся лошадей.

Но это было только начало. Тибетцев настигла кавалерия Ушана, их строй был неподвижен, как гора, и они были столь же агрессивны, как огонь, когда накинулись на солдат Цинхая.

Румбл!

Не было никаких причудливых приемов и отступлений. Кавалерист Ушана яростно врезался в Цинхайского солдата, и, хотя это было мясо против плоти, это звучало как свалившаяся гора. Взрыв! Солдат Цинхая в красных доспехах был выброшен в небо.

Первоначально Цинхайские солдаты могли сражаться с кавалерией Ушана Ван Чуна, но из-за того, что Проклятие Поля Битвы ослабил их всех на несколько уровней, они теперь просто не шли ни в какое сравнение с кавалеристами Ушана.

Тудтудтуд!

Кавалерия Ушана продолжала атаковать, и грохот, ржание и крики смешались в бесконечную какофонию. В этом столкновении прославившиеся в будущем солдаты Цинхая мгновенно рухнули, их мускулистые горные скакуны упали, и их давили копытами кони Ушана.

— Ублюдок!

В этот момент самым шокированным и яростным был Даян Пугьял. Солдаты Цинхая были самой мощной силой в тренировочном лагере новобранцев Чжанчжун на всей территории Цонга, и они должны были стать одной из самых сильных сил У-Цана в будущем.

Их сила была намного выше, чем у обычного солдата.

Он никогда не ожидал, что даже Цинхайские солдаты не смогут остановить Танцев. Когда обычная армия Великого Тана стала такой грозной?

— Просто кто вы все такие?

Даян Пугьял прыгнул в небеса, он яростно вынул свой ятаган и начал атаковать главу кавалерийского формирования Ушана. Румбл! Яркая волна энергии мгновенно начала вырываться из его тела.

Эта волна энергии быстро расширялась, распространяясь на территорию радиусом в несколько сотен Чжан.

Игого!

— Ах!

Лошади ржали, а люди кричали. В радиусе ста чжан кавалерия Ушана отлетала на десять с лишним чжан, а затем падала на землю.

Бузз!

Лицо Ван Чуна вспыхнуло, и он почувствовал волну энергии. Повернув голову, Ван Чун сразу же увидел этого стойкого тибетского генерала на красном боевом коне с ледяным взглядом и решительным лицом. Он появился как непобедимый бог демонов подземного мира, преграждая путь его армии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. На тибетском языке озеро Цинхай называется — Цо Нгонпо- или — Чирное море. —

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 755. Чжанчжун уничтожен!**

Вмешательство генерала немедленно изменило ход этой битвы. Кавалерия Ушана Ван Чуна поначалу атаковала тибетцев так, словно пробивалась сквозь бамбук, но этот тибетский генерал положил этому конец, немедленно нанеся им удар. Мало того, тибетская кавалерия явно начинала сплачиваться, собираясь позади него, чтобы сформировать новую линию обороны.

— Хммм, Даян Пугьял!

Взгляд Ван Чуна остыл, его взгляд заскользил по красному высокогорному скакуну, и он мгновенно узнал генерала. Если все было так, как ожидалось, то самым старшим командиром учебного лагеря новобранцев Чжанчжуна должен быть Даян Пугьял.

Как и Даян Мангбан, он происходил из знаменитого клана Даян из У-Цана.

Если кто-то сказал, что Даян Мангбан — это Асура У-Цана, «бешеная собака» или «ядовитая змея», которую следует использовать против соседних стран, то Даян Пугьял был «источником жизненных сил» У-Цана.

В течение десятилетий, пока Даян Пугьял председательствовал в Чжанчжуне, он обучал бесчисленных солдат для империи У-Цан. Партия за партией скотоводов, простых тибетцев и племенных воинов вошла в этот лагерь и была обучена Даяном Пугьялом в жестокой и доблестной тибетской кавалерии, которая заставляла все окружающие страны дрожать от страха.

Именно существование Даяна Пугьяла позволило сумасшедшему генералу, подобному Даяну Мангбану, безумно преследовать свои цели, не опасаясь последствий.

Даян Пугьял управлял этим тренировочным лагерем очень долгое время. Основываясь на информации, которую имел Ван Чун, этот генерал начал председательствовать над Чжанчжуном в эпоху Великой Танской войны бога Ван Чжунси, еще до того, как Гешу Хан сделал себе имя.

Этот человек обучил многих солдат, с которыми Ван Чжунси сражался в Лунси.

В У-Цане этих двоюродных братьев, Даяна Мангбана и Даяна Пугьяла, часто называли «Двое героев Даянов». Хотя Даян Пугьял редко направлялся на линию фронта или принимал участие в битве, он был не меньшей угрозой, чем Даян Мангбан. С определенной точки зрения, он был еще большей угрозой.

— Так как я столкнулся с тобой, тогда… я мог бы просто убить тебя!

Зрачки Ван Чуна сжались, и его глаза мгновенно начали смотреть с намерением убить.

Даян Пугьял был чрезвычайно могущественным. От его атаки Ван Чун понял, что, хотя он не был таким грозным, как Даян Мангбан, он был, по крайней мере, в царстве Святого Бойца, сильнее, чем Ван Чун. В любое другое время Ван Чун действительно не подходил бы для него, но теперь, когда у него было пять тысяч грозных кавалеристов Ушана, все было иначе.

— Режущая формация!

По приказу Ван Чуна кавалерия Ушана элегантно рассеялась, снова разделившись на группы по пятьдесят человек. Каждая из этих групп была похожа на цепь, вгрызающуюся звеньями в тибетскую армию.

Их приспособление было таким быстрым, их сила настолько огромной, а их сотрудничество настолько превосходным, что даже Даян Пугьял раскрыл глаза от удивления. Он обучал солдат плато в течение десятилетий и видел все уровни солдат. Но даже самые сильные солдаты, которых он обучал, не могли быть так хорошо подготовлены, работать с таким превосходным сотрудничеством и дисциплиной… Этот уровень солдата не был чем-то, что мог создать любой обычный командир или военный лагерь.

Если бы он не видел это перед собой, ему было бы очень трудно представить, что есть еще более способный тренер солдат, чем он, и этот человек был бы Танцем, из людей, которые не поддерживали кавалерию!

Но Даяну Пугьялу потребовалось всего мгновение, чтобы восстановить самообладание.

— Умри!

Даян Пугьял небрежно махнул ятаганом в направлении Ван Чуна. Он уже мог видеть, что этот семнадцатилетний юноша был командиром странной группы танской кавалерии. Если бы он смог убить его, Тан, естественно, проиграл бы, и кризис был бы предотвращен.

Игого!

Его боевой конь вздрогнул, и Даян Пугьял стал единым целым с ним, бросившись вперед, как небесный дракон, к Ван Чуну.

— Хммм!

Со своей стороны, Ван Чун посмотрел холодными глазами и усмехнулся. Вжух! Поглаживая своего боевого коня, он обернулся и тоже стал единым целым с ним, расплываясь в прямую линию, направляясь к Даяну Пугьялу.

— Убьююю!

Крик сотряс небеса, Ван Чун направил меч на Даяна Пугьяла, отдавая последний приказ атаковать.

Румбл!

Игого!

Два командующих генерала ехали на таких высоких скоростях, что расстояние между ними мгновенно уменьшилось до нуля. Раздался огромный взрыв, и две фигуры столкнулись.

В момент столкновения тело Ван Чуна внезапно вспыхнуло, сияние отошло от ног Ван Чуна и распространилось на Даяна Пугьяла.

Сила Даяна Пугьяла тут же упала. Даже такой решительный, сдержанный и устойчивый командир, как Даян Пугьял, не мог не побледнеть в этот момент.

Ореол Военного Генерала! В этом столкновении Ван Чун без колебаний выбрал мощный ореол, который он получил от Камня Судьбы.

Румбл!

Земля содрогнулась и небеса встряхнулись. Пока бесчисленные солдаты наблюдали, ослепительный свет, похожий на солнце, спускающееся на мир смертных, взорвался от точки столкновения, быстро расширяясь наружу.

Свист! Сильный ветер и мощная Звездная Энергия разлетелись вокруг, как ураган. Все солдаты в этом районе, будь то обычные тибетцы, кавалерия Ушана или солдаты Цинхая, были отправлены в полет.

— Бежать!

— Опасность!

Перед этими двумя командирами, перед столкновением двух сильнейших экспертов на поле, все солдаты со страхом начали бежать. Даян Пугьял был экспертом 3-го или 4-го уровня Царства Святого Бойца, но даже за все годы, проведенные в Цонкхе, его солдаты впервые увидели его силу.

Что касается юноши Великого Тана…

Хотя никто не знал, откуда он пришел, то, что он мог столкнуться лицом к лицу с Даяном Пугьялом, было достаточным доказательством его силы. Покавсе бежали, они все услышали сильный крик.

Нэээй!

Алая фигура внезапно взлетела в небо, как луч света. Прежде чем кто-либо успел среагировать, эта фигура яростно ударила Даяна Пугьяла.

Бум! Это был удар Ли Сие, который собрал всю свою силу, и даже Даян Пугьял был явно шокирован. Ли Сие сам был силен, и он также позаимствовал импульс ферганской лошади. В этот момент даже сильному Даяну Пугьялу было трудно справиться с Ван Чуном и Ли Сие.

Бузз! Звездный энергетический барьер Даяна Пугьяла мгновенно потускнел. Но это было только начало. Со всех сторон послышалось ржание, и пять тысяч кавалеристов Ушана, сражающихся с тибетской армией, внезапно начали поворачиваться.

Пятьдесят групп кавалеристов устремились как молнии в сторону Даяна Пугьяла. К тому времени, когда Даян Пугьял приземлился, к Ван Чуну и Ли Сие прибыла вся кавалерия Ушана.

Бум! Бум! Бум!

Один за другим кавалеристы Ушана нападали на Даяна Пугьяла.

В этот момент лицо Даяна Пугьяла исказилось страхом. Он хотел увернуться, но было уже слишком поздно. Когда Ван Чун отдал приказ разбиться своим пяти тысячам кавалеристов, он уже поставил перед ними целью Даяна Пугьяла.

Бум бум бум!

Тысячи боевых лошадей пролетели мимо него, и их наездники нанесли удар по Даяну Пугьялу.

— Ааа! — Раздался жалкий крик, и барьер Звездной Энергии Даяна Пугьяла дрогнул, как свеча на ветру. В мгновение ока он упал с 3-го или 4-го уровня царства Святого Бойца до 1-го или 2-го уровня, а затем до 8-го уровня Царства Императорского Бойца, а затем до 6-го уровня…

Бум! Меч из Стали Вутц выше, чем рост мужчины, пронзил тело Даяна Пугьяла одним ударом.

И в течение всего процесса, Ван Чун использовал Искусство Творения Великого Иньяна, чтобы постоянно удерживать Даяна Пугьяла на месте!

В конце концов раздался громкий стук, и Даян Пугьял упал навзничь, его глаза были широко открыты, а руки широко раскинуты. Более половины Звездной Энергии внутри него перетекло в тело Ван Чуна.

Тело Даяна Пугьяла подняло пыль, и осталось лежать. Благодаря нападению тысячи боевых кавалеристов и подавление Ван Чуна и Ли Сие, даже элитный генерал, такой как Даян Пугьял, эксперт в боевых искусствах, не смог удержаться и встретил свой конец.

— Поехали! — Ван Чун позвал Ли Сие, лишь на мгновение взглянув на труп Даяна Пугьяла, прежде чем взобраться на его красного горного коня.

Тюркский боевой конь Ван Чуна был убит буквально несколько минут назад в этом столкновении Звездной Энергии. Хотя высококачественный боевой конь тюркской степи имел телосложение, которое соответствовало лучшему арабскому коню, его нельзя было сравнить с божественным скакуном, которого Даян Пугьял получил от Священного Храма Великой Снежной Горы. Было ясно, что он недостаточно силен, чтобы выдержать столкновение высших экспертов.

— Формирование Стрелы, в атаку!

Ван Чун махнул мечом и отдал еще один приказ атаковать. Обычная конница после такой битвы была бы в хаосе и была бы неспособна сформироваться так быстро.

Но пяти тысячам кавалеристов Ушана потребовалось всего несколько секунд, чтобы выполнить приказ Ван Чуна, немедленно приняв формирование стрелы. Бум! Одним ударом только что заново построенная тибетская кавалерия была немедленно снова рассеяна.

— Aaааах!

Крики наполнили воздух, звуки боевых лошадей, нападающих друг на друга, ржание и столкновение оружия, — все это образовало диссонирующую симфонию. Даже когда Даян Пугьял был жив, тибетская армия не могла остановить атаку кавалерии Ушана, а теперь, когда Даян Пугьял был мертв, оставшиеся тибетцы потеряли положительный эффект от его ореола и были еще менее похожи на себя.

Битва в степи мгновенно превратилась в одностороннюю бойню!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 756. Ярoсть Даяна Mангбана!**

Бузз!

Ван Чун сидел на своем коне, наблюдая за тибетцами. Он быстро отвел взгляд, закрыв глаза, чтобы совершенствоваться.

Энергия крови внутри него бурлила. Он поглотил по крайней мере половину Звездной Энергии Даяна Пугьяла, и это была Святая Военная Звездная Энергия, поэтому ему потребуется семь-восемь минут, чтобы полностью ее поглотить и сделать своей.

Энергия Царства Святого Бойца действительно огромна. Даже возможность убить эксперта в области Святого Бойца, такого как Даян Пугьял, оправдывает этот рейд.

Когда Ван Чун закрыл глаза, его разум работал.

Даян Пугьял все еще был слишком небрежен. Он был самоуверен в своиx силах, но не понимал, с кем столкнулся. В ту эпоху великого бедствия, в котором многие боевые искусства были приведены к высокой степени, было слишком много методов, чтобы разобраться с могущественными командирами на поле битвы.

«Режущая формация» был одним из них.

Использование силы в пять тысяч кавалеристов Ушана, чтобы довести Звездную Энергию Даяна Пугьяла до минимума, а затем убить его одним махом, было классическим примером использования Режущей Формации для убийства могущественного противника.

Если бы это был один из будущих противников Ван Чуна, они, естественно, знали бы, как использовать свои силы, чтобы остановить Режущую Формацию, но Даян Пугьял не знал об этом, а тем более не обращал внимание на то, что делала кавалерия Ушана. Для него смерть была полной неожиданностью.

......

— Ах! —

— Не убивай меня!

— Я готов сдаться!

Послышались панические и страшные крики на тибетском, но только Ван Чун мог понять, что они говорят.

Крики наполняли воздух, и запах крови становился все гуще и гуще…

Ван Чун оставался неподвижным, его глаза были закрыты, и он подтолкнул Ореол Сумеречного Жеребца к своему пределу. Эти крики не повлияли на его сердце.

Эти тибетские новобранцы Чжанчжуна в конечном итоге станут самыми жестокими и самыми дикими воинами на плато, кошмаром для окружающих стран, включая Великий Тан.

Если бы сейчас его сердце было мягким, то в будущем тысячи граждан Великого Тана стали бы призраками под их железными копытами, поэтому Ван Чун не чувствовал жалости.

Скачущие лошади и крики солдат, сражающихся и преследующих, перемежались порывами ветра по степи. В течение всего времени Ван Чун оставался там, где он был. Постепенно звуки боевых действий становились все мягче и мягче, пока не стали неразборчивыми.

— Отчет!

Прискакала лошадь, ее всадник спешился и встал на колени перед Ван Чуном.

— Лорд Маркиз, битва окончена. Все тибетцы уничтожены, и лишь немногие смогли разбежаться и убежать. Лорд Сюй с солдатами уже преследует их. Желает ли лорд Маркиз послать еще солдат?

— Не нужно!

Ван Чун махнул рукой и открыл глаза.

— Дайте сигнал на вывод. Скажите генералу Ли и остальным собрать армию и подготовиться к отъезду.

Даян Пугьял был убит, и его цель была достигнута. Оставшиеся тибетские воины, которые бежали, будут лишь идеальными вестниками его подвигов.

Это был не первый раз, когда Великий Тан поднялся на Тибетское Плато, и это не будет последним. Даян Пугьял и его двадцать тысяч новобранцев из тренировочного лагеря рекрутов Чжанчжун послужат лучшим предупреждением для империи У-Цан. В будущем они поймут, что любая агрессия в отношении Великого Тана будет вызывать бешеную месть Великого Таная.

— Да!

Получив его приказы, всадник быстро сел на своего боевого коня и ушел. Несколько мгновений спустя раздался гудок, и пять тысяч кавалеристов Ушана быстро собрались вместе. Позади них, уходя вдаль, горы трупов и потоки крови оплодотворяли землю. Трупы тибетцев и высокогорных скакунов можно было увидеть повсюду среди павших скимитаров и сломанных черных военных знамен.

Вдали виднелся густой дым и огонь: пылающий тренировочный лагерь Чжанчжун. За один день этот огромный тренировочный лагерь с великой славой, превратился в ничто.

— Хуах!

Окинув лагерь взглядом, Ван Чун махнул рукой и отвел своих солдат с Тибетского плато, пустившись обратно в путь, по которому они прибыли.

Трава на плато качалась от ветра, а трупы и густой запах крови служили единственными оставшимися свидетелями этой битвы.

Приблизительно через шесть часов после того, как войска Ван Чуна ушли, земля начала дрожать под давкой копыт, и приблизилась большая армия.

— Aaааах!

Развалины тренировочного лагеря Чжанчжун, тысячи убитых новобранцев и тела семи тысяч красно-бронзовых солдат Цинхая заставили ведущего тибетского генерала поднять голову до небес и взорваться от ярости.

Флапфлап!

Вскоре тысячи птиц-курьеров взлетели в воздух и полетели в разные стороны. Весть о смерти Даяна Пугьяла и разрушении Учебного лагеря рекрутов Чжанчжун вскоре распространилась по всему плато, ошеломляя империю.

— Чего?!

В далекой королевской столице У-Цана произошло сильное землетрясение. Взрыв! В замкнутом ладаном дворце Ценпо хлопнул по столу и встал.

— Невозможно! Я не верю, что такое могло случиться! Что делают ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан? Несколько тысяч солдат Тана не могли убить двадцать семь тысяч новобранцев, и было даже семь тысяч солдат Цинхая. Такая большая цель не могла остаться незамеченной! Как им удалось справиться с нашей защитой?

Ярость Ценпо была огромной, все его тело дрожало от шока. Он мог смириться с потерей обычных новобранцев, но семь тысяч солдат Цинхая и Даян Пугьял были сущностью империи, сгущенным потом и кровью У-Цана. Ценпо счел невозможным признать, что они были уничтожены за один день без какого-либо предупреждения.

— Вы узнали что-нибудь об этих Танцах? — спросил великий министр Империи У-Цан Далон Тринлинг. По сравнению с разъяренным Ценпо у него было гораздо более сдержанное выражение, но дрожание его пальцев выдавало его волнение.

Шок, который Далон Тринлинг испытал от этих новостей, был не меньше, чем у кого-то другого, но он был очень спокойным и уравновешенным человеком, который редко выражал свои эмоции на лице. Тем не менее, не было никаких сомнений в том, что разрушение Учебного лагеря новобранцев Чжанчжуна стало огромным ударом по империи.

Тибетское плато взлетало в облака, отодвинув его от окружающих стран. Это была земля, подаренная небесами тибетскому народу. Прошло много лет с тех пор, как Тан пробился на плато, и еще много с тех пор, как на нем погибло так много тибетцев.

Прошло более тридцати лет с момента предыдущего инцидента.

Еще более неприемлемым было то, что до сих пор никто не знал, как кавалерии Тана удалось избежать многих слоев обороны и проникнуть так глубоко внутрь.

— Отвечая великому министру, мы уже завершили расследование. По словам выживших из тренировочного лагеря Чжанчжун, нападавших насчитывалось около пяти тысяч. Хотя у них было не так много солдат, они были чрезвычайно сильны.

— Пять тысяч человек?

Лицо Далона Тринлинга вытянулось от удивления.

В тренировочном лагере Чжанчжун было более двадцати тысяч тибетских кавалеристов. Если Тан пришел с силой такого же размера, то поражение было несколько понятно, но если это было всего пять тысяч, то результат был бы слишком невероятным.

— Да. Мы спросили многих выживших, и все они дали один и тот же ответ. Вражеские силы были намного меньше наших. — Сообщил генерал отряда, который первым прибыл в Цонгху. — Кроме того, мы нашли письмо в тренировочном лагере Чжанчжун. Оно висело на черном военном знамени лагеря.

— Подними его! — Сказал Далон Тринлинг.

Генерал быстро вышел вперед и почтительно предложил письмо обеими руками.

Далон Тринлинг открыл письмо и начал его читать. Оно было написано на ханском, а не на тибетском языке.

Но это, естественно, не было проблемой для Далона Тринлинга.

— Людям У-Цана: Те, кто совершают преступления против Центральных равнин, будут наказаны, независимо от того, насколько они далеко. Так было в древние времена, и настоящее ничем не отличается. В битве при Цыси пять тысяч Танцев были убиты, а генерал Пулан пал в бою, и, как говорится, не отвечать взаимностью было бы грубо. Сегодня я вышел на плато и отправил большой подарок, который, я надеюсь, вы все с радостью примете!

— Молодой маркиз Великого Тана, Ван Чун!

Когда он увидел подпись в конце, глаза Далона Тринлинга сузились, и его цвет лица побледнел.

Он подозревал всевозможные возможности, например, дальний налет Гешу Хана или какую-то исключительную силу, посланную Фуменгом Линча, но он никогда не ожидал увидеть это имя.

Ван Чун!

В У-Цане больше людей обращали внимание на это имя, чем на Гешу Хана или Фуменга Линча, и тем не менее Далон Тринлинг никогда не предполагал, что именно он будет этим преступником!

Война на юго-западе закончилась не так давно, и чума все еще беспокоила плато, но это имя снова появилось, и ему даже удалось вырубить один из самых престижных центров подготовки новобранцев Империи У-Цан.

— Ублюдок!

Далон Тринлинг сжал кулаки, его лицо стало пепельным, и намерение убийства вспыхнуло в его сердце.

......

Инцидент в тренировочном лагере Чжунчжун в Цанхае стал известен по всему У-Цану. Далекая северная граница получила те же новости, что и королевская столица.

Этот грандиозный инцидент вызвал такой же огромный шок, как и в столице. Нет! Не только шок, но и крайний гнев.

— Ван Чун!!!

Когда этот рев потряс небеса, пугающая и разрушительная волна энергии мгновенно разнесла черную палатку.

— Генерал!

Окружающие Белые Храбрецы отступили в страхе. Услышав о смерти Даяна Пугьяла и разрушении учебного лагеря новобранцев Чжанчжуна, все они знали, что их генерал в настоящее время находится в его гневном, наиболее пугающем и наиболее опасном состоянии. В конце концов, эти двое имели общую фамилию «Даян» и пришли из клана Даян.

— Ван Чун! Я не позволю тебе уйти!

Даян Мангбан стоял в руинах своей палатки, его глаза были красными и кипели от такого убийственного намерения, что сам воздух, казалось, исказился. Воздух вокруг палатки, казалось, расплылся, и, хотя в воздухе можно было увидеть черную фигуру, невозможно было четко разглядеть лицо Даяна Мангбана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 757. Oтчет o дейcтвияx!**

Письмо к Ценпо уже дошло до рук Даяна Мангбана. Это было просто то самое письмо, которое Ван Чун оставил в тренировочном лагере рекрутов Чжанчжун без каких-либо дополнительных комментариев. — Пять тысяч Танцев были убиты, а генерал Пулан убит. — Другие, возможно, не понимают значения слов Ван Чуна, но Даян Мангбан понял.

Разве это не тот человек, о котором говорил Ван Чун в письме?

Просто давая ему письмо, смысл Ценпо был громким и ясным. Это дело началось из-за него, поэтому он отвечал за его решение.

— Ван Чун, я определенно засиавоб тебя, и твой Великий Тан пожалеть об этом!

Даян Мангбан сжимал письмо Ван Чуна, его зубы были стиснуты, а в глазах — безумие. Учебный лагерь Чжанчжун был разрушен, Даян Пугьял убит, семь тысяч солдат Цинхая, все еще обучающихся, убиты… Даже сердце Даяна Мангбана кровоточило.

Он был особенно поражен семью тысячами солдат Цинхая. Если бы они завершили свое обучение, они стали бы элитными тибетскими силами наравне с его Белыми Храбрецами, но Ван Чун убил их всех, не позволив ни одному убежать. Это ошеломило весь У-Цан и стало истинной причиной безумия Даяна Мангбана.

Он убил только одного Пулан Хэ и пять тысяч солдат Цыси, но Ван Чун уничтожил тренировочный лагерь Чжанчжун, убив Даяна Пугьяла, семь тысяч солдат Цинхая и еще двадцать тысяч новобранцев… Такая месть полностью превзошла его ожидания.

Хотя Даяна Мангбана часто называли Асурой на Поле битвы, хотя он был ветераном бесчисленных сражений, он все же находил этот результат трудным для восприятия.

В то время как он нанес тяжелое ранение армии протектората Цыси, Ван Чун тяжело ранил целую империю!

— Ван Чун, я убью тебя. Я обязательно убью тебя! — Даян Мангбан выругался сквозь стиснутые зубы, его охватило неописуемое безумие.

— Передайте мой приказ! Соберите армию и приготовьтесь атаковать Город Стали!

— Но, Милорд, стены Города Стали высокие и крепкие. Как у кавалерии, у нас недостаточно осадного оружия, и мы не приспособлены для нападения на город. Кроме того… в последнем нападении мы спровоцировали генерального защитника Цыси Фуменга Линча. В настоящее время он вкладывает все свои силы в защиту границы Цыси, и я боюсь, что наших сил будет недостаточно, чтобы обойти их.

— Ну и что? Если Фуменг Линча осмелится остановить меня, тогда мы нападем на Фуменга Линчу! В любом случае, Великий Тан заплатит за это!

К этому моменту голос Даяна Мангбана был в ярости.

Фуменг Линча был Императорским Великим Генералом Великого Тана, существом, стоящим на одном уровне с ДуСун Мангпоче, и, возможно, даже немного более сильным с точки зрения чистой силы. Даже ДуСун Мангпоче не осмелился безрассудно обмениваться ударами с ним, а тем более бригадный генерал, как Даян Мангбан. Но Даян Мангбан больше не заботился о таких вещах.

Кто заботился, был ли это Фуменг Линча? Если бы он хотел его убить, он бы убил!

Тыгыдык! Несколько мгновений спустя Даян Мангбан сел на своего боевого коня и с грохотом направился к Цыси.

......

В то же время, в далеком городе Большой Медведицы в Лунси…

— Репортаж! Лорд-Генерал-Защитник, на плато обнаружена странная активность. Мы обнаружили, что тибетские армии странно движутся! — Всадник поспешил в город Большой Медведицы, неся новости, которые сразу вызвали суматоху внутри.

— Что задумали тибетцы? Предыдущая битва только что завершилась. Они уже хотят начать новую?

Армия Большой Медведицы много лет стояла на страже на границе с Лунси, в постоянном противостоянии с тибетцами, поэтому она была чрезвычайно чувствительна к движениям на плато. Эти странные движения означали только одно для Армии Большой Медведицы: началась еще одна война!

Армия Большой Медведицы не боялась войны. Единственное, что их бесило, это то, что они только что оттеснили тибетцев, а теперь те возвращаются снова. Неужели амбициям тибетцев не было конца?

— Милорд, давайте подготовим армию и приготовимся к их приему!

— Тибетцы никогда не могут научиться. На этот раз мы должны преподать им дикий урок!

Генералы Большой Медведицы были в ярости от этой новости.

— Подождите минутку. Не спешите делать выводы, пока все не будет полностью исследовано. — сказал Гешу Хан с нахмурившимися бровями.

Хотя движения тибетцев инстинктивно заставляли думать, что скоро начнется новая война, как Великий генерал Лунси, Гешу Хан чувствовал, что что-то не так. Хотя тибетцы были боевыми людьми, они, как правило, мобилизовались, только если были уверены. На этот раз их Великий Генерал Ви Тадра Кхонгло, уже отошел и уже не имел решающего преимущества, а их другие Великие Генералы не будут противостоять Гешу Хану, поэтому тибетцы не должны были быть такими импульсивными.

— Разведчик, узнай больше! — Сказал Гешу Хан.

— Да!

Разведчик быстро ушел с приказом.

Примерно через час новая новость вошла в город, оставив всех ошеломленными.

Учебный лагерь рекрутов У-Цана Чжанчжун был уничтожен, убиты двадцать семь тысяч новобранцев, в том числе семь тысяч элитных солдат Цинхая и их командующий генерал Даян Пугьял, в результате чего трупы простирались по полю боя как ковер. Уже было подтверждено, что на лагерь напали пять тысяч танцев, и в настоящее время тибетцы выясняют, как пяти тысячам танцев удалось подняться на плато!

Не говоря уже о генералах-ветеранах Большой Медведицы, даже Гешу Хан был ошеломлен этой новостью.

Будучи гарнизонной армией Лунси, армия Большой Медведицы имела гораздо большее понимание У-Цана, чем любая другая армия. Таким образом, он был глубоко осведомлен о значении учебного лагеря рекрутов Чжанчжун Цанкхая для У-Цана. Даже было много раз, когда Гешу Хан хотел совершить набег и уничтожить тренировочный лагерь Чжанчжун, но большое расстояние и размер необходимой силы мешали ему… Это и другие причины заставил его отказаться от идеи.

После участия в раунде дискуссий, симуляции и дебатов со своими ветеранами-офицерами, Гешу Хан наконец пришел к выводу.

Учебный лагерь новобранцев Чжанчжуна было не невозможно уничтожить, но для этого потребовался бы отряд не менее тридцати тысяч солдат, и как минимум десять тысяч из них должны были быть конницей. В то же время должен был принять участие и великий имперский генерал, такой как Гешу Хан, поскольку нынешним председательствующим генералом Чжанчжуна был Даян Пугьял, эксперт уровня Святого Бойца, с которым должен был справиться эксперт соответствующего уровня.

Но если бы Даян Пугьял обнаружил, что Гешу Хан был в армии, он бы немедленно сбежал. Более того, армия Большой Медведицы, как армия преимущественно пехоты, просто не сможет его поймать, только вздохнет и сокрушится. И Даян Пугьял определенно примет различные меры, чтобы задержать их.

Когда придет время, цена, которую им придется заплатить за нападение на тренировочный лагерь Чжанчжун, вероятно, будет слишком высокой.

Другими словами, напасть на тренировочный лагерь Чжанчжун было просто нереально.

Но теперь Учебный лагерь Чжанчжун был разрушен, и это было сделано силами пяти тысяч танской кавалерии.

Никто не был ошеломлен этим больше, чем армия Большой Медведицы.

В обычных условиях армия Большой Медведицы никогда бы не поверила. В конце концов, Чжанчжун был очень далеко, поэтому новости об этом должны были быть ненадежными. Но новость пришла изнутри самого У-Цана, и армия Большой Медведицы узнала эту новость от захваченного тибетского всадника, так что это не могло быть неправильно.

Нахмурившись некоторое время, Гешу Хан наконец сказал:

— Они были из Цыси?

— Нет. Захваченный тибетец тоже мало что знал, но, исходя из того, что он сказал, они были из Ушана! — Сказал разведчик на коленях.

Бузз!

Слово «Ушан» было похоже на гигантский валун, падающий с неба, и все офицеры расширили глаза.

— Ушан? Как это могло быть?

— Возможно, вы не слышали?

Их первой реакцией было отрицание. Все они знали, что у Ушана был только один известный человек, и он принадлежал только одному человеку, и с ним у Армии Большой Медведицы было много взаимодействий. Но этот человек был всего лишь семнадцатилетний юноша. Как он мог проникнуть так глубоко внутрь У-Цана и убить так много тибетской кавалерии, включая семь тысяч самых сильных и элитных солдат Цинхая?

Важно то, как ему удалось сделать это без ведома Большой Медведицы?

Разведчик на коленях опустил голову и поспешно сказал:

— Не может быть ошибки. Разведчик хорошо владеет тибетским языком. Он может подтвердить, что это был Ушан.

Все в зале, даже Гешу Хан, погрузились в смертельную тишину.

Город Ушан… Ван Чун… пять тысяч кавалерии… уничтожение учебного лагеря новобранцев Чжанчжуна…

Все эти вещи были слишком шокирующими.

Все они смотрели на этого мальчика из Ушана с некоторым презрением, никто из них не ожидал, что он сможет совершить такой удивительный подвиг!

Эта новость слишком шокировала их!

......

— Я не думал, что это снова будет он!

На юго-западе Тибетского плато Хуошу Хуйцан стоял на видном утесе, глядя на бурные потоки воздуха внизу, его взгляд был таким же беспокойным. Шокирующие новости из Цонкха ошеломили все плато, и он также получил новости. В этот момент никто не чувствовал более сложной смеси чувств, чем Хуошу Хуйцан. Он никогда не ожидал, что так скоро после того, как война закончится, он снова услышит имя — Ван Чун.

— Похоже, что мы должны положить конец всему этому!

Хуошу Хуйцан поднял голову и вздохнул. Вырвав ятаган с вершины столпоподобного камня, он зашагал прочь.

......

Игого!

В Лунси область около Горы Небесного Столпа была полна активности. Не заботясь о суматохе, вызванной инцидентом в Цонкха на Тибетском плато или в штаб-квартире Цыси и Лунси, Ван Чун решил после битвы остановиться и отдохнуть возле Горы Небесного Столпа.

Пышная листва и густые леса возле Горы Небесного Столпа закрывали небо, поэтому любой, кто смотрел вниз с этого плато, взлетающего на четыре-пять тысяч метров в небо, ничего не заметил бы.

— Каковы были потери в битве? Вы получили отчет?

Ван Чун под деревом двадцати с небольшим футов высотой собрал своих офицеров.

Это была первая экспедиция кавалерии Ушан. Хотя Ван Чун также оценил результат с большой важностью, он придал этому процессу еще большее значение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 758. Mетoд боpьбы с высотной болезнью!**

— B ходе нападения на тренировочный лагерь Чжанчжун восемьдесят человек получили тяжелые ранения, причем большинство из них получили их, когда Даян Пугьял послал эту взрывную волну энергии. — Сказал Сю Кейи. — Кроме того, тридцать получили легкие ранения и семь были убиты. Все они, включая убитых, были возвращены на лошадях. Кроме того, тяжело раненые уже приняли лекарство, предоставленное лордом маркизом, и находятся вне опасности.

В настоящее время Сюй Кейи отвечал за логистику.

— Лорд Маркиз, на этот раз мы убили более двадцати тысяч человек, но мы получили только сто десять ранений и всего семь смертей. Это действительно невероятно.

— Правильно! Ушан — действительно могущественные воины!

Услышав это число, собравшиеся офицеры не могли удержаться от удивления. Учитывая, как сильно силы Чжанчжуна превосходили их, что они потеряли всего лишь сто человек, это было невероятно. Если бы это соотношение жертв было сказано другим, вероятно, никто не поверил бы.

Но когда Ван Чун услышал эту цифру, он едва заметно нахмурился.

Это число оказалось больше, чем он ожидал.

Кавалерия сражалась не так, как пехота. Когда столкнулись две силы пехоты, было не странно, что одна сторона убила тысячу, понеся восемьсот потери. Даже элитная пехота может понести тяжелые потери в одной битве. Но кавалерия была другой, поскольку они полагались на силу коллективного нападения.

Подобно острому ножу, когда они попадут во вражеские силы, то нанесут огромный урон, но сама кавалерия понесет немного потерь из-за своей высокой скорости. Таким образом, было совершенно нормально, что, если против ста тысяч пехоты бросить десять тысяч кавалеристов, пехота может потерять более половины своего числа, в то время как потери кавалерии не превысят тысячи, а может быть, даже нескольких сотен.

Кавалерия Ушана только что прошла обучение и уже получила восемьдесят тяжелых ранений, тридцать легких ранений и семь смертей. Эти потери были больше, чем ожидал Ван Чун.

Сюй Кей, Чэн Саньюань, Су Шисюань и даже Ли Сие почувствовали хмурый взгляд Ван Чуна. Даже кто-то такой же бывалый, как Ли Сие, не мог не щелкнуть языком. Оказалось, что требования Ван Чуна были даже выше, чем они думали.

В битве из пяти тысяч против двадцати семи тысяч они понесли лишь сто с небольшим потерь, и только семь фактических смертей. Даже Великие Генералы границы будут завидовать этому соотношению, но Ван Чун не был удовлетворен.

… Я тренировал их всего около полугода. Кажется, мне придется кое-что активизировать. Кроме того, необходимо ускорить производство мечей из Метеоритного Металла и из Стали Вутц. Эти две вещи должны быть отправлены как можно быстрее. — Тихо сказал Ван Чун.

Мамлюки из его прошлой жизни были вооружены мечами из Стали Вутц и были почти непобедимы. Увы, когда иноземные захватчики атаковали и Аббасидский Халифат был побежден, эти десять тысяч мечей из Стали Вутц были потеряны. Таким образом, даже на последних этапах мира у кавалерии Ушана Ван Чуна не было этих непобедимых мечей из Стали Вутц.

Но теперь все было иначе. Ван Чун мог не только снабдить всю свою кавалерию Ушана мечами из из Стали Вутц, он даже мог снабдить их броней из Метеоритного металла во много раз прочнее, чем тибетские латные доспехи. Кавалерия Ушана будет поднята до беспрецедентного уровня, даже сильнее, чем верховная кавалерия Ушана в его прошлой жизни.

Но именно по этой причине Ван Чун считал эту силу такой важной. В конце концов, люди в деревне Ушан были ограничены, и каждая смерть была такой, которую нельзя было заменить. Это были элиты элит, и для Ван Чуна было не лишним рассматривать их с такой большой важностью.

Кузен уехал около трех месяцев назад, он поплыл с муссонными ветрами. Исходя из этого, должно пройти около месяца, пока он вернется.

Когда он подумал о своем старшем кузене Ван Ляне, в глазах Ван Чуна появился яркий свет.

В своем первом путешествии Ван Лян закалился, испытывая непостоянство человеческого разума и опасности различных сред, и путешествовал по морям в поисках тех островов, на которых находился Метеоритный Металл, потратив впустую несколько месяцев. Но благодаря опыту, полученному благодаря его первому успеху, которому помогли эти опытные моряки, он оказался в совершенно другой ситуации.

По крайней мере, ему не пришлось бы испытывать все опасности и препятствия первого рейса, и при этом ему не понадобилось бы почти полгода. Используя муссонные ветры во время путешествия туда и обратно, ему понадобится всего около четырех месяцев.

Я действительно с нетерпением жду этого! — Взволнованно сказал себе Ван Чун.

Получив отзывы о первом путешествии, Ван Чун вложил еще больше во второе, отправив Ван Ляна с еще большей группой. Это также означало, что можно привезти больше Метеорного Металла, гораздо больше, чем в первом путешествии.

Голова Ван Чуна была занята этими мыслями всего несколько секунд, прежде чем он пришел в себя.

— Правильно: после спуска с плато, каково положение армии? Вы проверили? — Сказал Ван Чун, глядя на Сюй Кейи.

После этого вопроса все офицеры слегка побледнели.

Прежде чем Сюй Кейи успел что-то сказать, вмешался Чэн Саньюань.

— Из пяти тысяч более тысячи страдают от диареи. Кроме того, около трехсот человек испытывают легкую лихорадку. Остальные солдаты испытывают лишь легкий дискомфорт.

Это было на самом деле довольно странно. Эти симптомы не появлялись на плато, но после спуска пять тысяч солдат начали страдать от различных побочных реакций.

Чэн Саньюань и Сюй Кейи очень долго обсуждали эту проблему с другими офицерами.

Все говорили, что Тибетское плато — это благословенная земля, которую небеса даровали тибетцам. В прошлом Чэн Саньюань и другие никогда не придавали особого значения этой фразе, даже презрительно фыркая, когда ее поднимали. Но никто из них не осмелился думать об этом сейчас.

Все они были свидетелями силы кавалерии Ушана, но если даже они окажутся в таком положении после выхода на плато, то можно было только представить, что случится с обычными солдатами.

— Лорд Маркиз, это высотная болезнь? — Сказал Ли Сие, глядя на Ван Чуна.

За все время, что он провел с Ван Чуном, он кое-что узнал.

— М-м. — Ван Чун кивнул, в его глазах появился намек на беспокойство.

Высотная болезнь действительно была очень большой проблемой. Это также было связано с тем, что после уничтожения тренировочного лагеря Чжанчжун он быстро отдал приказ отступать.

Сельские жители Ушана проводили каждый день, пересекая горы, и их телосложение во многих отношениях превосходило их физическое состояние. Первоначально Ван Чун считал, что у них не будет серьезных проблем, но теперь оказалось, что он глубоко недооценил тяжесть высотной болезни.

Говорят, что Тибетское плато — это земля, благословленная небесами, и также было сказано, что любой, кто вторгнется на это плато, будет проклят. Опираясь на этот огромный природный барьер, жители плато могли естественным образом атаковать и отступать по мере необходимости, постоянно беспокоя и нападая на окружающие страны.

— Лорд Маркиз, плато действительно является территорией тибетцев. Похоже, нам будет очень трудно оставаться на плато в течение длительных периодов времени.

Сюй Кейя, Чэн Саньюань и другие офицеры выглядели обеспокоенными.

Ван Чун ничего не сказал.

Когда высотная болезнь станет серьезной, она действительно замедлит дыхание и даже приведет к смерти. По сравнению с этим серьезным результатом, пять тысяч кавалеристов Ушана фактически легко отделались.

Тем не менее, независимо от того, насколько серьезной была высотная болезнь, Ван Чун должен был по-прежнему находиться на высокой горе.

Похоже, мне придется заняться этим вопросом в повестке дня. — Тихо сказал себе Ван Чун.

В эту эпоху большинство людей все еще чувствовали невежество и слепое уважение к высотной болезни. Даже агрессивные турки чувствовали глубокое уважение к плато.

Но Ван Чун знал, что есть способы справиться и преодолеть высотную болезнь.

Этот вопрос нужно было тайно решать. В противном случае, если слишком много людей узнают об этом, это определенно будет иметь отрицательный эффект.

— Мы отдохнем здесь несколько дней, прежде чем вернуться в Город Стали. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз! — Почтительно ответили все офицеры.

......

Отдохнув несколько дней у Горы Небесного Столпа, армия отправилась обратно в Город Стали. Сразу после возвращения Ван Чун вызвал управляющего, которого Ян Хунчан послал в Город Стали.

— Лорд Маркиз!

Старый управляющий вошел в приемную и почтительно поклонился Ван Чуну.

— Управляющий Ян, уведомь своего патриарха, чтобы он купил мне кое-что в западных регионах.

Ван Чун сидел в кресле, его ладонь держала белую фарфоровую чашку, а другая рука использовала крышку чашки, чтобы слегка отогнать пену на чае.

— Чего требует лорд Маркиз? Пока наш клан Ян может получить это, мы всем пожертвуем ради этого! — Сурово сказал старый управляющий.

— Не нужно быть таким серьезным. Мне просто нужен твой патриарх, чтобы купить маленькую вещь. — Ван Чун перешел прямо к делу. — Это маленький красный цветок, который растет на тибетском плато под названием розовый корень.

— Розовый корень?

Старый управляющий нахмурился, со смущенным взглядом в глазах.

Он часто путешествовал по западным регионам и знал эту область как свою ладонь, но он никогда не слышал ничего подобного розовому корню.

— Лорд Маркиз, простите меня за невежество, но, насколько я знаю, никто в западных регионах не продает этот Розовый Корень, о котором вы говорите.

Старый управляющий владел травничеством, и клан Ян занимался этим делом, но он не помнил ни одного такого цветка. По общему признанию, У-Цан не продавал много вещей западным регионам, но, если бы было что-то вроде этого розового корня, он бы точно это запомнил.

— Ха-ха, если никто не продает его, это даже лучше. Пусть ваш патриарх начнет расспрашивать о его покупке. Этот маленький красный цветок — полевой цветок, очень распространенный на плато. Пусть ваш патриарх попросит арабов купить его для него. Арабы считают, что им хорошо кормить лошадей, чтобы тем было легче испражняться.

Когда Ван Чун заговорил, он открыл ящик и достал лист бумаги, передав его управляющему.

— Я уже нарисовал, как выглядит розовый корень. Если ваш патриарх купит что-то, что соответствует рисунку, он не ошибется.

— Понял, лорд Маркиз. Я сделаю это.

Старый управляющий быстро ушел с рисунком. С рисунком Розвого Корня все было бы намного проще. С силой, которую клан Ян накапливал в течение многих лет в западных регионах, он определенно нашел бы этот цветок для Ван Чуна, даже если бы ему пришлось копать глубоко в земле.

Наблюдая за уходом старого управляющего, Ван Чун прикрыл глаза и сделал глоток чая, откинувшись в раздумьях. — После всего этого времени до сих пор никто не знает о Розовом Корне. Это действительно удивительно.

Тибетское плато было естественным барьером, защищавшим империю У-Цан. Люди из любой другой империи, которые вошли в это место, сильно пострадают. Это включало арабов и их могучих мамлюков.

Но этот естественный барьер не было невозможно атаковать, и этот розовый корень был одним из способов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 759. Cила всeй страны!**

Ктo бы мог подумать, что маленький красный полевой цветок, который рос по всему плато, на самом деле мог помочь воину увеличить объем легких, жизнеспособность и адаптивность его клеток, позволяя жить на плато, как тибетцы?

Но единственным человеком, который знал об этом методе в настоящее время, был Ван Чун.

Если бы тибетцы узнали об этом, они бы наверняка приложили все усилия, чтобы уничтожить розовый корень. Вот почему Ван Чун пытался сохранить это в тайне, даже чтобы Ян Хунчан работал через арабов, чтобы купить их.

С прибылью был бы драйв. Хотя сейчас никто не торговал розовым корнем, как только Ян Хунчан начнет покупать его в больших количествах, на рынке появится большое количество этой травы.

И это определенно будут тибетцы, которые будут собирать и продавать розовый корень. Даже если бы кто-нибудь избил их до смерти, они бы никогда не подумали, что Ван Чун покупал эти вещи, чтобы расправиться с ними.

Все остальное готово. Не хватает только восточного ветра 1! Пришло время перейти к следующей части плана!

Ван Чун поставил чайную чашку, его правый указательный палец слегка постучал по столу, и в его глазах вспыхнул глубокий свет.

— Чжан Цюэ! — Крикнул в дверь Ван Чун.

— Лорд Маркиз, этот скромный человек здесь!

Маленькая и худая фигура быстро вошла с каменным орлом на плече. Видимо, он долго ждал за пределами приемной.

— Ты все еще помнишь план, о котором я говорил с тобой раньше? Возьми свою команду орлов и пойди все проверь. Мне нужно как можно скорее узнать о каких-либо признаках активности в этом месте, особенно если там появятся какие-нибудь тибетцы. — Сказал Ван Чун.

— Понял! Лорд Маркиз, будьте спокойны! Этот смиренный непременно выполнит свою миссию.

Чжан Цюю не терпелось уйти, его лицо наполнилось волнением. Поклонившись, Чжан Цюй упорхнул. Ван Чун относился к нему все лучше и лучше, и джентльмены были готовы умереть за своих близких друзей. Таким образом, Чжан Цюй был более активен в отношении миссии Ван Чуна, чем любой другой человек.

......

Время медленно прошло, и весь Город Стали снова погрузился в мир и покой. Несколько коротких конфликтов произошло на границе У-Цана с Цыси, но после этого все вернулось к своему обычному спокойствию.

В северо-западном регионе все следили за У-Цаном, Цыси и Ушаном, но между тем, в северо-восточном углу плато, месте, ближайшем к Ушану при спуске с плато, появилось несколько фигур, которые молча измеряли площадь.

— Руководитель группы, это место, где лорд Маркиз попросил нас провести опрос?

Член бригады орлов посмотрел на плато. Честно говоря, здесь не было ничего, кроме крутых скал. Они даже не могли видеть тибетскую конницу.

— М-м. — Чжан Цюй кивнул.

— Но что особенного в этом месте? Я даже не вижу никакой тибетской конницы, так на что же мы здесь? — спросил другой член орлиной команды.

— Привет.

Услышав эти слова, Чжан Цюэ наконец повернул голову и посмотрел на своего собеседника.

— Во всем мире нет ни одного человека, который осмелится усомниться в лорде Маркизе. Последними людьми, которые сделали это, были Хуошу Хуйцан и Далун Руозан, и вы видели, где они оказались. Не так давно был и Даян Мангбан. Но, в конце концов, лорд Маркиз убил его двоюродного брата Даяна Пугьяла и даже уничтожил тренировочный лагерь Чжанчжун.

— На всем северо-западе империи даже если Лорд Маркиз пукнет, это, вероятно, заставит генералов-защитников и великих генералов, а также великих генералов Тибета исследовать в течение полдня ход мыслей лорда маркиза. По крайней мере, я бы не осмелился ставить под сомнение решения лорда маркиза.

Слова Чжан Цюя смутили члена команды, который немедленно заткнулся.

Несколько более сообразительный член команды орлов подтолкнул руку Чжан Цюэ и с удивлением сказал: — Лидер команды, вы ближе всего к лорду Маркизу, почти как братья с ним. Что мы пришли сюда делать?

Будь то в столице Великой Династии Тан или на северо-западе империи, все знали о невероятном интеллекте и невероятно дальновидных планах молодого маркиза.

Хотя его действия поначалу казались очень обыденными, будущие события доказывали, что все они имеют четкие цели и что решения принимаются после долгих и тщательных размышлений.

Это было так, что в Стальном Городе многие люди размышляли о том, что лорд Маркиз будет делать дальше во время перерывов.

— Это…

Чжан Цюэ сразу начал колебаться.

— Руководитель группы, просто скажите нам.

— Хорошо, поторопись и скажи нам.

Видя ситуацию, другие члены орлиной команды быстро начали уговаривать его.

— Это… что угодно. Это всего лишь мои предположения, так что лучше никому не рассказывать.

Чжан Цюэ долго колебался, но в конечном итоге не смог устоять перед наставлениями.

— Внимательно посмотрите на эту область. Разве она не похожа на большой треугольник? Когда лорд Маркиз сражается в битве, он никогда не принимает бессмысленное решение. Если вы отправите некоторых людей на вершину этого треугольника, они окажутся в легкой оборонительной позиции. Тибетцы могут атаковать нас здесь в любое время, и, если они не смогут победить нас, они просто отступят, но нам будет очень трудно атаковать их там. Это крутые скалы.

Чжан Цюэ не была цыпочкой. Он провел много лет возле Старого Орла и слушал много историй о Ван Чуне. Он многое понял о поле битвы, и после того, как он присоединился к Ван Чуну в экспедиции, у него стало еще большее понимание военных дел.

Если бы Ван Чун услышал слова Чжана Цюэ, он определенно был бы ошеломлен, потому что это было именно то, о чем он думал.

— Но даже это будет бесполезно. Если лорд Маркиз займет это место, он не сможет его удержать. Или лорд Маркиз планирует построить здесь форт? — Сказал один из членов.

— Точно — даже занятие этого места будет бесполезным. И, кроме того, там ровная земля, идеально подходящая для атаки тибетских боевых лошадей, в то время как наши спины будут повернуты к утесу. Разве это не будет верной смертью? — Спросил другой член орлиной команды.

— Это… я не знаю. У лорда Маркиза определенно есть причина для подобных действий. Как мы можем догадаться о них? — Сказал Чжан Цюэ.

— Мы должны быстро осмотреть этот район и доложить о нем лорду Маркизу. Если мы задержим планы лорда Маркиза, никто из нас не сможет выдержать ответственность.

При этих словах все участники напряглись и прекратили мысли об игре.

Криии!

Через несколько мгновений различные птицы взлетели с их плеч и рук в небо.

......

Бум!

Молоток за молотком разбивался о раскаленное железо, разлетаясь искрами и вздымающимся дымом. Если вы оглянетесь вокруг, то увидите, как кузнецы с голыми руками и потом, стекающим по их спинам, бьют молотками.

— Поторопитесь!

— Все, положите свои спины на это! Люди в столице попросили нас поторопиться уже три раза.

— Здесь большой клиент, ученик Сына Неба. Если мы все испортим, леди Сюй в столице нас не простит! Она не наймет нас в будущем.

Западная трасса Великой Династии, Цзяннань, провинция Хун. Прохожий с кнутом проходил мимо печей, подстегивая своих подчиненных.

Тип тип!

Внезапно спустилась птица-посланник, привлекая внимание начальника. Взяв письмо из бамбуковой трубки, он взглянул на него и сразу побледнел.

— Все, быстрее! Леди Сюй отправила четвертое письмо с просьбой поторопиться. Если сегодня мы не изготовим двадцать стальных досок, никому из вас не стоит думать о сне!

Наблюдатель щелкнул своим кнутом в воздухе. Пройдя еще несколько раундов в магазине мечей, он вышел.

Покинув магазин мечей, он подошел к главным воротам. Там стояли два каменных льва, а перед львами стояли ряды экипажей, очевидно, ожидающих чего-то.

Надсмотрщик бросился к руководителю группы, сидевшему в первой карете, и спросил:

— Все ли модули были загружены? —

— Они все загружены. Мы можем выйти в любое время. — Строго сказал пожилой и отчужденный лидер.

Несколько месяцев назад никто бы не знал, что это за «модуль» или что он значит. Однако теперь все, кто имел отношение к ковке и кузнечному делу в Западном округе Цзяннань, знали об этом и обычно использовали его.

Вероятно, не было ни магазина мечей, ни кузнеца мечей, ни клана кузнецов, который не знал этого слова.

— Хорошо, тогда отправляйтесь. Мы определенно не хотим вызывать задержку у молодого маркиза. Если что-то случится, мы не сможем вынести последствия. — Мрачно сказал руководитель. — У нас редко бывают такие крупные клиенты, и клан рассматривает этот вопрос с предельной важностью. Мы не можем допустить никаких ошибок.

— Стюард, будь спокоен. Клан уже отправил шестьдесят хороших людей. Проблем не будет.

Суровый начальник команды быстро отдал приказ отправиться в путь.

— Хуах! — С криком и треском кнута конвой тронулся.

Игого!

Крики лошадей эхом разносились по небу. Когда конвой из клана Чжан отправился в путь, другие быстро последовали за ним. Если бы кто-то посмотрел с неба, то увидел бы, что вся провинция Хун посылала многочисленные конвои стали для Ван Чуна.

Если взглянуть на западную цепь Цзяннань, на все провинции и префектуры Великого Тана, то было бесчисленное множество конвоев, подобных клану Чжан, которые собирались в могучий потоп и текли по Великому Шелковому Пути к далекому Ушану.

Как массивная и медленно движущаяся машина, у каждого из планов Ван Чуна были бесчисленные великие кланы и провинции Великого Тана, несущие ему «кровь», поддерживая его.

......

Ян Хунчан оказался намного эффективнее, чем ожидалось. На рассвете, всего через несколько дней после того, как Ван Чун отдал приказ, и все еще спали, прибыл конвой с двумя плотно закрытыми сундуками и группой охранников.

В роскошно украшенном здании летающих карнизов в Стальном городе старый управляющий поклонился и искренне сказал:

— Лорд Маркиз, мы вас не подвели. Согласно инструкциям лорда Маркиза, мы приобрели несколько сундуков розового корня. Наш патриарх сказал, что у лорда маркиза должно быть более глубокое значение в его действиях, поэтому только лорд маркиз может определить, тот ли это розовый корень. Как только лорд маркиз подтвердит, мы можем начать покупать его в больших масштабах и транспортировать их.

— М-м.

Ван Чун был одет в повседневную одежду. Он остался сидеть, ничего не говоря и только помахал рукой. К нему подошел мускулистый воин Города Стали и вонзил меч в отверстие под крышкой. Сундук вздрогнул, и открылся, обнажив бесчисленные маленькие красные цветки, плотно упакованные внутри.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Все остальное готово: единственное, чего не хватает, так это восточного ветра. — это цитата из- Романа трех королевств. — сказанная Чжугэ Ляном Чжоу Ю в их дискуссии о предстоящей битве при Красных скалах. Готовясь атаковать флот Цао Цао огнем, Чжоу Ю понял, что единственное, чего не хватает его плану успеха, — это то, что должен дуть восточный ветер. В настоящее время цитата используется для обозначения того, что плану не хватает только одной важной вещи, которую необходимо выполнить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 760. Пиcьмo, лeтящее к Анси!**

Ван Чун прищурился и внезапно поднялся со своего кресла, шагнув к сундуку и схватив горсть маленьких красных цветов. Цвет и форма были именно такими, какими он их помнил, хотя даже в своей прошлой жизни он не вел войска для нападения на плато.

Более того, в прошлой жизни он не считал их очень важными, поэтому его воспоминания о них были довольно размытыми.

Нюх!

Ван Чун поднес цветок к носу и понюхал его. Да! Это был именно такой запах: слабый, но со свежим запахом почвы плато, точно такой, каким он его помнил.

Ван Чун неожиданно вызвал охранников в приемную.

— Приходите! Возьмите эти сундуки и вскипятите цветы в кастрюлях с водой, чтобы приготовить бульон. Кроме того, добавьте немного для каждой еды, подаваемой армии.

— Да, ваш подчиненный сделает это.

Охранники быстро подошли и забрали сундуки.

— M-м.

Ван Чун кивнул и повернулся к старому управляющему, стоящему слева от него.

— Скажите своему патриарху, что я очень доволен и что он может начать закупку в больших масштабах.

— Да!

Управляющий был в восторге. Не было сомнений, что они нашли правильную вещь. Только тот, кто действительно начал покупать розовый корень, поймет, что это именно то, что сказал Ван Чун. Это был обычный полевой цветок плато, и когда их патриарх распространил новость, что он хочет купить некоторые, многие пастухи собрались собрать их и отправить их.

Более того, поскольку они сказали, что розовый корень — это корм для лошадей, который помогает при опорожнении кишечника, цена была невероятно низкой. Несколько серебряных монет хватило, чтобы купить большой сверток. Поскольку это было так легко и могло принести им благосклонность молодого маркиза, они были счастливы сделать это.

— Помимо этого, были ли какие-либо признаки активности в Таласе? — Спросил Ван Чун.

— Отвечая лорду Маркизу: пока что никаких действий не было. Арабы ведут себя как обычно. Лорд Маркиз, будь спокоен. Патриарх сказал, что с тех пор, как лорд Маркиз дал этот приказ, наш клан Ян будет выполнять этот долг до самого конца, даже до самой смерти. Лорд Маркиз обязательно узнает о любых действиях арабов, даже пролетевших мимо них.

У старого управляющего было торжественное выражение лица.

— Мм. Скажите ему, чтобы он был готов к приему моих приказов в любой момент. — Серьезно ответил Ван Чун. Вопрос об У-Цане и турках был важен, но еще более важными были Талас и Аббасидский Халифат. Эти два были истинным центром внимания Ван Чуна. Вскоре после этого управляющий ушел, и Ван Чун погрузился в задумчивое молчание. До сих пор арабы не показывали никаких странных движений, и, похоже, они еще не проникли в Талас.

Цикады почувствовали бы наступление осени перед первым холодным ветром, и у арабов не было возможности совершать какие-либо странные действия, не показывая никаких признаков. Другими словами, у него все еще было время.

… Это можно считать лучшей новостью, которую я мог сейчас получить. Я надеюсь, что события в Таласе не примут неожиданного характера из-за моей внешности. — Тихо сказал себе Ван Чун.

Со времени его перевоплощения многое изменилось: судьба клана Ван, судьба короля Суна, судьба юго-запада… Самым большим беспокойством Ван Чуна было то, что эффект бабочки заставит все измениться, особенно в отношении времени. Но, как он мог видеть, битва при Таласе не претерпела серьезных преобразований.

Чтобы противостоять внешним силам, ему сначала нужно было успокоить внутренние силы, и казалось, что он хотя бы успеет успокоить Цыси и позаботиться о тибетцах и турках.

Во всем, подготовка ведет к успеху, а неподготовленность ведет к гибели. Хотя Аббасидский Халифат не проявил никаких признаков активности, я все же должен принять некоторые меры предосторожности.

Подумав немного дольше, Ван Чун вернулся на свое кресло. Взяв тонкую кисть и намазав ее чернилами, он начал писать. Это письмо было написано кому-то, кого он никогда не встречал, и он понятия не имел, будет ли это письмо полезным, удастся ли убедить получателя.

Но Ван Чун все еще должен был это сделать, поскольку это имело огромное значение. Если ему это удастся, возможно, этого исторического столкновения между империями Востока и Запада можно будет избежать. Возможно, если бы не было Таласской битвы или она могла бы быть отложена еще немного, у него было бы достаточно времени, чтобы подготовиться еще больше.

— Великий Тан, Юный Маркиз Ушана, Ван Чун, приветствует Великого Генерала Правой Имперской Гвардии, Префектурного Герцога Миюна…

Когда он положил первую строчку на бумагу, снаружи прогремел гром, и начали собираться темные тучи. В то же время в его голове прозвучал неслыханный голос Камня Судьбы. Но в отличие от предыдущего, голос Камня Судьбы был намного мягче и чуть менее резким.

— Уведомление: пользователь в настоящее время не соблюдает законы. Начиная с этого момента, пользователь будет вычитать 10 очков энергии судьбы за каждую секунду, а в серьезных обстоятельствах у пользователя будут вычитаться дополнительные очки энергии судьбы, даже уничтоженные.

Как и ожидалось!

Когда в его голове прозвучал голос, Ван Чун сразу заметил изменение в его формулировке. В прошлом Камень Судьбы всегда использовал такие слова, как — предупреждение. — но на этот раз, хотя он сразу начал вычитать Энергию Судьбы и 10 очков каждую секунду, ситуация на самом деле не была настолько серьезной, как казалось,

Камень Судьбы использовал не слово «предупреждение», а «уведомление», слово, которое явно несло гораздо меньшую опасность.

… Это именно то, что я предполагал! — Сказал себе Ван Чун.

После такого долгого времени Ван Чун постепенно начал понимать правила и принципы, которыми руководствуется Камень Судьбы. Например, у Камня Судьбы был набор оценок, по которым он судил о вещах. На самом высоком уровне следствием провала миссии было мгновенное уничтожение, и обычно награды не было, только потребление энергии судьбы. Примером этого является «Мировое ограничение».

В прошлом это было главной заботой Ван Чуна, но теперь, и у него было достаточно энергии Судьбы, он временно отодвинул этот вопрос.

Вторым классом были миссии, которые имели награду, но провал которых мог привести к уничтожению, например, «Империя Империи».

Третьим классом были миссии, которые вознаграждали Энергией Судьбы за успех и вычитали их за неудачу, такие как миссия «Угроза Цыси», которая приказала ему убить Даяна Мангбана.

В то время Ван Чун уже догадывался, что у Камня Судьбы есть другая ступень, и не было никаких сомнений, что именно это он испытывал прямо сейчас. И так же, как он ожидал, хотя это казалось серьезным, по сравнению с важностью выполняемой задачи, 10 очков Энергии Судьбы каждую секунду были чрезвычайно легким наказанием.

Кроме того, Камень Судьбы назвал это «уведомлением», а не «предупреждением».

Такие вещи, как миссии, всегда имеют базовые системы и правила, которые могут быть использованы. Кажется, что Камень Судьбы имеет жесткий запрет на все, что имеет далеко идущие последствия для важных исторических событий. Вы можете делать их, участвовать в них и изменять их, но вы не можете раскрыть какую-либо информацию о них, и наказание за нарушение этих правил довольно серьезное. Но если кто-то только обсуждает, пропускает или изменяет небольшую часть связанного события, используя несрочный метод их обсуждения, вы можете обойти черту и избежать каких-либо серьезных последствий.

С этими мыслями Ван Чун быстро вернулся к письму.

В конце концов, письмо стоило Ван Чуну 600 очков Энергии Судьбы, но Ван Чуну было все равно. Независимо от стоимости, Ван Чун подтвердил свои предположения. Если этот метод был осуществим, у него теперь был другой способ изменить судьбу.

Самое главное, что если это письмо окажется полезным, то любое количество энергии Судьбы того стоило.

Я надеюсь, что этого человека можно убедить.

Ван Чун подошел к окну. Темные облака покрывали небо, и все еще шел дождь. На стенах мастера отдыхали. На северо-западе империи, в пустынном районе Цыси, такой сильный ливень был крайне редким.

Курлык-курлык! Голубь ответил на зов Ван Чуна. Ван Чун положил письмо в тонкую бамбуковую трубку и выпустил голубя.

Флапфлап! Голубь-носитель, казалось, что-то почувствовал, его маленькие глаза повернулись, прежде чем он открыл крылья и выстрелил в грозу, быстро исчезая в небе.

......

Тип тип!

Голубь полетел сквозь дождь к северо-западу. Он быстро пролетел мимо штаб-квартиры протектората Цыси и продолжил путь, проходя мимо шумных королевств вдоль дороги на запад. Следуя по Шелковому Пути, он полетел к далеким горам Цун, в конце концов остановившись у самой отдаленной западной границы империи — Четырех гарнизонов Анси.

Свист! Он собрал свои крылья, и упал с неба, как стрела, исчезнув в поместье внизу. Усадьба была тщательно охраняема солдатами в полных доспехах. Было даже строго ограниченное оружие, такое как баллисты, охранявшие область, и многое другое.

У ворот два черных цилиня подняли свои головы к небу, их выражения были дикими и злыми, что являлось проявлением небесной власти хозяина поместья.

По правде говоря, на западной границе империи не было никого, никого во всех западных регионах, кто бы обладал таким же авторитетом и статусом владельца этого поместья. Все королевства западных регионов, большие или малые, и все торговцы Аббасидского Халифата и Харакса Спасину должны были принять правила хозяина имения.

— Генеральный защитник Анси!

Над воротами висела табличка из кованого Металла Сюань, слова на металле раскрывали истинную личность владельца.

Это было ядро Четырех Гарнизонов Анси, самое дальнее показание власти империи на западной границе. Таким образом, все самые элитные солдаты из провинций и префектур Великой Династии в конечном итоге будут отправлены сюда, отправлены далеко от столицы, далеко от Центральных Равнин и далеко от милости Императора.

Кап-кап!

Капли дождя падали с неба, брызгали на черепицу и пролетали через желоба. Тонкая завеса дождя стирала горизонт, как дымовая завеса.

— Интересно!

В просторной комнате мужчина средних лет, красивый и элегантный, одетый в богато украшенные доспехи и источающий чувство достоинства и авторитета, жадно просматривал письмо в руке. Его глаза были узкими, остроконечными глазами феникса, которые редко видели у мужчин, но они обладали манерой истинного человека, который был крещен в крови сотен сражений.

Его внешность была похожа на внешность ханьца Центральных равнин, но при тщательном осмотре все было совершенно иначе.

Хотя немногие в самом сердце Центральных Равнин узнали бы его, очень немногие в западных регионах, будь то из Анси или Аббасидский халифат, не узнали бы его, и еще меньше не знали его имени!

Гао Сяньчжи!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 761. Двойныe Cтены Импеpии!**

Гао Сяньчжи был самым влиятельным человеком в западныx регионах, его власть простиралась от Цыси до гор Цун. Помимо этого звания великого императорского генерала, давшего ему власть над протекторатом Анси, десятками тысяч элитных воинов Великой Династии Тан и лучшим оружием и снаряжением, у него также было множество других званий. Среди них были «Великий генерал правой имперской гвардии» и «Префектурный герцог Миюнь»!

Герцог, маркиз, граф, виконт и барон — находясь в благородном рейтинге ниже лишь Императорского принца, Гао Сяньчжи был герцогом, его статус был выше всех маркизов.

Однако, как генеральный защитник, Гао Сяньчжи проводил большую часть своего времени на западной границе, поэтому он позволял другим выполнять обязанности других его титулов.

— Чанцин, взгляни на это. Молодой маркиз нашей Великой Династии, заветный ученик императора мудреца, написал нам письмо.

Губы Гао Сяньчжи дрогнули в неоднозначной улыбке, и он передал письмо человеку, одетому в серое, низкому и слегка горбатому, с уродливым лицом, но ясными и острыми глазами. Увидев улыбку своего командира, этот человек, который одновременно занимал посты помощника помощника и заместителя заместителя командира Фэн Чанцина, удивился.

После многих лет службы он был чрезвычайно знаком с личностью своего командира. Генеральный Защитник имел сдержанный и устойчивый характер. Перед битвой он становился твердым и упорным, устойчивым, как гора. Он редко проявлял такие эмоции.

— Лорд-генерал-защитник, может быть, младший сын клана Ван просит что-то у Милорда? — Догадался Фэн Чанцин.

Ушан был территорией генерального защитника Цыси Фуменга Линча. Учитывая личность этого человека и его связь с существованием вице-генерала-протектора Ань Сишуна и великого генерала Большой Медведицы Гешу Хана, этот наследник клана Ван, вероятно, находился не в очень хорошем положении.

— Да, Чанцин, бывают случаи, когда даже ты можешь догадаться неправильно.

Гао Сяньчжи погладил усы и улыбнулся.

— Это прямо противоположно тому, что вы думаете. Мало того, что он ничего не просит у меня, похоже, что мы должны попросить кое-что у него! Вы узнаете, как только прочитаете это.

— Ой?

В глазах Фэн Чанцина появилось выражение шока и растерянности. Этот ответ полностью превзошел его ожидания. Учитывая статус, авторитет и власть генерального защитника, что ему нужно будет просить у этого мальчика из клана Ван? Все должно было быть наоборот.

Но Фэн Чанцин никогда не слишком сильно размышлял. Ему больше нравилось лично исследовать вопрос, больше доверять своим собственным взглядам и суждениям.

Опустив голову, Фэн Чанцин начал читать письмо. Медленно лицо Фэн Чанцина становилось все более и более странным, и к концу он замолчал с задумчивым выражением лица.

Надо сказать, что содержание письма превзошло его ожидания. Он внезапно понял, почему генерал-протектор был таким странным.

— Этот младший сын клана Ван советует нам не нападать на королевство Ши?

Фэн Чанцин повернул голову к своему командиру.

За много лет, проведенных в Анси, он читал бесчисленные письма, но это был первый раз, и Фэн Чанцин прочитал такое загадочное и необъяснимое письмо.

Королевство Ши находилось к западу от гор Конг, за пределами земель Великого Тана. Это было одно из Девяти Племен Чжауу, и вместе с Королевством Цан, Королевством Ан и остальными девятью они служили нейтральным государством между Великим Таном и Халифатом Аббасидов.

Все торговцы Ху, путешествующие между севером и югом по Шелковому Пути, должны были пройти через Королевство Ши.

По правде говоря, у Протектората Анси и Королевства Ши никогда не было проблем друг с другом, и у Протектората Анси не было планов нападать на Королевство Ши. Таким образом, письмо Ван Чуна было действительно необъяснимым и заставило его почесать голову.

Как «Двойные стены Империи» Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин могли полностью игнорировать это озадачивающее письмо, но в действительности атмосфера в зале явно указывала на обратное. У Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина были очень таинственные выражения лица.

— Теперь вы знаете, что я имел в виду под «интересным»?

Глаза Гао Сяньчжи, казалось, передавали более глубокий смысл.

— Но, Милорд, это… Как он узнал? — Наконец сказал Фэн Чанцин.

Будучи заместителем командующего Анси, «Мешком безупречных схем Фэном», он редко чем-либо удивлялся, но в этот момент Фэн Чанцин смотрел на письмо так, будто видел призрака.

Нападение на королевство Ши все еще оставалось лишь мыслью командира. Количество людей, знавших об этом в протекторате Анси, во всем Великом Тане, можно было пересчитать по пальцам. План еще даже не был утвержден, так как подросток узнал об этом?

— Эй, единственный, кому я рассказал о нападении на Королевство Ши, это ты. Никто не знает, даже Дуань Сюши или кто-либо другой. Другими словами, во всем Анси знают только двое из нас. Прямо сейчас, я хотел бы знать, как этот мальчик Клана Ван узнал? — Сказал Гао Сяньчжи.

У двух командиров Анси были очень странные выражения лица. Письмо из Ушана в руке Фэн Чанцина было загадкой, и впервые пара не смогла увидеть сквозь сына Ван Клана в Ушане.

Теперь стало совершенно ясно, что полученная ими информация была неполной, и было некоторое расхождение между известным им Ван Чуном и реальным.

В зале было тихо, странная атмосфера сохранялась довольно долго, прежде чем она была окончательно сломлена.

— Милорд, тогда мы должны… пересмотреть? — Прощупал Фэн Чанцин.

— Хм, он просто подросток. Должны ли мы изменить наши планы только из-за нескольких слов?

Гао Сяньчжи усмехнулся. Как командующий Анси и один из Великих генералов империи, Гао Сяньчжи был горд и уверен в себе.

Поскольку он решил напасть на Королевство Ши, у него, естественно, были на это достаточные причины, так как же несколько слов внезапно изменят его мнение?

И независимо от того, насколько грозным был Ван Чун, он все еще был просто молодым маркизом, ниже его статуса префектурного герцога Миюня. Он также был гораздо менее опытным в бою, и Гао Сяньчжи не позволил бы такому выскочке так легко повлиять на свой разум.

— Понятно. Ваш подчиненный будет вести себя так, словно никогда это не читал.

Когда Фэн Чанцин заговорил, его руки разорвали письмо на части.

— Если больше ничего нет, ваш подчиненный начнет решать вопросы, касающиеся Царства Ши.

Фэн Чанцин повернулся и ушел, но только он достиг двери, как услышал знакомый голос.

— Подожди!

Гао Сяньчжи остановил Фэн Чанцина, а его глаза задумчиво нахмурились.

— Задержите план нападения на Королевство Ши. Отправьте несколько разведчиков, чтобы узнать, какова ситуация.

— Понял.

Фэн Чанцин повернул голову и совершенно не удивился. Было очевидно, что слова наследника Клана Ван все же затронули его командира.

— Этот подчиненный отправит их сейчас.

Переступив порог, Фэн Чанцин быстро ушел.

Камень, падающий в озеро, наверняка вызовет много волн. В этот момент никто не знал о последствиях письма Ван Чуна, кроме Ван Чуна, Гао Сяньчжи и Фэн Чанцина.

Но когда Фэн Чанцин пересек порог, в далеком Ушане Ван Чун услышал знакомый голос.

— Поздравляем пользователя! Вы были вознаграждены 60 очками Энергии Судьбы.

Дождь за окном уже стихал. Ван Чун сидел, скрестив ноги, на своей кровати в совершенствовании, когда услышал голос, и не смог удержаться от удивления.

Эта награда пришла внезапно, награда в 60 очков Энергии Судьбы, в отличие от любого другого времени, пришла без какой-либо другой информации.

Это Анси?

Ван Чун слегка задумчиво нахмурился. Самым недавним событием, которое он мог связать с этой наградой, было письмо, которое он написал Гао Сяньчжи.

60 баллов в качестве награды, и больше ничего. Было ли это эффективно или нет? Или это означает то, что еще ничего не решено, и я должен ждать дальнейших событий?

Разум Ван Чуна был окутан туманом.

— Рапорт!

Громкий голос внезапно прервал ход его мыслей. Дверь открылась, ворвался посыльный, принеся с собой порыв холодного ветра, и встал на колени.

— Лорд Маркиз, дама на улице говорит, что пришла в гости. Она имеет знак от лорда Маркиза и утверждает, что является потомком столичной линии Хуан.

— Чего?!

Глаза Ван Чуна просветлели от этих слов, и он поспешно встал с кровати. Прежде чем посланник успел среагировать, Ван Чун уже прошел мимо него.

Румбл!

Ван Чун только покинул свою резиденцию, как услышал далекий металлический грохот открывающихся ворот. Нэээй! Прозвучал ясный и яркий крик лошади, и через ворота пролетела лошадь с глянцевой сине-черной шерстью и четырьмя копытами, чистыми, как белый нефрит.

— Ха-ха, Маленькая Тень!

Ван Чун был в восторге, увидев этого мускулистого божественного коня, и издал резкий свист. Услышав этот свист, лошадь была еще более взволнована, чем Ван Чун, и сразу же подняла облако пыли, помчавшись в сторону Ван Чуна.

— Хахаха, маленький негодяй, давно не виделись.

Ван Чун одной рукой схватил седло, а другая начала гладить голову Белокопытной Тени. Тем временем Белокопытная Тень вцепилась в грудь Ван Чуна, терзая ее от сильной привязанности.

Вернувшись с юго-запада, Ван Чун оставил Белокопытную Тень в столице, так как ситуация в Ушане все еще была нестабильной, и нужно было многое сделать.

Но теперь, когда Город Стали был на пути становления, и частота битв постепенно увеличивалась, пришло время использовать Белокопытную Тень. Это стало особенно заметно в нападении на тренировочный лагерь рекрутов Чжанчжун. Хотя Ван Чун ехал на одной из лучших боевых лошадей Западно-Тюркского каганата, в столкновении с Даяном Пугьялом она все же умерла. Она не смогла достичь требований Ван Чуна в борьбе с экспертами.

Зная, что Белокопытная Тень становится все более и более важной, Ван Чун некоторое время назад отправил письмо в столицу, чтобы вызвать ее, но только теперь Белокопытная Тень наконец достигла Города Стали.

— Хм, маркизы действительно отличаются от обычных людей. Они видят только лошадей, а не людей. — Внезапно холодный голос, похожий на песню иволги, с оттенком насмешки донесся над Ван Чуном.

Тело Ван Чуна напряглось, и только подняв голову, он заметил сказочную красавицу в желтом, сидящую на лошади, холодно наблюдающую за ним.

Холодный взгляд Хуан Цянь-эр смотрел сверху вниз на Ван Чуна, и если бы взгляды могли убить, Ван Чун уже бы погиб сотни раз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 762. Миссия Вeликoго боевого коня Tана!**

— Ха-ха, как это могло быть? Послушай, разве я не приготовил тебе хороший подарок?

Ван Чун улыбнулся, раскрыв ладонь, и обнаружил две позолоченные серьги из агата в форме слезы изысканного мастерства.

Не так давно Ян Хунчан подарил Ван Чуну очень качественные агаты. Ван Чун нашел лучшего мастера в западных регионах и заставил его создать сережки, которые были идеальным подарком для Хуан Цянь-эр.

Как и ожидалось, смертельный взгляд Хуан Цянь-эр сразу улучшился при виде сережек.

С холодным фырканьем и диким взглядом она взяла позолоченные серьги.

— Я доставила Белокопытную Тень, чтобы ты мог справиться с остальными.

Хуан Цянь-эр спешилась и передала уздцы Ван Чуну.

— Кто-нибудь, отведите леди Цянь-эр внутрь отдохнуть, и найдите несколько служанок, которые будут ей прислуживать. — Приказал Ван Чун, взяв в свои руки поводья.

Ушан был очень далеко от столицы, многие ночи проводились под открытым небом. Для такой девушки, как Хуан Цянь-эр, ехатьиз столицы в это место было очень непростым делом, и, хотя она ничего не сказала, Ван Чун не мог не посочувствовать.

Устроив Хуан Цянь-эр, Ван Чун отвел Белокопытную Тень.

......

В то время как Ван Чун приветствовал Хуан Цянь-эр и Белокопую Тень в своем Городе Стали, в далекой столице, в Императорском дворе происходили исключительно интенсивные дебаты.

— Десять миллионов золотых монет? Вы шутите? Откуда у императорского двора столько золота, чтобы тратить его? И кто знает, заслуживают ли эти люди доверия.

— Правильно. Императорский двор тратит деньги, как воду. Питает и платит армии от шести до семисот тысяч солдат, а также платят за всех чиновников. Есть ли место, где деньги не нужны? Разве нам не нужно сэкономить немного денег на случай голода или наводнения?

— Если мы потратим все деньги на военных, что будет с другими районами?

— И десять миллионов золотых монет — это немалое число. От нас ожидают, что мы просто заберем десять миллионов золотых монет, и кто-нибудь спросит? Это золото, золото! Не серебро и не медные деньги!

Дебаты при дворе были ожесточенными, в них принимали участие все цензоры, помощники министров и должностные лица шести бюро. Даже герцоги и маркизы участвовали.

Все они кричали друг на друга.

— Ублюдок! Кто сказал, что это всего лишь случайный запрос на десять миллионов таэлей! Это касается боевых лошадей, а Императорский Двор испытывает острую нехватку в боевых лошадях! Это то, что мы обычно не могли бы купить даже если бы у нас были деньги.

— Если гнездо будет перевернуто, будет ли выброшенное яйцо невредимым? И если вы удалите кожу, будет ли у меха место, к которому можно прикрепиться? Эти боевые кони предназначены для защиты страны! Если мы не можем даже защитить страну, есть ли смысл обсуждать что-то еще? Разные вещи имеют разные уровни приоритета, и если мы не будем тратить деньги на что-то столь важное, как это, на что именно стоит тратить деньги?!

— Правильно! А молодой маркиз — маркиз, которого уважает Его Величество, и носит любезное имя, дарованное Сыном Небес. Если даже ему не верить, то кому можно? Или никто из вас не верит в проницательность Его Величества?!

— У императорского двора нет пастбищ для разведения такого количества боевых лошадей. Как можно упустить возможность, которая у нас на пороге. Если этот шанс будет упущен, он больше не придет, и будет слишком поздно, чтобы испытывать сожаление. — Неужели десять миллионов золотых монет ценнее безопасности Великого Тана?

Императорский двор разделился на две равноправные фракции. Триста тысяч боевых лошадей, и при этом самых качественных тюркских боевых лошадей, вряд ли можно было бы себе представить в прошлом. Все военные генералы и чиновники принимали участие в этих дебатах, и все они видели возможность.

— Все вы знаете, как сражаться и идти на войну! Пока я, Вэнь Фугу, еще дышу, я никогда не позволю этому сойти вам с рук.

В зале, рядом со столбом драконьей киновари, стоял помощник министра обрядов Вэнь Фугу. Выражение его лица было взволновано, голос звучал громко.

— Любой, кто хочет принять это предложение, должен перешагнуть через труп Вэнь Фугу.

Как у члена конфуцианской школы, у Вэнь Фугу было сильное отвращение к войне, поэтому он никогда не согласился бы расходовать десять миллионов таэлей золота.

В последние дни споров Вэнь Фугу был одним из самых стойких противников.

— Вен Фугу, ты, ублюдок!

Чиновники из армии почти взорвались от ярости.

— Хехех.

Никто не заметил, что рядом с другой колонной Король Ци в своей драконьей мантии тихо хихикал про себя. Не было необходимости показывать себя в этой дискуссии. Один Вэнь Фугу будет держать их занятыми.

— Вэнь Фугу, ты хочешь умереть, верно? Тогда я выполню твое желание! Это железный билет, подаренный предыдущим Императором. Возьми его! Поглоти немного железа и убей себя! — Разъяренный голос прогремел через зал. Это было так внезапно и так разъяренно, что поразило всех в зале, заставив их замолчать. Даже Вэнь Фугу не мог не дрожать и не поворачивать голову.

Фигура, словно преследующий тигр, шагала в зале, его глаза блестели от ярости и заставляли дрожать от страха.

— Солдаты Императорского Двора омывают границу своей кровью, сражаясь, и именно из-за их жертв чиновники могут свободно возносить высокомерные тирады в этом месте. Засуха, наводнения, зарплата и кое-что о солдатах, которые знают только как сражаться и идти на войну — о какой чепухе ты говоришь? Был ли мир Великого Тана получен путем простой болтовни? Были ли крепости севера и западные регионы получены путем пустых разговоров?

— Литераторы ставят под угрозу страну. Вэнь Фугу, вы точно негибкий конфуцианец, который ставит под угрозу страну и людей, педантичный конфуцианец, который умрет из-за мелких мелочей и поставит под угрозу страну во время крупных событий. Разве вы не хотели умереть? Я исполню ваше желание сегодня.

Ярость короля Суна была непререкаемой, и когда он простер правую руку, раздался лязг, и железный билет упал на землю перед Вэнь Фугу.

Даже бывшие давно при дворе никогда не видели короля Суна таким злым. Его глаза были холодны, как холод зимы, и казалось, что они были холодными клинками, пронзающими их плоть.

Хотя в зале было так много людей, ни один не осмелился встретиться с ним взглядом. В этот момент даже Король Ци немного испугался.

— Король…

Как только король Ци собирался шагнуть вперед, король Сун бросил на него взгляд. Его глаза были так злы, что король Ци почувствовал, что это будет борьба за жизнь или смерть, в которой они оба умрут. Даже такой неприятный человек, как Король Ци, не мог не содрогнуться и не удивиться.

Что задумал этот сумасшедший? Это всего лишь десять миллионов золотых монет. Это даже не касается меня лично, так почему его это так волнует?

На мгновение король Ци был поражен.

Это было всего несколько миллионов золотых таэлей, и Императорский двор заплатил бы их, поэтому он не имел к нему никакого отношения. Король Ци просто противостоял ради противостояния и ему было все равно. У него не было решимости на самом деле включаться в это дело.

Просто не стоило рисковать серьезным вредом для себя из-за этого дела.

Король Ци стиснул зубы и мысленно проклял: этот ублюдок… Этот младший сын клана Ван действительно того стоит? Но дикий взгляд короля Суна временно лишил его всякой решимости.

— Говори! Кто еще там? — Король Сун взревел, а его лицо было покраснело Этот вопрос затянулся почти на месяц, и его терпение было почти истощено. Такая чрезвычайно редкая возможность, которая принесет пользу народу и стране, погрязшая в таком упорном сопротивлении, было действительно вопиющим беспорядком.

— Вэнь Фугу, ты грешник, ты, вероятно, ничего не знаешь о военных и о войне. Если что-то случится на границе, нехватка боевых лошадей повлияет на военную ситуацию и заставит людей на границе впасть в беду. Этот король,я, скажет вам, что даже если вы умрете, этот король установит стелу и опишет на ней, как ваши позорные действия поставили под угрозу страну. — Взревел король Сун.

Вэнь Фугу мог оставаться бесстрашным перед всеми придворными чиновниками, но от слов короля Суна он потерял дар речи. Ученые не заботились о жизни или смерти, только об их добром имени и характере. Учитывая обычную личность короля Суна, из его слов было ясно, что его ярость достигла точки кипения. Более того, кто-то в его стиле наверняка делал все, что говорил.

Вэнь Фугу знал, что он действительно мало понимал в войне, и, если что-то действительно случится и такая стела действительно будет установлена перед его могилой, это будет даже хуже смерти.

Вэнь Фугу уставился на короля Суна, его рот несколько раз открывался и закрывался, но он не смог сказать ни слова.

Было ясно, что он был подавлен королем Суном.

С подавленным величайшим противником для Вэнь Фугу, и молчанием короля Ци Императорский двор погрузился в смертельную тишину.

Ожесточенные дебаты утихли.

После почти месяца ожесточенных споров двору потребовалось всего несколько часов, чтобы наконец согласиться с предложением купить лошадей. В ту же ночь птица-посланник с золотыми глазами и черными перьями взлетела в небо столицы и полетела к далекому Ушану.

......

Тип тип!

Несколько дней спустя птица-посыльный подлетела к залитому солнцем окну, и уселась перед оконной решеткой.

— Хаха, удачи.

Ван Чун отложил письмо Короля Суна и с улыбкой посмотрел на птицу-посланника. Деньги на покупку лошадей, наконец, были одобрены, и, хотя король Сун говорил о событиях очень сдержанно, Ван Чун знал, что с королем Ци, создающим проблемы за кулисами, было нелегко получить одобрение предложения.

Что касается слабых намёков на извинения в словах короля Суна, когда он писал, что на данный момент будет предоставлено только десять миллионов золотых таэлей, то Ван Чуну было все равно. За первым разом будет второй. Самое главное, что Императорский двор вложил деньги. Более того, до тех пор, пока императорский двор и военные получали первую партию высококачественных тюркских боевых лошадей, они, естественно, поднимали вопрос о покупке второй партии и третьей партии.

Когда эти мысли проходили через его голову, в его голове зазвучал знакомый голос.

«Поздравляем пользователя! За разблокирование миссии „Боевые кони Великого Тана“ вы были награждены 400 очками Энергии Судьбы.»

«Примечание: у этой миссии нет ограничения по времени. Чем больше боевых лошадей пользователь покупает, тем больше вознаграждение. За каждые десять тысяч боевых лошадей пользователь получает 100 очков энергии судьбы. Пользователь уже получил одиннадцать тысяч боевых лошадей и получил 110 очков.»

— Э? Была и такая миссия?!

Ван Чун был ошеломлен этим голосом. Это была его первая встреча с такой миссией без ограничения по времени. Более того, еще более удивительным было то, что он связался с Хулайегом некоторое время назад, но такого уведомления не было, и он впервые заключил сделку. Только когда пришло письмо короля Суна и Императорский двор утвердил средства, он, наконец, получил уведомление.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 763. Дeятельность на Плато!**

Возможно, это потому, что должно быть куплено очень большое количество лошадей? Десяти миллионов таэлей короля Суна достаточно для ста тысяч боевыx лошадей, так что этого было достаточно, чтобы начать миссию? Ван Чун тихо размышлял, а его разум гудел.

Но 510 пунктов Энергии Судьбы могут помочь мне восстановить их потерю от срабатывания законов, когда я написал письмо Гао Сяньчжи.

Бум бум бум!

Пока он размышлял, внезапно произошла серия потрясающих взрывов, настолько громких, что ударные волны достигли даже комнат Ван Чуна. Птица-курьер у окна забулькала, прежде чем внезапно взлететь.

— Хорошо!

Вдали послышались крики похвалы, видимо, аплодисменты зрителей. Но несмотря на это, взрывы не прекратились.

Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…

Ван Чун наклонил ухо, чтобы слушать, молча отслеживая, как долго продолжаются взрывы. Он слышал эти взрывы много раз, но сегодня они были немного другими.

Сорок один, сорок два, сорок три… сорок девять!

Когда Ван Чун достиг сорока девяти секунд, его спокойное лицо, наконец, показало признак удивления, смесь восторга и удивления. Взрывы все еще продолжались, и наконец прекратились через восемьдесят восемь секунд, после чего он услышал скачущие копыта за окном.

Через окно он видел, как всадник спешился и направился к своей комнате.

— Доклад!

— Лорд Маркиз, генерал Ли сообщил, что тренинг по формированию Десять Взрывов, Десять Побед — завершен. Лорд Маркиз приглашен прийти и осмотреть!

Всадник встал на колени на полу и почтительно опустил голову.

— Хорошо!

С этим единственным словом Ван Чун прошел мимо наездника. Снаружи он сел на Белокопытную Тень, в то время как фигура в светло-желтом костюме — Хуан Цянь-эр с ее большим серебряным мечом на спине — села на другую лошадь и последовала за ним сзади.

Когда Ван Чун и Хуан Цянь-эр углубились в Город Стали, они увидели землю, покрытую деревянными манекенами, и разбитые останки многих других.

— Что тут происходит?

Хуан Цянь-эр смущенно посмотрела на манекен на земле.

— Тренировка кавалерии!

Ван Чун спокойно добавил:

— Поскольку мы не можем использовать реальных людей, я заставил их использовать деревянные манекены.

Использование деревянных манекенов в обучении кавалерии было методом, используемым в средневековье в Европе, и в этом мире было много людей, которые знали об этом. Но в этом мире явно не было такого метода, так как большинство людей не использовали цели, а просто наносили удары по воображаемым противникам в воздухе.

Эффекты этого метода были несопоставимы с реальной тренировкой, и удар в воздух заставил бы кавалерию чувствовать, что они играют в игры, заставляя их забыть, что вся их тренировка была предназначена для сражения на поле битвы. Если бы все они придерживались этого мышления, тогда, когда они прибыли на поле битвы, они понесли бы тяжелые потери.

По этой причине Ван Чун заставил их использовать деревянные манекены.

— Ой.

В глазах Хуан Цянь-эр появилось странное выражение, но она больше ничего не сказала, лишь слегка кивнула.

Чем больше времени она проводила с Ван Чуном, тем больше Хуан Цянь-эр осознавала, что Ван Чун не был просто грозным и талантливым мастером боевых искусств. Его действия и ход мыслей также полностью отличались от нормальных людей.

Будь то использование модульной конструкции для строительства этого города или использование деревянных манекенов для обучения кавалерии, они полностью отличались от информации, которую Хуан Цянь-эр читала в своем клане.

Нет, это был не просто клан Хуан. Способ ведения дел Ван Чуна отличался от всех великих кланов Тана.

— Начать.

Ван Чун понятия не имел, о чем думала Хуан Цянь-эр. Протянув руку, он указал на офицера вдалеке. Офицер быстро отдал свой приказ, заставив солдат выскочить, чтобы поднять упавшие манекены и заменить разбитые на новые.

Ван Чун только взглянул на них, прежде чем слегка подтолкнуть свою лошадь к дальнему главному лагерю.

— Лорд Маркиз!

Увидев Ван Чуна, Ли Сие подъехал на коне и поклонился.

— Согласно приказу лорда Маркиза, подготовка была завершена для формации- Десять зарядов десять побед. — Хотите ли вы, чтобы они практиковали форму «Восемь разрушительных армий»?

Ван Чун дал ему схемы для двух образований. Первой была формация — Десять зарядов — десять побед. — в то время как формация — Восемь разрушительных армий- была и более грозной, и более сложной для изучения.

— Не нужно.

Ван Чун махнул рукой, отвергая предложение Ли Сие.

— Достаточно практики «формирования десяти взрывов десяти побед». У нас есть более важные дела.

Чтобы успокоить Цыси, ему нужно было разобраться с У-Цаном, и, если он хотел разобраться с У-Цаном, Даян Мангбан и его пять тысяч Белых Храбрецов были порогом, который Ван Чун не мог обойти.

Во время экскурсии по Чжанчжуну Ван Чун убил Даяна Пугьяла и двадцать семь тысяч тибетских кавалеристов, но эти люди были почти все новобранцами, отличавшимися, как днем и ночью, от пяти тысяч ветеранов Белых Храбрецов под руководством Даяна Мангбана.

Даян Мангбан осмелился возглавить всего две тысячи Белых Храбрецов против одного из главных лагерей армии протектората Цыси, и ему удалось убить генерала Пулан Хэ и пять тысяч солдат Цыси. Одного этого поступка было достаточно, чтобы показать тяжесть проблемы.

На равнинной местности плато пять тысяч Белых Храбрецов Даян Мангбана могли атаковать с доблестью пятидесяти тысяч солдат, возможно, даже больше. Если кто-то не был полностью подготовлен, если кто-то осмелился бы относиться к нему с малейшим презрением, то они выкопали бы свои собственные могилы.

Формирование «Десять взрывов и десяти побед» было тем, что Ван Чун планировал использовать против Даяна Мангбана и его пяти тысяч Белых Храбрецов.

— Кроме того, просто тренируйтесь в городе в течение следующих нескольких дней, и во время тренировок используйте высокие стены из ткани, чтобы не пускать на себя посторонние взгляды и не позволять никому, не связанным с этим, приближаться. Перед началом операции я не хочу, чтобы вышла хоть одна новость. — Мрачно сказал Ван Чун с Белокопытной Тени.

— Этот генерал понимает. — Строго ответил Ли Сие.

Ван Чун кивнул. Формирование Десять Взрывов Десять Побед было чрезвычайно важно, и самое главное, оно должно было преподнести Даяну Мангбану огромный сюрприз. Если какая-либо информация об этом просочиться, ее эффективность будет значительно снижена.

Криии!

Внезапно с неба донесся резкий крик, привлекая внимание каждого. Ван Чун поднял голову и увидел спускающегося знакомого скального орла.

Это одна из птиц, выведенных Старым Орлом.

Мысль пришла в голову Ван Чуну. Старый Орел не последовал за ним в Ушан, оставаясь в столице в качестве связующего звена. Он обучал все больше и больше учеников, и Чжан Цюэ был только одним из них.

Если бы не было чего-то особенно необходимого, Старый Орел лично не передавал бы ему информацию.

Несколько мгновений спустя лошадь скакала в облаке пыли, ее всадник держал письмо высоко в воздухе.

— Лорд Маркиз, письмо из столицы.

Ван Чун взял письмо и открыл его, знакомая линия почерка появилась перед его глазами.

«Не волнуйтесь! Прибытие через пять дней!»

Хотя содержание письма было простым и лаконичным, подпись имела имя, которого Ван Чун с нетерпением ждал.

— Замечательно!

Ван Чун сжал кулаки, его лицо было возбужденным. С этим письмом все было действительно готово. Последний недостаток в его плане был заполнен.

......

Время медленно шло, и по мере того, как оно проходило, различные ресурсы со всего Великого Тана продолжали прибывать в Город Стали. Момент, которого Ван Чун ждал, был под рукой.

Через десять дней…

— Выйди!

Ван Чун обнажил свой меч и направил его вперед. Ворота Города Стали грохотали, и Ван Чун вывел свою пятитысячную кавалерию Ушана тыгыдык и игого.

Спустя более полугода кавалерия Ушана претерпела фундаментальные преобразования. Их сила была еще более грозной, а их аура еще более наполнена энергией.

Сжатая энергия этих пяти тысяч кавалеристов Ушана была похожа на дикую бурю, заставляющую сам воздух закручиваться в спираль.

— Хуах!

Земля сотряслась, пыль взвилась вверх, и пять тысяч кавалеристов-ушан проскакали через ворота, как молнии, исчезая вдаль.

......

На далеком Тибетском плато летали орлы, и трава росла высоко. Все кипело жизнью. Здесь, в этой безбрежной степи, два человека стояли рядом, их идентичность как тибетских всадников была очевидна из их хорошо обученной позы и дисциплины.

— Эти люди династии Тан становятся все более и более смелыми. Лунси, Цыси, юго-запад… солдаты династии Тан повсюду. В прошлом месяце армия Тана даже напала на плато.

Слабый ветерок пронесся мимо, сотрясая сережку в форме зверя, свисающую с левого уха одного из тибетских всадников.

— Я также слышал об этом. Эти люди династии Тан становятся слишком дерзкими, но это будет недолго. Вероятно, королевская столица скоро отправит войска. Сначала мы нападем на Цыси, а затем на Анси и Лунси. Мы посмотрим, чем они нам противостоят. — Сказал другой тибетский всадник с яростным выражением лица.

— Мм, пусть они одержат свои маленькие победы. Мы будем терпеливы и сначала выполним миссию, которую дал нам генерал. — Сказал первый тибетский всадник.

Второй тибетский всадник кивнул в знак согласия. — То, что вы говорите, правда. В настоящее время лишь немногие из нас знают, что Великий Генерал собирается сделать свой ход. Великий Генерал направил нас, разведчиков, чтобы исследовать ситуацию именно для этой цели. Генерал не хочет, чтобы никого из Тана почувствовал что-нибудь, прежде чем он действительно начинает двигаться.

Как разведчики, они были самыми элитными, а также наиболее информированными, первыми, кто заметил какие-либо признаки активности.

— Хотя, куда мы должны идти в первую очередь?

После этого вопроса от второго всадника оба замолчали. Плато было обширным и, казалось бы, безграничным. Хотя им было поручено наблюдение, они не имели ни малейшего представления, что именно стоит наблюдать.

Плато не было похоже на другие места. Даже если кто-нибудь сможет вторгнуться, он сможет продержаться лишь некоторое время, прежде чем отступить. Даже те люди, которые напали на тренировочный лагерь новобранцев Чжанчжун, быстро ушли после битвы.

Пара действительно не понимала, какие результаты они могут получить от этой разведывательной миссии.

— Это задание от генерала, поэтому мы должны быть немного осторожнее и не пропускать пробелов. Это верно. В прошлый раз, когда я был на северо-восточном углу, около этого треугольного разрыва, я заметил нескольких из этих птиц Великого Тана. Эти Танцы не простые. Пойдем и посмотрим. Лучше быть в безопасности.

Поговорив еще немного, они повернули своих лошадей к северо-восточному углу У-Цана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 764. Bоздушная битва над Плато!**

Проехав несколько сотен ли, пара тибетских всадников быстро приблизилась к краю плато.

Криии! C небес раздался пронзительный крик, из-за которого два тибетских всадника подняли головы. Вдали они увидели пять или шесть птиц разных видов, кружащихся в воздухе, видимо, что-то наблюдая.

Всадники мгновенно прищурились. Больше не нужно было ничего видеть. С первого взгляда они могли сказать, что эти птицы принадлежали разведчикам Тана.

Криииак!

Без малейшего колебания всадник с серьгой зверя приложил стрелу к своему луку и направил ее в небо.

Но прежде чем он успел выстрелить, рука внезапно вытянулась и остановила его.

— Это бесполезно. Эти птицы летят на очень большой высоте. Наши луки не могут стрелять так далеко.

— Тогда что мы будем делать? Ничего? Если мы позволим им что-то выяснить и разрушить план генерала, генерал заставит нас казнить.

— Ха-ха, я не говорил, что мы ничего не сделаем. У этих птиц есть хозяева, и, если птицы здесь, их владельцы должны быть рядом. Мы не можем разобраться с птицами в воздухе, но значит ли это, что мы бессильны против династии Тан на земле?

Второй тибетский всадник хмыкнул, и первый всадник быстро обернулся к нему.

— Хуах!

Они улыбнулись друг другу, обнажили свои скимитары и призвали своих лошадей атаковать птиц, кипящих намерением убить.

— Я вижу их!

Несколько мгновений спустя пара увидела фигуры, которые они ожидали увидеть. Это была группа семнадцати-восемнадцатилетних, худых и хрупких юношев. У них не было никаких признаков занятия боевыми искусствами, тем более, что они встретили элитных разведчиков, и казалось, что даже сильного порыва ветра будет достаточно, чтобы опрокинуть их.

— Поехали! Убейте их!

— Стой!

— Хахаха, не беги!

Воодушевленные, разведчики обнажили свои скимитары и устремились к юношам Тана. Но когда эти двое пробежали только десять с небольшим чжан, ситуация изменилась…

Румбл! Земля начала дрожать, и, поначалу, лишь слегка дрожа, она быстро превратилась в ревущий гром, вызвавший землетрясение.

Игого!

Прежде чем они успели среагировать, они услышали ржание лошадей с далекого горизонта. Они могли только с удивлением наблюдать, как тысячи лошадей скакали к ним, их всадники были полностью экипированы: сила кавалерии Великого Тана кипела от дьявольских намерений убивать.

— Нехорошо!

Разведчики побледнели, и храбрость, проявленная ими при первоначальном нападении, быстро исчезла.

— Вперееееед!

Они были так встревожены, что их души едва не отлетели от их тел, и они сразу же начали бежать в том направлении, откуда пришли. Пара никогда не видела такой грозной армии династии Тан: тысячи кавалеристов молча смотрели на них холодными и кошмарными глазами.

И самым страшным из них была их скорость. К тому времени, когда они среагировали, ведущая кавалерия Тана была всего в семи-восьми сотнях чжан от них.

Для кавалерии, привыкшей к скоростным атакам, это расстояние можно было преодолеть за считанные секунды.

— Стойте!

В небе раздался приказ, эхом разносящийся по плато. Офицер на фронте отдал приказ остановиться. Эти пять тысяч кавалеристов, казалось, не увидели двух бегущих тибетских разведчиков и спешились. Одна группа заняла оборонительную позицию, в то время как другая начала копаться и стучать по земле.

Кланг! Толстая стальная доска высотой более двух чжан была установлена в земле, создавая высокую стену на плато. Как будто это был какой-то сигнал, тысячи кавалеристов Тана начали разделяться на команды, используя своих боевых лошадей, чтобы тащить эти стальные стены до плато.

В то время как некоторые из них держали толстые стальные стены, другие всадники брали молотки и вбивали стальные стены в землю.

Все работали в тесном контакте, полностью игнорируя двух тибетских кавалеристов на расстоянии.

Одна стена, две, три, четыре… Через несколько мгновений сотни этих стен были разбросаны по плато.

Тибетские разведчики пробежали всего несколько сотен Чжан, но в этом пустынном районе плато уже начала формироваться беспрецедентная стальная крепость.

— Ублюдки! Что это за Танцы?

Хотя они и бежали, два тибетца внимательно следили за тем, что происходило за ними. Те Танцы, что суетились, не обращая внимания ни на кого, оставили их в оцепенении.

— Не волнуйся так сильно! Спешим! Мы должны сообщить об этом Великому Генералу.

Оба были потрясены и злы, они заставили своих лошадей идти еще быстрее.

— Лорд Маркиз, мы должны разобраться с этими тибетскими разведчиками?

На плато Ли Сие сидел прямо на своем ферганском коне, как железная пагода рядом с Ван Чуном. В одной руке он держал лук, а в другой — две стрелы, направленные на бегущих разведчиков.

— Не нужно.

Ван Чун улыбнулся с расслабленным выражением лица.

— Убейте одного, а другого оставьте. Если мы убьем их обоих, то некому будет отчитаться, что их план фактически разрушен.

— Понял.

Ли Сие улыбнулся и убрал одну из стрел. Другой он выстрелил в воздух, покрыв более тысячи чжан, чтобы пробить грудь тибетского всадника с серьгой зверя на левом ухе.

Без звука он упал со своего высокогорного коня. Оставшийся тибетский разведчик был так поражен, что почувствовал, что его душа покинула его тело. Повернув свой ятаган, он ударил его в спину лошади, спасаясь бегством изо всех сил, и быстро исчез вдали.

— Приготовьтесь! Ускорьте темп! Тибетцы скоро прибудут. — Приказал Ван Чун. Не обращая внимания на бегущего разведчика, он повернулся к армии позади себя. Пять тысяч кавалеристов Ушана, более тысячи элитных солдат, которых он привел с юго-запада, и более тысячи экспертов-кланов, вывезенных из Стального Города — для этой операции Ван Чун привел войска из почти 7500 солдат.

Кроме того, он также привел более пяти тысяч мастеров.

Сцена, которая произошла в войне на юго-западе, теперь повторилась на Тибетском плато. Самым сильным аспектом Великого Тана было богатство, накопленное за десятилетия мира, и его мощная способность производить и строить.

Было бы величайшим сожалением, если бы такие мощные способности не могли быть использованы в бою.

Теперь Ван Чун применял это богатство и производственную способность другим способом. Чтобы заселить Цыси, ему сначала пришлось успокоить У-Цан.

На этот раз Ван Чун не просто хотел отрезать путь, по которому тибетцы могли бы атаковать Ушан. Он также хотел построить базу на этом изолированном плато и использовать эту базу как центр своей деятельности, чтобы отразить угрозу У-Цана с запада, нейтрализуя власть этих обитателей плато, чтобы Цыси был в безопасности всегда.

— Приготовь ульи! — Энергичный голос крикнул из занятой армии. Нэээй! Лошади ржали, и они втянули стальные ящики с дырами на плато.

До того, как лошади остановились, солдаты уже перебрались, перерезали веревки и осторожно подняли ульи, чтобы доставить их вперед.

— Осторожно! Не дотрагивайтесь опрометчиво до сундуков и определенно не дотрагивайтесь до переключателей. Когда кладете их, делайте это очень осторожно!

Офицеры с суровым лицом наблюдали со стороны, как устанавливались ульи. Только те, кто видел их в работе, по-настоящему понимали, насколько мощными и страшными были эти прямоугольные стальные сундуки.

Все ульи были установлены в переднем ряду, и все стальные стены были также установлены на плато, все выполнялось с такой скоростью и эффективностью, что процесс, казалось, практиковался сотни раз.

Простое, но внушительное укрепление быстро появилось на краю плато, остались последние штрихи.

Криии!

Час спустя раздался резкий крик с неба. Тибетский разведчик, которого освободил Ван Чун, оказался эффективным, и на этот раз тибетцы отреагировали намного быстрее. Стервятник, общий для Тибетского нагорья, появился вдали.

После первого был второй, третий, четвертый… Через несколько секунд пролетело десять с лишним тибетских стервятников.

— Впечатляющий показ! Наш соперник на этот раз совершенно особенный!

Ван Чун посмотрел на небо и улыбнулся.

В небе не было ничего, кроме стервятников, но каждый мог чувствовать напряжение в воздухе. Не было никаких сомнений в том, что тибетцы уже заметили их, и это была только первая волна наблюдения. Массовая битва должна была вот-вот наступить.

— Я слышал, что Фуменг Линча недавно участвовал в нескольких крупных битвах с ними, поэтому их быстрое реагирование вполне нормально. — Сказал Ли Сие. В отличие от других, в его глазах не было напряжения, только глубокое ожидание. Прежде чем последовать за Ван Чуном, он был воином Протектората Бейтина, чистым солдатом.

Обязанность солдата состояла в том, чтобы повиноваться и сражаться. В жизни Ли Сие было две вещи, которыми он больше всего увлекался. Одной были прекрасные скакуны, а другой — сражение.

Только самые грандиозные битвы могут пробудить душу битвы глубоко внутри него.

— Чжан Цюэ, будь готов!

По приказу Ван Чуна члены команды орлов начали двигаться. Острые крики наполнили воздух, и скальные орлы взлетели в небо, включая ту мутантную породу скального орла, которая умела сражаться и часто сидела на плече Чжан Цюэ.

Криии!

Послышались крики, и скальные орлы начали сражаться с тибетскими стервятниками. В этом столкновении более многочисленные стервятники были фактически устранены. Их перья и кровь посыпались вниз, быстро следуя за их падающими телами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 765. Пpотeкторат Цыcи встревожен**

Другие стервятники быстро повернулись и в панике улетели.

Чжан Цюэ и его команда заметили это и испустили еще один свист, быстро отозвав своиx каменных орлов. — Не гонись за загнанным врагом — принцип, который подходит не только в битве между двумя армиями, но и в битве между птицами.

— Передайте мой заказ! Готовьтесь к битве!

Когда Ван Чун увидел, как стервятники убегают, его улыбка медленно исчезла, а выражение лица стало мрачным. Эти десять стервятников были только первой волной разведки. Было достаточно хорошо заставить их бежать.

Но это было не самое главное. Важно было то, что с тех пор, как появились разведчики, появится и тибетская армия.

Keee!

Прежде чем первая волна успокоилась, пришла следующая. Вскоре после того, как стервятники сбежали, в воздухе послышался еще один резкий крик, но он полностью отличался от криков стервятников. Справа от армии Ван Чуна, с направления, которого никто не ожидал, внезапно появились несколько старых орлов.

Эти старые орлы не летели очень близко, останавливаясь на расстоянии от семисот до восьмисот чжан, прежде чем начать кружиться в воздухе, как будто что-то наблюдая.

— Интересно!

Ван Чун выглядел немного удивленным, глядя на этих кружащих орлов, но быстро начал улыбаться.

— Лорд Маркиз, мы уничтожим этих орлов? — Послышался молодой и незрелый голос. Чжан Цюэ также смотрел на этих орлов, его глаза были полны сильной воли к борьбе и убийству. Он не допустил бы ни одной ошибки в плане маркиза, и при этом он не позволил бы любому человеку наблюдать за ними.

Независимо от того, кем были их владельцы, пока эти птицы были в небе, а лорд Маркиз отдаст приказ, он уничтожит их.

Одной ошибки при нападении Белых Храбрецов было достаточно. Чжан Цюэ не допустил бы второй ошибки.

— Не нужно.

Ван Чун равнодушно махнул рукой, отвергнув предложение Чжан Цюэ.

— Есть некоторые птицы, которых вы можете уничтожить, но есть и другие, которых вы не можете. Не беспокойтесь об этих орлах. Пусть они делают то, что хотят. Они не повлияют на нас.

Чжан Цюэ был еще молод, поэтому для него было нормой быть осторожным и хотеть уничтожать любых шпионов в небе. Но Ван Чун сразу же заметил золотые обручи на правых когтях этих орлов, признак того, что они принадлежали к армии протектората Цыси. Было ясно, что его строительство укреплений на границе привлекло внимание не только тибетцев, но и соседней армии протектората Цыси.

Поскольку они принадлежали к военной системе, Ван Чун, естественно, не мог уничтожить этих орлов.

Он едва успел заговорить, когда за его спиной зазвенел энергичный голос.

— Это… я полагаю, что там были Силу На, Хеба Е и Кунан Дуйль. В настоящее время Силу На находится в степи между Цыси и Западно-Тюркским каганатом. Его статус находится на том же уровне, что и у Пулана Хэ, возможно, даже немного выше. — Кроме того, Кунан Дуйль также защищает местность от тюркских солдат вместе с ним. Если больше ничего не изменилось, то после смерти Пулана Хэ, тем, кто заменит его, чтобы охранять западную границу Протектората Цыси от плато, должен стать Хеба Е.

Ли Сие служил в Бейтине, и хотя он не достиг звания генерала, он был одним из высших офицеров, почти на грани повышения до коменданта. Будучи чистым солдатом, Ли Сие хорошо разбирался в армии.

В сочетании с тем фактом, что Бэйтин и Цыси были очень близки друг к другу и часто сотрудничали в обороне, он также имел некоторое представление об армии протектората Цыси. Было бы преувеличением сказать, что он знал это, как тыльную сторону ладони, но у него были некоторые базовые знания, такие как известные генералы в их рядах.

— Хеба Е…

Ван Чун начал просматривать свои воспоминания с задумчивым выражением лица.

Он немного знал человека, стоящего за этим именем. По сравнению с Пулан Хэ, Хеба Е был более активным, и, хотя он командовал армией, он атаковал плато чаще, чем Пулан Хэ. К сожалению, его недостатки в этом аспекте были довольно очевидны.

Этот недостаток заключался в том, что, как только он не смог получить желаемый результат от своих операций, или, когда он потерпел неудачу в самых серьезных случаях, Хеба Е стал чрезмерно оборонительным, более оборонительным, чем даже те генералы, которые имели консервативный характер. Сказать, что он был черепахой, втягивающейся в свою скорлупу, было не лишним.

На ранних стадиях армия протектората Цыси, примыкающая к У-Цану, иногда начинала наступление, но во время пребывания там Хебы Е вся линия начала отступать и переходить в пассивное состояние.

Ван Чун вспомнил, что он когда-то изучал материал по этому вопросу и даже проверял его несколькими из своих старших военных. Он дал следующую оценку: Хеба Е действительно был инициативным человеком, и даже при самом своем консервативном подходе он все еще активно искал шансы на атаку. Но его инициативность была той, в которой он должен был быть абсолютно уверен, где победа была непререкаема. Другими словами, он был практиком «консервативной проактивности».

Но как может быть возможность для определенной победы? Таким образом, на более поздних стадиях Хеба Е склонялся к другой крайности, входя в полностью оборонительное состояние, которое не подвергалось даже малейшему риску.

Так это он!

Ван Чун покачал головой и ухмыльнулся, быстро отбросив эту мысль.

— Приготовьтесь! Осмотрите все ульи, болты баллист и боевых коней еще раз…

Ван Чун направил свою лошадь вперед.

В воздухе несколько раз кружил орел, прежде чем улететь обратно тем же путем, что и раньше.

Несколько мгновений спустя, в главном лагере на восточной линии армии протектората Цыси, генерал с грубой, грубой кожей и чрезвычайно решительным лицом неожиданно встал со стула в изумлении.

— Что! Люди из города Ушан построили укрепление на плато?

— Да, Милорд. Они подготовили большое количество стали и привезли более пяти тысяч мастеров. Кроме того, у них есть шесть-семь тысяч солдат! В настоящее время они собрали более десяти тысяч человек. — Сказал разведчик на коленях.

-!!!

Глаза Хебы Е широко раскрылись, и он на мгновение потерял дар речи. Это было слишком удивительно. Он немного разбирался в этом молодом маркизе, но… Разве он не закончил строить свой Город Стали? Почему он убежал на плато? Разве он не знал, что это территория армии протектората Цыси?

Что он задумал с десятью тысячами людей?

— Милорд, когда мы приехали, мы заметили, как летают тибетские стервятники. Тибетцы, по-видимому, заметили их активность и, вероятно, отправили солдат. Должны ли мы послать солдат, чтобы помочь? — Спросил разведчик.

Защита армии протектората Цыси, гражданских лиц и торговцев Великой Династии, которые проходили через этот район, была понятной обязанностью армии протектората Цыси. Десять тысяч человек из Ушана, из которых более пяти тысяч были ремесленниками, никогда не могли остановить тибетскую армию.

— Не нужно. — Хеба Е немедленно отверг эту идею. Мобилизация армии не была пустяком, и, хотя десять тысяч человек из Ушана были важны, безопасность армии протектората Цыси была еще более важной. Он не мог рисковать жизнями десятков тысяч солдат. Но Хеба Е быстро начал колебаться.

— Нет, подожди минутку. Это серьезный вопрос. Быстро уведомь генерального защитника и попроси его определить, что должно быть сделано! Кроме того, отправь больше разведчиков и орлов. Я хочу знать, когда что-то случится. Повелитель Ушана Молодой Маркиз Великого Тана — личный ученик Мудреца-Императора. Если с ним что-нибудь случится, никто из нас не сможет вынести последствия!

— Да!

Разведчик быстро ушел с приказами. Несколько мгновений спустя взлетела птица-посланник, летевшая к ближайшей штаб-квартире протектората Цыси.

......

— Что думает этот мальчик!

В штаб-квартире протектората Цыси Фумен Линча пил чай в своем кресле, но, когда получил известие, встал в шоке. Это была самая удивительная новость, которую он получил с тех пор, как Ван Чун вошел в Ушан. Он никогда бы не ожидал, что Ван Чун после того, как закрепится в Ушане, первым делом сбежит на Тибетское Плато.

— Господин Генеральный Защитник, это действительно не имеет смысла! Для чего этот наследник Клана Ван пришел в Ушан? Он хочет напасть на тибетцев? Но только с его десятью тысячами человек и пятью тысячами ремесленников — кто не знает боевых искусств, разве эта идея не смешная? — Сказал смущенный голос. Фуменг Линча был не единственным, озадаченным этим вопросом. Подчиненные, которые стояли на страже рядом с ним, были так же смущены.

— Но если он не собирался разобраться с тибетцами, зачем ему бежать на плато? Он не знает о рисках? — Сказал другой офицер Цыси.

В зале мгновенно стало тихо. В войне на юго-западе Ван Чун внес огромный вклад. Если бы кто-то сказал, что он привел именно столько людей с собой на плато для чего-то другого, чем общение с тибетцами, никто бы не поверил, но, если бы кто-то сказал, что он сделал это для борьбы с тибетцами, они бы нашли идею еще более абсурдной.

Плато было прохладным и далеко над уровнем моря, воздух был разреженным. Даже Фуменг Линча и другие Ху могли оставаться там лишь некоторое время, прежде чем вывести свою армию, и им даже приходилось постоянно освобождать гарнизоны, так как же Ханец мог быть способен на этот подвиг? Более того, если тибетцы не смогут победить, они просто побегут. Это была их земля, и они знали каждую травинку и куст как свою ладонь. Может ли кто-то быть более знаком с этим местом, чем они?

Если тибетцы откажутся от битвы, все, что сделал Ван Чун, будет бессмысленным. Более того, плато идеально подходило для тибетского нападения. Вполне возможно, что от десяти тысяч человек Ван Чуна не останется даже обрывков.

Тогда возник вопрос: почему Ван Чун привел туда свои силы?

Он сошел с ума?

На мгновение даже чрезвычайно опытные ветеранские офицеры в зале были сбиты с толку.

В конце концов, Фуменг Лингча нарушил тишину.

— Хех, я даже думал о том, как справиться с этим паршивцем. Я не думал, что он побежит нападать на тибетцев. Он сделал это сам, поэтому даже если Императорский Суд станет это расследовать, я могу заявить о полной невиновности. — Его глаза сузились от холодного света.

— Передай мой приказ. Скажи Хебе Е, что он должен оставаться там, где он есть. Без моего приказа ему запрещено посылать подкрепление. Кроме того, если тот мальчик из клана Ван погибнет в бою, немедленно сообщите мне. Хотя я выиграл, но чтобы помочь ему, я все еще должен вернуть его труп, иначе те старые цензоры в суде придут и снова доставят мне неприятности.

— Да!

Курьер быстро ушел с приказом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 766. Горная армия Булуxу**

Откладывая передвижения в штаб-квартире протектората Цыси, на Тибетском плато кавалерия Ушана Ван Чуна и эксперты, которых он привел из великих кланов, в настоящее время готовились к битве.

Игого!

Возбужденные крики лошадей раздались издалека, мгновенно нарушив спокойствие плато. Тибетцы отреагировали намного быстрее, чем ожидалось, и в мгновение ока земля начала дрожать. Тысячи тибетских кавалеристов начали скакать из-за горизонта густым черным потоком.

Их обрушившийся на горы импульс уничтожил небеса, вселяя страх в сердце каждого.

Внезапно начали бушевать ветры, и атмосфера в степи мгновенно стала напряженной.

— Готовы!

Ван Чун поднял меч и направил его вперед, его голос был спокойным и сдержанным. При виде этих тысяч атакующих тибетских кавалеристов на лице Ван Чуна не было страха, только бесконечное ожидание. Если он хотел изменить судьбу Цыси, Западных регионов, всей империи, он должен был начать отсюда.

Кланг! Доспехи гремели, и уже через мгновение после того, как Ван Чун отдал приказ, пять тысяч кавалеристов Ушана были готовы. Они молча стояли позади Ван Чуна, как надвигающиеся горы. «Ударь так же быстро, как огонь: будь неподвижен, как гора.» Хотя армия была неподвижна, каждый человек мог чувствовать вулканическую энергию, скрывающуюся под спокойной внешностью.

Десять ли, восемь ли, шесть ли…

По мере того как тибетцы приближались все ближе и ближе, стало возможно увидеть дыхание, исходящее из их ртов, и оружие, дребезжащее в их руках.

— Это горная армия! — Кто-то вскрикнул в тревоге — не из лагеря Ван Чуна, а из разведки армии протектората Цыси, находящейся в нескольких сотнях чжан. Они часто сражались с тибетцами, поэтому были очень хорошо знакомы с различными тибетскими армиями. C первого взгляда они увидели символ вершины горы на левой стороне груди этих тибетцев.

У тибетцев были разные армии в соответствии с различными местностями, деля их армию на Армию равнин, Степную армию и Горную армию. Из них Горная Армия была самой грозной.

Кавалерия больше всего подходила для борьбы на равнинной местности, поэтому можно легко представить себе силу кавалерии, способной сражаться на сложной горной местности.

Средняя сила Горной Армии была намного выше, чем у других армий, и они были не только чрезвычайно сильны. Лошади, на которых они ездили, прошли специальную подготовку. Мало того, что они были более мускулистыми, чем обычный высокогорный конь, они могли бежать еще быстрее, а их плоть была более жесткой, способной выдерживать интенсивное преследование и столкновения.

Самое главное, что все солдаты горной армии участвовали в нападениях на другие страны. Все они были опытными ветеранами.

Все в Цыси знали, что Горная армия У-Цана когда-то объехала вокруг Цыси и вошла в степь, где победила силы западно-тюркской кавалерии, которые намного превосходили их.

Армия протектората Цыси была расположена в сложном пограничном районе и сражалась в течение всего года. По сравнению с армиями внутренних войск, армия протектората Цыси была определенно одной из лучших.

Столкнувшись с тибетской армией, она часто могла удержать линию обороны и начать контратаку, отбросив противника, используя силу и подготовку своих солдат.

Но, сражаясь с Горной Армией, армия протектората Цыси часто имела соотношение потерь восьми к десяти. Иными словами, на каждые восемь тибетских смертей по крайней мере десять солдат протектората Цыси должны были поправиться в могилу.

Из армий Тибетского Плато Горная Армия была той, которой армия протектората Цыси наиболее опасалась. Даже если Пулан Хэ или Хеба Е встретятся с Горной Армией, они дадут сигнал всей армии, чтобы та укрепляла укрепления и начала подготовку к защите. При необходимости они могут даже выйти из плато, чтобы временно избежать атак.

— Все кончено! Они наткнулись на Горную Армию! Они точно мертвы!

Разведчики выглядели нервными и обеспокоенными. Хотя они не были сторонниками Ван Чуна, они все еще были Танцами. Они также пострадают, если Ван Чун и его войска будут убиты.

— Мы ничего не можем сделать. Генерал отдал приказ, запрещающий нам мобилизоваться. Одними лишь своими силами они никогда не смогут противостоять Тибетской горной армии, но у них все еще может быть время, чтобы уйти с плато. — Сказал разведчик Цыси, со шрамом на шее, похожим на сороконожку.

— Слишком поздно. — Сказал другой разведчик Цыси. — Как только они отступят, тибетцы продолжат атаковать вниз по склону, и у них будет еще больше энергии, чем если бы они атаковали на равнине. Отступление просто заставит их умереть быстрее. Независимо от того, что они делают сейчас, они обречены Никто не сможет их спасти.

Только опытные элитные воины армии могли быть разведчиками, и когда эти элитные воины увидели Горную Армию, они могли сразу предсказать судьбу войск Ван Чуна.

Вдали огромная тибетская армия не двигалась с места. Скорее, она остановилась на расстоянии около двух тысяч чжан, лошади ржали, и бесчисленные взгляды смотрели на этот треугольный промежуток в северо-восточном углу.

— Эти танские варвары действительно упрямы. Достаточно одной базы, но они даже осмеливаются здесь осесть. Они думают, что плато принадлежит им?

На фронте армии коренастый и волосатый тибетский генерал со смуглым лицом злобно глянул вперед, сжимая странный шиповатый посох более чем в один чжан длиной.

— Генерал, этот треугольный разрыв является жизненно важным путем, который мы используем, чтобы войти в Цыси, Лунси и тюркские степи. Мы не можем позволить им помешать нам его использовать. — Сказал тибетский офицер.

Хотя этот разрыв в северо-восточном углу Тибетского плато был небольшим, он был одним из проходов на севере У-Цана, используемых тибетцами для входа и выхода из плато. Вот почему тибетская кавалерия отреагировала так быстро, и обнаружила, что Ван Чун нагло строит там базу.

Булуху, тибетский генерал со смуглым лицом, злобно закричал:

— Передайте мой приказ! Все солдаты, атакуйте и убейте их всех!

— Да, генерал!

Курьер быстро ушел, но прежде чем он смог далеко уйти, его подозвали снова.

— Подождите!

Вид этих стальных стен, сверкающих в степи, как рыбья чешуя, заставил Булуху задуматься. Как известный генерал северного У-Цана, Булуху был намного осторожнее среднего офицера.

Эти масштабные стальные стены вызвали его инстинктивное подозрение.

— Давайте подождем минутку. Отправьте группу кавалеристов, чтобы исследовать их. Если нет проблем, тогда мы убьем их всех! — Сурово сказал Булуху.

— Да, генерал!

Энергичный и скорбный крик рога яка начал подниматься из рядов тибетской армии. В течение нескольких мгновений армия стала неспокойной, и очень быстро был отправлен авангард из примерно двух тысяч солдат.

— Лорд Маркиз, они послали авангард. — Сказал Ли Сие.

— М-м.

Ван Чун кивнул и улыбнулся.

— Командир на этот раз кажется другим. Он, очевидно, гораздо осторожнее.

Тибетцы были в основном очень прямыми и доблестными людьми. Очень редко можно было увидеть кого-то, посылающего авангард, чтобы исследовать силы противника.

— Готовы!

Ван Чун взмахнул мечом, и триста кавалеристов Ушана выехали из-за стальных стен, направляясь к тибетскому авангарду.

— Ублюдок!

При этом виде Булуху и окружавшие его офицеры в гневе сузили глаза. Горная армия У-Цана объехала весь мир и убила бесчисленное количество врагов. Никогда они не сталкивались с таким самонадеянным врагом.

— Убейте их всех ради меня. Не оставляйте ни одного живым! — Холодно сказал Булуху.

Вдали две тысячи тибетских кавалеристов становились все быстрее и быстрее. Восемьсот чжан, семьсот чжан, шестьсот чжан…

— Убьююю!

С потрясающим ревом две тысячи солдат Авангарда вытащили свои скимитары, их глаза покраснели, и они атаковали триста ушан.

Во время атаки две тысячи солдат горной армии скорректировали свое формирование. Они сформировались в семь групп, по триста в каждой группе, сформировав семислойную эшелонную формацию, которая, подобно приливу, устремилась к кавалерии Ушана.

Земля вздрогнула, и энергия тибетской кавалерии слилась воедино. Когда загремели копыта, земля, казалось, не могла выдержать их вес.

В отличие от тибетцев, триста кавалеристов Ушана молчали. Без шума их формирование начало удлиняться, в конечном счете формируя формирование Стрелы, которое пронзило двухтысячный тибетский авангард.

Хотя они не шумели, они источали неописуемый страх.

Четыреста чжан, триста чжан, двести чжан…

Когда расстояние сократилось, воздух напрягся. Все были сосредоточены на трехстах кавалеристах Ушана и двух тысячах солдат Тибетской горной армии.

— Черт возьми, что они делают?

— Они ищут свою собственную смерть! Они сошли с ума?

— Все эти триста кавалеристов будут убиты! Ни одного не останется!

Вдали армейские разведчики протектората Цыси побледнели. Даже элитная дивизия из армии протектората Цыси не посмела бы быть настолько безрассудной, чтобы послать триста кавалеристов против армии в шесть или семь раз больше их.

Никто из них не ожидал, что Ван Чун это сделает.

Пока они в шоке наблюдали, кавалерия Ушана все ближе и ближе подходила к врагу. Кланг! Без малейшего колебания они обнажили свои мечи и ускорили свою атаку.

Сорок чжан, тридцать чжан, двадцать чжан…

Когда момент столкновения приблизился, триста кавалеристов Ушана молча просто выбрасывали облака пыли в атмосферу, пропитанную напряжением.

Взрыв!

С мощным взрывом две кавалерийские силы врезались друг в друга. Нэээй! Взревели порывы ветра, и тысячи боевых лошадей закричали достаточно громко, чтобы подавить любой другой звук на плато.

Бум бум бум!

По прошествии, казалось, секунд и бесчисленных лет, звуки разбивающихся боевых лошадей начали звучать на поле битвы.

На мгновение крики, ржание лошади и столкновение оружия превратились в грохот, но эта патовая ситуация сохранялась всего несколько мгновений. Под бесчисленными потрясенными взглядами триста кавалеристов Ушана внезапно пронзили тибетскую оборону острым ножом.

— Убью!

Только теперь Ушан заревел в ярости. Триста ореолов заиграли под их ногами, образуя линию, направившую тибетскую кавалерию в воздух.

Один слой, два слоя, три слоя…

Формация тибетского эшелона, казалось, была сделана из бумаги перед кавалерией Ушана, и даже не могла нанести ни единого удара, прежде чем разорваться на части.

— Ах!

Пронзительные крики наполнили воздух. Такова была сила кавалерийского импульса, что тибетская кавалерия в пути была послана в полет на десять с небольшим чжан от удара вместе со своими лошадьми, а их кости и мышцы были разбиты.

Это зрелище было невероятным!

Прежде чем кто-либо успел среагировать, три сотни эскадронов тибетского Авангарда были полностью пробиты трехстами кавалеристами 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 767. Тpавля горной армии!**

— Это невозможно!

Вдалеке глаза Булуху были широко открыты, а лицо выражало недоверие. Чрезмерный шок и удивление заставили его тело дрожать.

— Этого не может быть!

Его тело наклонилось вперед, его руки и ноги заледенели.

Разведчики из протектората Цыси были ошеломлены. Триста человек неожиданно победили две тысячи, силу почти в семь раз больше их.

— Невозможно! Невозможно… Что это за люди?!

Это были все элитные ветераны армии протектората Цыси, которые принимали участие в значительном количестве сражений, но они никогда не видели такой грозной конницы. Мало того, что они победили более многочисленного врага, они пронеслись сквозь них, как будто те были сухими сорняками.

Через несколько секунд плато было покрыто бесчисленными трупами людей и лошадей. Оружие, конечности и кровь были разбросаны по траве в радиусе нескольких сотен чжан.

Ужасная сцена!

Что бы ни думали другие на поле битвы, столкновение между тремя сотнями и двумя тысячами уже подошло к концу. Тибетская формация была расколота, и в первом раунде погибло более шести сотен тибетских кавалеристов. Оставшиеся четырнадцать сотен находились в состоянии полного беспредела.

Клац! Лезвия рассекли плоть, и триста кавалеристов Ушана быстро разделились на шесть отрядов по пятьдесят, которые, как петли, вонзились в оставшуюся тибетскую кавалерию, еще больше разогнав их и начав собирать.

Без какого-либо формирования, сражаясь поодиночке, тибетцы просто не могли сравниться с кавалерией Ван Чуна. Всего за несколько минут они понесли тяжелые потери — восемьсот, двенадцать сотен, четырнадцать сотен…

Вскоре тибетская армия полностью разрушилась, их трупы ковром покрыли землю.

— Отступаем!

Вдали Булуху наконец отдал приказ уйти, не в силах продолжать наблюдать. По этому приказу оставшаяся тибетская кавалерия взлетела как испуганные птицы.

— Пусть отступят.

Ван Чун слабо улыбнулся. Вместо того, чтобы преследовать загнанного врага, достаточно, чтобы эти тибетцы испытали истинную силу его армии.

Триста кавалеристов Ушана быстро реформировались и вернулись. Весь процесс происходил тихим и упорядоченным образом, так же, как они ушли, с тем же неописуемым впечатлением.

В этот момент, не говоря уже о разведчиках Цыси, наблюдающих за битвой поблизости, даже далекий Булуху и его тибетские солдаты потеряли дар речи.

Смертельная тишина обрушилась на поле битвы, пронизанная неописуемым давлением.

— Каковы потери? — Спросил Ван Чун.

— Один тяжело ранен, двое легко ранены. Остальные в порядке. — Сообщил Ли Сие.

— Достаточно хорошо.

Ван Чун улыбнулся. Эти потери были приемлемы. Теперь, когда они закончили совершенствование Ореола Ушана, кавалерия Ушана находилась на совершенно другом уровне, более чем достаточном, чтобы справиться с этим тибетским авангардом.

В конце концов, кавалерия Ушана была провозглашена самой сильной кавалерией в эпоху бедствий.

Все плато погрузилось в жуткую тишину. Ван Чун не продолжил свои атаки, и на расстоянии Булуху и его горная армия У-Цан оставались спокойными. Хотя они продолжали смотреть в направлении Ван Чуна, они не спешно начинали дальнейшие атаки.

— Лорд Маркиз, они, кажется, стали еще более осторожными. Они, вероятно, не будут атаковать некоторое время. — Внезапно сказал Ли Сие, глядя вперед.

Триста кавалеристов действительно сумели победить врага, но они также сделали Булуху еще более осторожным и менее желающим атаковать. Целью этого вторжения на плато была борьба с тибетцами, уничтожение всей силы, которой они обладали в этом районе.

Если те вернутся обратно в свою раковину, то эта миссия будет бессмысленной.

— Расслабься. Хорошо, если они атакуют, и даже лучше, если они этого не сделают.

Ван Чун улыбнулся, уверенный и непререкаемый. Он сделал много планов и очень долго готовился к этой операции, поэтому Ван Чуну было неважно, как отреагируют тибетцы.

Он неожиданно повернул голову и сказал:

— Передайте мой приказ начать второй этап плана.

— Поднимайся! Хо! Поднимайся! Хо!..

С плато раздались крики, и через несколько секунд появились мастера с канатами на спинах и подняли их наверх.

Канаты были привязаны к тяжелым стальным модулям.

Десять, двадцать, сто, пятьсот… В несколько коротких мгновений тысячи ремесленников, перевезенных из Стального Города, втащили большое количество стальных модулей на плато.

— Милорд, что они делают?

Беспорядки на стороне Ван Чуна привлекли внимание тибетцев, и офицеры в настоящее время наблюдали за ситуацией с неприятным чувством в груди.

Эта армия Тана была слишком странной, отличающейся от любой другой армии, с которой они сталкивались. И эти стальные стены, вонзившиеся в плато, заставили их всех сильно волноваться.

— Не торопись. Посмотрим, что они делают. У нас еще будет время нанести удар, как только мы увидим, что они замышляют. — Сказал Булуху.

Слои стали несколько затрудняли их обзор, поэтому они могли видеть только то, что число людей увеличилось.

— Смотри! Милорд, это дым! — Вдруг сказал тибетский офицер. Проследив за его взглядом, другие офицеры ясно увидели, что из-за стен, внутри армии Тана, стал подниматься густой дым.

— Что делают эти варвары Танцы?

У Булуху появилась глубокая морщина на лбу, и его охватило неописуемо странное чувство. За годы своей службы он никогда не видел ничего подобного, поэтому он не мог понять цель тактики своего врага.

Больше шлейфов дыма начало расти, умножаясь, пока он продолжал думать.

— Это… печные огни!

Внезапно, в мгновение ока, Булуху понял, и все его тело задрожало. Эти странные струи черного дыма были дымом из печей.

Свист!

В этот момент все тибетцы могли видеть пламя, поднимающееся от далекой армии Тана.

— Что эти ублюдки делают?

Булуху становился все более и более озадаченным. Печи, стальные стены и около семи тысяч кавалеристов — он никогда не видел такой загадочной экспозиции. По правде говоря, озадачен был не только Булуху. Вся горная армия У-Цана была смущена этим зрелищем.

Но эта неразбериха длилась недолго. Вскоре они определили цель этих огней и печей.

— Генерал, посмотрите туда!

За рассеянными стальными стенами они могли медленно разглядеть другую, более высокую, стальную стену, поднимающуюся вверх, и мерцающую серебряным блеском.

Да! Это была стальная стена, отличающаяся от тех маленьких стальных пластин, вонзившихся в землю. Эта стальная стена была подлинной частью строящейся крепости.

— Генерал, это плохо! Тан хочет построить крепость на плато! Они хотят построить здесь базу!

В этот момент все наконец поняли цели армии Тана. В отличие от прошлых армий, они не планировали короткое вторжение. Они намеревались построить стальную крепость и пустить корни, чтобы вечно стоять там на страже.

Тибетцы были ошеломлены и взбешены.

С древних времен Тибетское Плато всегда считалось благословенной землей, которую небеса передали тибетскому народу. Никакая другая страна или люди не могли испортить ее. Временный гарнизон здесь был одной вещью, но строительство стальной крепости для долгосрочного гарнизона, занимающего их землю, было совсем другим делом.

Более того, эти Танцы препятствовали одновй из самых важных точек входа на плато.

И самым недопустимым было то, что эти танцы строили крепость на плато прямо на виду у тибетской армии.

— Наглый!

Несмотря на то, что у Булуху была осторожная и сдержанная личность, его лицо покраснело, а его гнев вырвался наружу.

— Эти Танцы не заботятся ни о ком другом. Их высокомерие столь же высоко, как небеса! Передайте мой приказ! Все войска, будьте готовы! Убейте всех этих Танцев и не оставляйте после себя ни одного выжившего! Дайте им понять, что это значит для кузнечика попытаться остановить карету! Дайте им понять, как серьезно они переоценили свои силы!

Внезапно офицер Булуху начал кричать.

— Генерал, нет, подождите минутку. — Некоторое время его взгляд был прикован к Ван Чуну, и он молчал. Однако теперь он, похоже, проснулся ото сна, и выражение его лица стало чрезвычайно взволнованным и испуганным. — Теперь я вспомнил. Этот юноша, кажется, из Ушана…

Но его слова были прерваны алыми глазами Булуху.

— Что за Ушан! Ничего не говори! Мне все равно, кто он! Любой, кто осмелится построить крепость на плато, — покойник. Все солдаты, атакуйте!

......

Буууум!

Прозвучали жалобные рога, распространившие свой зов далеко через равнины. Огромное море тибетской кавалерии, расположенное за две тысячи чжан, начало двигаться, их лошади ржали, доспехи гремели, и смертоносная энергия вырывалась наружу, направленная на силы Ван Чуна.

— Не хорошо, они собираются атаковать! Быстро сообщите генералу!

Разведчики Цыси побледнели и немедленно начали отступать. Тем временем двое всадников оторвались от их группы и поскакали к главному лагерю армии протектората Цыси на восточной линии. В этой битве судьба одной из сторон уже была решена, поэтому они должны были сообщить об этом как можно быстрее.

......

Оставив в стороне реакцию разведчиков Цыси, Ван Чун и Ли Сие были совершенно не обеспокоены. Напротив, им было довольно приятно видеть, как тибетская армия медленно готовится к нападению.

— Лорд Маркиз, наш план сработал. — Сказал Ли Сие, глядя 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 768. Пoбеда над Гоpной Aрмией!**

— М-м.

Ван Чун слегка поднял голову и улыбнулся.

— Этот тибетский командир крайне осторожен, но даже самый осторожный командир не сможет просто наблюдать за тем, как мы строим укрепления на плато, тем более что крепость, которую мы строим, также будет заполнять этот треугольный пробел, который жизненно необходим для выхода с плато. Если бы он все еще был в состоянии терпеть, мы могли бы просто увеличить скорость строительства и даже начать строить вторую крепость… У терпения человека есть предел. Я не верю, что эти импульсивные тибетцы могут терпеть так долго.

У-Цан, в отличие от Центральных равнин, не был сельскохозяйственным обществом. Их культура предусматривала, что они не могут быть такими терпеливыми и выносливыми, как хань. Их природа заставляла их стремиться действовать инстинктивно, и именно по этой причине они были известны во всем мире своей свирепостью и смелостью. Иными словами, они были импульсивными.

Самые осторожные и мудрые тибетцы были менее импульсивны по сравнению со своими сверстниками. Такие люди, как Далун Руозан, хорошо разбирающиеся в текстах Центральных Равнин, рассудительные, спокойные и интеллигентные, были крайне редки в империи У-Цан и их можно было сосчитать по пальцам.

И несмотря ни на что, тибетский генерал такого калибра никогда не сможет случайным образом появиться в подобной армии.

— Приготовиться!

Ван Чун посмотрел вперед, поднимая руку.

— Да, лорд маркиз.

Ли Сие поклонился и быстро повернул лошадь назад. «Стремительный, как ветер, ровный, как ветер, дующий через лес, неподвижный, как гора, агрессивный, как огонь» Кавалерия Ушана позади Ван Чуна уже была максимально подготовлена. Каждое их движение было единым целым, и они работали с молчаливым пониманием, с которым не может сравниться ни один другой солдат.

Не было ни одного громкого шума, издаваемого тибетской кавалерией. Одного приказа было достаточно, чтобы армия быстро собралась, образуя резкий контраст с тибетцами. И все же эта безмолвная и гнетущая аура убийства в сочетании с тем фактом, что триста были только что после своей ошеломительной победы над двумя тысячами, создавали впечатление, что это было затишье перед бурей, грозное давление, которое не мог преодолеть ни один шум!

Бузз!

Тибетцы начали наступление гораздо быстрее, чем ожидалось. Через несколько секунд земля начала дрожать, и трава плато начала качаться и шуршать. Тем временем тысячи кавалеристов медленно набирали скорость, атакуя.

— Убьююю!

В одно мгновение мне показалось, что небо открылось. Тысячи тибетцев начали кричать и вопить, их объединенный рев достиг небес.

— Полный импульс, формирование реки! Направление — через промежутки между стенами. Если эти варвары династии Тан думают, что могут остановить нас, просто установив несколько стальных стен, то они совершили серьезную ошибку. — Злобно сказал Булуху.

Горная армия отличалась от другой кавалерии, которая знала, как атаковать только на открытой местности, такой как равнины, степи или плато. Независимо от того, насколько сложная местность, даже на сложной горной местности, Горная Армия все равно может пройти. Любой, кто верил, что несколько стен могут остановить их, был слишком наивен и их недооценивал.

Румбл!

Дрожь усилилась, и трава закачалась еще сильнее. Восемнадцать сотен чжан, семнадцать сотен чжан, шестнадцать сотен чжан, пятнадцать сотен чжан… расстояние сокращалось, и тибетские боевые кони становились все быстрее. Позади них вздымающиеся облака пыли поднялись в воздух на несколько десятков чжан, добавив удивительный импульс тибетской атаки.

Мало того, во время атаки тибетцы не приняли свою обычную формацию эшелона. Вместо этого они разделились на сотни небольших групп, все они были нацелены на промежутки в первом ряду стальных стен Ван Чуна. За весь этот процесс ни один из тибетцев не замедлился, а становился все быстрее и быстрее.

— Интересно! Этот тибетский полководец определенно необычный!

При таком взгляде Ван Чун прикрыл глаза. Основная роль этого рассеянного массива стальных стен — разрушение знаменитой тибетской формации эшелона и ее бесконечных волн нападения.

Этот тибетский полководец был не только необычен, поскольку оставался осторожным даже с подавляющим преимуществом в количестве. В ситуации, когда Эшелон Формирования не может быть использован, он все же сформировал свою армию в еще одно чрезвычайно мощное атакующее соединение.

Один этот аспект ставил его над подавляющим большинством тибетских командиров.

— К сожалению, этого все еще недостаточно, потому что вы просто не знаете, с чем сталкиваетесь!

Глаза Ван Чуна на мгновение блеснули, но он быстро вернулся к нормальной жизни.

Тибетский полководец был довольно выдающимся, но, увы, он совершенно не знал, что он столкнулся не с какой-либо обычной армией Тана, а с верховным «военным святым» Центральных Оавнин. Навыки, которые он продемонстрировал, были ничтожны в глазах Ван Чуна.

Стальные стены, которые возводил Ван Чун, тоже были не так просты, как он думал.

— Сюй Кейи, пусть все ремесленники отступят назад. Нет необходимости останавливать строительство форта. У меня есть ощущение, что эти стены быстро вступят в игру. — Сказал Ван Чун, его глаза все еще смотрели вперед.

— Да, лорд маркиз.

Сюй Кейи поклонился и быстро ушел. Три тысячи мастеров впереди быстро отступили в тыл армии, где также начали работу по строительству массивной крепости.

Четырнадцать сотен чжан, тринадцать сотен чжан, двенадцать сотен чжан, одиннадцать сотен чжан…

Огромная тибетская кавалерия покрывала землю, выла в воздухе, и они становились все быстрее и быстрее, все ближе и ближе. Когда они достигли тысячи чжан, грохот! Ореол распространился от ног Ван Чуна, быстро распространяясь на всю его армию.

Кланг!

Меч пронесся по воздуху, и в этот момент зашевелился шторм, и начал греметь металл. Пять тысяч кавалеристов Ушана полетели вперед, словно стрела, покинувшая лук. Хотя их было всего пять тысяч, они испускали непобедимую ауру в десятки тысяч.

Ореол Ушана, Ореол Остроты, Ореол Сумеречного Жеребца… эти ореолы появились под ногами конницы Ушана. На самом фронте армии, гигантская фигура Ли Сие руководила атакой. Под его ногами массивный Ореол Шипов взорвался, как шторм, быстро распространяясь на каждого воина Ушана.

В начале земля под пятью тысячами воинов Ушана была тусклой, без каких-либо ореолов, но в одно мгновение под ними были добавлены четыре-пять ореолов высшего класса, и с добавлением ореолов от других офицеров, у каждого кавалериста Ушана было как минимум семь разных ореолов.

Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи… каждый из этих людей культивировал свой военный ореол, и когда все эти ореолы покрывали армию, эта кавалерия Ушана, которая не выглядела очень сильной, мгновенно поднялась до ужасающих высот.

— Как это могло произойти?

Быстро набухшая сила кавалерии Великого Тана оказала огромное впечатление на Тибетскую Горную Армию. Это было похоже на крошечного и незначительного муравья, внезапно превращающегося в гиганта, способного сдвинуть горы.

А многочисленные мощные ореолы под ногами кавалерии были еще более удивительными.

Все тибетцы чувствовали огромное давление.

Даже их командир, Булуху, не мог не расширить свои глаза. Он воевал во многих местах: в Западных регионах, Аравии, Большом и Малом Балуре, Тухаре, Великом Тане… но из всех армий, с которыми он столкнулся, ни одна не источала столь внушительной ауры, как эта армия.

Булуху хотел изменить свои планы, хотел предупредить свои войска, но было слишком поздно. Стрела, однажды выпущенная, не могла быть отозвана, и, кроме того, это больше не было его выбором. Как только кавалерия начала увеличиваться в скорости, было невозможно остановить ее в короткие сроки, и любые попытки сделать это привели бы к самоуничтожению.

Откуда взялась эта армия?

Это была единственная мысль, на которую у Булуху было время, так как две армии уже столкнулись. Бум! Пять тысяч кавалеристов Ушана ударили, как молния, в тибетскую конницу.

Кланг!

В этом грохоте металла никто не заметил, как Ван Чун наблюдает за битвой, улыбаясь, развязывая как Проклятие Поля битвы, так и Проклятие генералов. Два ореола вырвались наружу и присоединились к тибетской кавалерии, включая их командира.

Крики тревоги раздались почти мгновенно, так как вся Тибетская горная армия мгновенно почувствовала, что их сила падает без какого-либо предупреждения.

Игого!

Крики лошадей эхом разносились по плато, и затем, под бесчисленными ошеломленными глазами, от тридцати до сорока тысяч солдат Тибетской горной армии начали рушиться, подкошенные пятью тысячами кавалеристов Ушана.

Пять тысяч кавалеристов Ушана пронеслись сквозь армию, как будто там никого не было, тибетцы не смогли отразить ни единого удара. Бесчисленные тибетцы вместе со своими лошадьми были подброшены в воздух.

— Останови их… Останови их!

— Те, кто отступит, умрет! Атакуйте их с флангов!

— Формирование эшелона, сформируй оборону!

— Никто не может победить нас, тибетцев на плато! Атакуй!

Пронзительные крики наполнили воздух, и тибетские офицеры выкрикивали приказ за приказом, но ни один приказ не мог предотвратить их крах. Вся армия рассыпалась так быстро, что в это трудно было поверить.

......

— Небеса! Что я вижу?! Быстро доложите об этом генералу! Спешите!

— Я сошел с ума! Как мог наш Великий Тан иметь такую грозную армию! Это ведь плато! И они сражаются с элитной Горной Армией У-Цана!

— Генерал определенно не поверит нам.

Вдали от поля битвы орлы взлетали в небо, и наблюдатели-разведчики Цыси наблюдали за битвой в шоке и страхе. После стольких лет борьбы с тибетцами они наконец увидели, что кавалерия Великого Тана также может быть такой грозной и обладать таким мощным импульсом.

Даже на плато они были способны полностью сокрушить тибетцев — гордых сыновей плато.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 769. Смepть Булуху!**

Пять тысяч, семь тысяч, девять тысяч… на расстоянии потери Тибетской горной армии возросли до невероятных уровней, и это количество все еще росло удивительными темпами. Мощность и эффективность пятитысячной кавалерии Ушана в Формировании Стрелы просто не могли сравниться с доблестью, проявленную ранее трехстами кавалеристами.

Но битва была далека от завершения.

— Готовься!

Громкий голос эхом разнесся по небу. Перед похожими на чешую стальными стенами Чэнь Бин поднял меч. Кавалерия, нападающая на высоких скоростях, не остановится, и, хотя Ли Сие провел в своих рядах ушан, разделив армию на две части, эти две половины все еще летели к стенам.

Прямо сейчас, когда уже было отправлено в бой пять тысяч кавалерийских войск Ван Чуна, у Тана было только около полутора тысяч элитных солдат с юго-запада и экспертов из великих кланов. Шестьдесят чжан, пятьдесят чжан, сорок чжан, тридцать чжан… расстояние становилось все меньше и меньше, и, если бы эта тибетская кавалерия, атаковавшаяся по инерции, не была остановлена, восемь тысяч мастеров, перенесенных из Стального Города на плато, были бы раздавлены ниже копыта тибетских боевых лошадей.

Двадцать пять чжан, двадцать четыре чжана, двадцать три чжана…

При двадцати чжан Чэн Бин наконец отдал приказ.

— Выполняйте!

Бузз!

Тысячи стрел внезапно взорвались из передних стальных стен, покрывая небо.

— Aааах! — Крики наполнили воздух, и бесчисленные тибетцы и их лошади были подстрелены, а их трупы стали падать на землю.

— Ульи — это тяжелое вооружение, которое Ван Чун установил в Стальном Городе, также было установлено на плато для этой битвы и теперь демонстрировало свою огромную силу.

— Огонь!

Чэнь Бин взмахнул мечом, и еще один залп стрел был выпущен, повалив еще несколько тысяч тибетских кавалеристов перед стенами. Действие «ульев» было чрезвычайно простым, и хотя Чэнь Бин командовал всего лишь полутора тысячами кавалеристов, он мог использовать три тысячи ульев.

И в каждом улье было от сорока до пятидесяти стрел.

Все были выпущены одновременно, это было 150 000 стрел, и это было только из того, что Ван Чун имел в своем распоряжении. Даже тибетцы и их латные доспехи понесли бы тяжелые потери против этих залпов стрел, обрушившихся на них со всех сторон.

— Осторожно!

— Уклоняйтесь от стрел!

Тибетские крики зазвучали над полем битвы. Эти ужасающие атаки заставили всех тибетских офицеров дрожать от страха. Никто не ожидал, что даже без ужасающей силы в пять тысяч кавалеристов, оставшиеся силы Тана все равно будут обладать такой пугающей боевой мощью.

В ходе этой атаки семь-восемь тысяч тибетцев упали под серебряные стены, и их плотные скопления человеческих и конских трупов стали еще одним укреплением для династии Тан.

— Что здесь происходит? Это определенно не армия протектората Цыси. Откуда могла появиться такая грозная армия династии Тан?

Все тибетцы испытали глубокий шок и еще больший страх. Сила этих пяти тысяч кавалеристов и этот ужасный залп стрел превзошла все их ожидания.

Вся армия была в хаосе.

Роооар!

В этот момент все услышали потрясающий рев, раскат грома, который расколол небеса и испугал все плато.

Когда поле битвы погрузилось в хаос, Ли Сие, командир кавалерии Ушана, наконец-то нанес удар. Мощная Ци Меча взлетела в небо, как шторм, на мгновение взглянув вниз с неба, прежде чем ударить по наибольшей концентрации тибетцев.

— Aааах! — Крики умирающих наполнили воздух, и Ци Меча пронеслась над землей. Она расколола трещину в земле, длиною около двадцати с лишним чжан, и также разрубила командира тибетской горной армии Булуху.

Глаза Булуху широко открылись, и две половины его тела были сдуты ветром и упали на землю.

Хотя Булуху был тибетским генералом, известным в северной части плато, он все еще не мог сравниться с будущим Великим Непобедимым генералом Ли Сие.

Он все равно умер от удара Ли Сие в полную силу.

После смерти Булуху тибетцы остались без лидера, что ускорило их крах.

— Бежать!

Первыми бежали личные охранники Булуху. Потрясенные ужасающей кавалерией Ушана и окружающими трупами их товарищей, элитные охранники Булуху потеряли самообладание.

Независимо от того, откуда взялась эта кавалерия Великого Тана, тибетцы просто не могли с ними сравниться.

Убегающие охранники были как сигнал. В одно мгновение Горная Армия развалилась, и все солдаты потеряли самообладание.

Перед лицом этой армии беспрецедентной силы, ветераны Горной Армии, покорившие так много стран, обрушились, как рушащаяся горная поверхность, вся их свирепость и храбрость исчезали в небытии.

— Бежать!

— Спешите и скажите Великому Генералу!

Тибетская кавалерия летела, как испуганные птицы, безумно разлетаясь во всех направлениях. Эти солдаты, не желающие сражаться, стали легкой добычей кавалерии Ушана.

Свиш, Свиш, Свиш…

Острые мечи пронзали плоть, не переставая: пять тысяч кавалеристов Ушана преследовали бегущую армию. Все больше трупов Горной Армии падали на землю.

Час спустя, когда битва закончилась, плато было залито кровью и трупами. Тибетцы оставили после себя более двадцати тысяч трупов.

— Больше не нужно гоняться!

Ли Сие нарисовал линию на траве своим мечом, запрещая своим солдатам продолжать преследование.

— Не преследуйте загнанного врага. Лорд Маркиз говорит, что победить их достаточно. Лечите раненых и очищайте поле битвы!

— Да, Милорд!

Когда кавалерия Ушана собралась и вернулась, застучал металл. Все раненые были собраны и доставлены на лечение.

Эта напряженная битва не длилась даже часа, и, в конце концов, была полностью побеждена именно сторона с большим количеством солдат.

— Это невозможно! Когда Ушан получил такую мощную армию?! — Крик тревоги можно было услышать не от разведчиков армии протектората Цыси, а от генерала Циси с восточной линии Хеба Е. Когда он услышал эту новость, он немедленно бросил сюда своих солдат, но он никогда не ожидал увидеть такое зрелище.

— Генерал, мы должны идти? — Спросил заместитель генерала.

Хеба Е несколько минут думал, прежде чем ответить:

— Нет необходимости. Сначала доложите лорду-генеральному защитнику и дождитесь его приказов.

В Цыси не было никого, кто бы не знал об отношениях между Генеральным Защитником и наследником Клана Ван. Пока Генеральный Защитник не отдал приказа, Хеба Е не смел поспешно принимать какие-либо решения.

Более того, в битве Ван Чуна с тибетцами армия протектората Цыси вообще не собиралась посылать подкрепление, поэтому Хеба Е и его заместители были одеты в доспехи обычных солдат, так что никто, кроме тех, кто был в армии протектората Цыси, не узнал бы об этом. Таким образом, не имело значения, встретится ли он с Ван Чуном или нет.

— Поехали!

Хеба Е развернул лошадь и ушел.

— Лорд Маркиз, смотри! Люди из армии протектората Цыси! — Внезапно указал Чжан Цюэ.

Следуя за пальцем Чжан Цюэ, группа Ван Чуна увидела удаляющуюся группу Хэбы Е.

Чэн Саньюань неожиданно засмеялся и сказал:

— Молниеносный охотник, быстрый летчик, бронзовый благородный 1 — какие прекрасные лошади! Когда разведчики армии протектората Цыси ездили на таких прекрасных скакунах?

— Если вы хотите действовать, вы должны сыграть полную роль. Хебе Е и его офицерам все еще не хватает опыта! — Ван Чун тоже улыбнулся.

Хотя он не видел их лиц, по качеству одних лошадей Ван Чун догадывался об их личности.

Великий Тан имел правила, касающиеся этого, и в основном нужно было быть генералом, чтобы иметь возможность ездить на лошади такого качества. Людьми из армии протектората Цыси, находящимися на этом уровне, скорее всего, были Хеба Е и его заместители.

— Лорд Маркиз, эти ребята отказались бы от помощи умирающим! — Сказал Су Шисюань довольно яростным и возмущенным голосом. — Они были так близко и все же отказались посылать солдат, а их командир Хеба Е даже замаскировался, чтобы прийти и посмотреть! Почему бы нам не пойти и не обсудить с ними дела?

Тибетцы были величайшим врагом Великого Тана, и они были постоянной угрозой, будь то в Лунси, Анси или Цыси. Уничтожая тибетцев, Ван Чун фактически помогал армии протектората Цыси.

Но даже несмотря на то, что армия протектората Цыси была явно способна помочь, она отказалась отправлять подкрепление. Мысль об этом заставила презрительно смеяться.

Ван Чун махнул рукой и равнодушно сказал:

— Забудь об этом. Нет необходимости опускаться до их уровня, и кроме того, им также нужно поддерживать Фуменга Линча счастливым. Без приказа Фуменга Линча они никогда не посмеют послать солдат.

Эта битва всегда была частью его планов, и он никогда не планировал участия в нем армии протектората Цыси, поэтому их присутствие или отсутствие не было важным.

— Приготовьтесь и поторопитесь со строительством. Эта крепость будет очень полезна в предстоящей битве. Кроме того, у меня есть ощущение, что Даян Мангбан вот-вот получит новости.

Ван Чун загадочно улыбнулся.

В этой экскурсии на плато главной целью Ван Чуна был Даян Мангбан. Чтобы застрелить всадника, нужно было сначала застрелить лошадь, а, чтобы поймать короля, нужно было поймать подчиненных. А для Цыси не было большей угрозы, чем Даян Мангбан.

Если бы он не напал на протекторат Цыси, как сумасшедший, не обращая внимания на цену, которую заплатил, у армии протектората Цыси не было бы так мало солдат.

В этом аспекте угроза, которую представлял Даян Мангбан, была даже больше, чем угроза великого генерала У-Цана, такого как Дусуна Мангпоче.

Вот почему Ван Чун поставил его на первое место в списке убийств.

— Спешите! Лорд Маркиз постановил, что, если мы достигнем третьего уровня в течение четырех часов, все будут вознаграждены пятидесяти серебряными таэлями.

В тылу армии восемь тысяч ремесленников были заняты работой, стремясь приложить все силы для строительства крепости. Зажигались печи, и волны жара поднимались в небеса.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. — Молниеносный охотник. — Быстро летящий- и — Бронзовый благородный- были именами трех из семи лошадей Цинь Ши Хуана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 770. Взpывная яроcть! Даян Mангбан выeзжает!**

Когда битва была завершена, Ван Чун приложил все усилия, чтобы как можно быстрее построить укрепления. Тем временем Хеба E доставил новости в штаб-квартиру протектората Цыси.

— Что? Невозможно! Хеба Е, ты уверен, что это правильно? У Горной Армии У-Цана действительно было от двадцати до тридцати тысяч солдат? — В главном зале штаба протектората Фуменг Линча сорвался со своего трона и с недоверием уставился на Хебу Е, который лично приехал из своего лагеря.

— Лорд-покровитель, ваш подчиненный лично засвидетельствовал это. В этом нет ошибки! — сказал Хеба Е, стоящий на коленях с опущенной головой.

Первоначально он хотел послать разведчика, но из-за серьезности этого вопроса и важности, которую Генеральный Защитник придавал этому сыну Клана Ван, он в конечном итоге решил лично посетить его.

Более того, этот вопрос был просто слишком шокирующим и никогда не случался за всю историю взаимодействия Цыси с плато. Хеба Е не осмеливался принимать какие-либо решения самостоятельно и не хотел видеть недопонимания или пробелов в знаниях.

Таким образом, он лично пришел в протекторат Цыси, чтобы объяснить это Фуменгу Линча.

— Невозможно! Без разрешения Императорского Двора частное поднятие армии приведет к смертной казни, и кроме того, как он мог иметь таких могущественных солдат? — Сказал в шоке Фуменг Линча.

Хотя были новости о том, что армия Тана нашла какой-то секретный путь для проникновения на Тибетское Плато и уничтожила более двадцати тысяч новобранцев в тренировочном лагере новобранцев Чжанчжуна, и была высокая вероятность того, что это было из Ван Чуна из Ушана, Фуменг Линча просто не поверил.

Между У-Цаном и Великим Таном было всего несколько путей, и каждый из этих путей был занят гарнизоном армии. Существование какого-то секретного пути было абсолютно невозможно.

Это объяснение абсолютно не было надежным.

Более того, вся эта информация была от У-Цана, и только тибетцы могли решить, было ли то, что было сказано, правдой или ложью. Никто другой не мог ничего доказать.

Без веских доказательств Фуменг Линча никогда бы не поверил в такие фантастические заявления.

Но в этот раз все было иначе. Эта битва произошла всего несколько минут назад на Тибетском Плато, и Хеба Е лично был ее свидетелем, поэтому он был вынужден поверить в это.

— Поехали! Я хочу посмотреть сам!

В глазах Фуменга Линчи вспыхнул свет, и он немедленно начал выходить из зала.

......

Фуменг Линча был далеко не единственным, ошеломленным битвой на плато.

— Что? Горная армия Булуху была разгромлена? Ублюдок! Когда армия протектората Цыси стала настолько способной?

В глубине Тибетского Нагорья, примерно в тысяче ли от треугольного разрыва, где произошла битва, Даян Мангбан кипел от злости.

— Генерал, это была не армия протектората Цыси, а какая-то армия Великого Тана неизвестного происхождения. У них было не так много солдат, но их сила была более чем в два раза больше, чем у армии протектората Цыси.

— Мало того, даже генерал Булуху был убит в бою.

— Генерал, этот вопрос был подтвержден много раз. Мы не лжем.

Несколько выживших офицеров Горной Армии опустились на колени на полу, их тела дрожали от страха, как мыши перед кошкой. В этом лагере человеком с наивысшим статусом был великий генерал ДуСун Мангпоче, но больше всего они боялись Даяна Мангбана, потому что все знали, что настоящий командир — это Асура Империи.

И с точки зрения методов, все знали, что лорд Даян Мангбан был гораздо более тираническим и свирепым, чем ДуСун Мангпоче.

— Ублюдок, ты все еще осмеливаешься спорить? Самая большая армия в Цыси — это армия протектората Цыси, так если это не они, ты хочешь сказать, что это Гао Сяньчжи из Анси пришел со своими солдатами?

Глаза Даяна Мангбана разрывались от смертоносного огня.

Когда двадцать или тридцать тысяч кавалеристов погибают в бою, это немало. В жизни Даяна Мангбана одной из вещей, которые он ненавидел больше всего, был побежденный офицер, и единственной вещью, которую он находил более невыносимой, был один из этих некомпетентных людей, который явно проиграл, но все еще имел смелость спорить. Степь поклонялась силе и доблести, и никто не мог смириться с робостью и некомпетентностью.

Испуганный тибетский генерал с несколько меньшим телосложением сказал:

— Милорд, это была не армия Анси. Они были из Ушана…- Но едва слово «Ушан» покинуло его рот, как атмосфера в палатке внезапно изменилась. Убийственный взгляд Даян Мангбан казался застывшим, а его тело задрожало, и он внезапно поднял голову, а его глаза устремились на этого генерала.

Почувствовав изменение в Даяне Мангбане, все генералы Горной Армии в палатке замолчали от страха. Никто не понимал, почему у Даяна Мангбана была такая большая реакция, но в одно мгновение все подсознательно повернулись к этому худому и маленькому генералу.

— Милорд, я однажды слышал какую-то информацию об Ушане от солдат другой армии. У треугольного разрыва на северо-востоке эти Танцы построили перед нами крепость из стали с невероятной скоростью. Это точно такой же стиль, как у Ушана. Город Стали, отлит из той же формы. Перед битвой я пытался предупредить генерала Булуху, но генерал намеревался драться и не послушал.

Генерал опустился на колени, его руки крепко сжались, и он попытался делать как можно меньше движений.

Бузз!

С этими последними словами палатка погрузилась в жуткую тишину. Даян Мангбан, который всего несколько минут назад был похож на разъяренного льва, внезапно замолчал. Эта трансформация заставила всех генералов Горной Армии почувствовать себя неловко, и некоторые из них даже взглянули друг на друга, но никто не смел говорить.

Никто не знал, что случилось.

— Скажите, как выглядел командующий вражеской армией? — В палатке раздался ледяной голос, лишенный каких-либо эмоций.

Подняв головы, генералы поняли, что Даян Мангбан встал со своего места. Выражение его лица было спокойным, но даже самые тупые из них могли сказать, что это не было настоящим спокойствием. Напротив, этот спокойный и хладнокровный Даян Мангбан был даже страшнее Даяна Мангбана в апоплектической ярости.

— Милорд, Танец, возглавлявший солдат, был восьмифутовым человеком, который ехал на ферганской лошади и держал меч длиннее обычного человека. Он был чрезвычайно страшен, но он не был настоящим командующим армией. — сказал он. — Это был юноша семнадцати или восемнадцати лет. Мы все заметили, что все солдаты Тана следовали его примеру, включая восьмифутового великана, едущего на Ферганской лошади…

Каклак!

В палатке раздался треск костяшек, прерывающих слова генерала. Встревоженные офицеры Горной Армии подняли головы и поняли, что спокойное лицо Даяна Мангбана внезапно стало пепельным, а его холодные и отчужденные глаза стали пугающе мрачными.

Их сердца начали стучать, и они поспешно закрыли рты.

Ублюдочная тварь!

Никто не знал, что в этот момент пламя ярости в сердце Даяна Мангбана уже дошло до небес. С упоминанием Ушана и разговорами о семнадцати или восемнадцатилетнем юноше было несколько вещей, о которых больше не нужно было говорить.

Ван Чун!

Даян Мангбан уже мог видеть, кто стоял напротив него, ясно знал, кто победил Горную армию. Даян Мангбан никогда не ожидал, что, хотя они обменялись ударами не так давно, танский юноша в Стальном Городе не будет ждать его новой атаки, и вместо этого возглавит собственную армию, чтобы атаковать плато.

— Передайте мой приказ! Все солдаты направляются в северо-восточный угол, треугольный разрыв! Мы немедленно выходим! — Холодный голос Даяна Мангбана отозвался эхом сквозь палатку, наполненный бешеной целью убийства.

— Да!

Никто в палатке не осмелился сказать что-либо еще, а лишь поспешно опустили головы в знак согласия.

Буууум!

Несколько мгновений спустя над бескрайним Тибетским Плато зазвучали жалобные и энергичные звуки рога яка. С порывом ветра бесчисленные солдаты начали вырываться из тысяч черных палаток. Нэээй! Плач боевых лошадей эхом разносился по плато, и воздух становился мрачным и тяжелым.

Румбл!

Через несколько мгновений земля начала дрожать, и огромная армия тибетской кавалерии выехала черным приливом. Среди этой кавалерийской волны был особый отряд, по бокам которого лошади были украшены уникальным белым символом. Это была та знаменитая армия под командованием Даяна Мангбана, Белые Храбрецы!

Упоминание об Ушане и Ван Чуне действительно спровоцировало убийственное намерение Даяна Мангбана. Будь то гибель двадцати семи тысяч новобранцев и Даяна Пугьяла в тренировочном лагере Чжанчжун или уничтожение армии Булуху, или даже… гибель воинов-нгари на юго-западе, у Даяна Мангбана были достаточные причины, чтобы убить Ван Чуна и уничтожить эту угрозу для У-Цана.

Румбл! Следы пыли поднялись в небеса, и армия быстро направилась к северо-восточному углу плато. Между тем, как только армия вышла, посыльный ворвался в еще большую палатку в задней части лагеря.

— Великий генерал, плохие новости! Генерал Даян отдал приказ мобилизовать всю армию и покинул лагерь, направившись в сторону гарнизона армии протектората Цыси.

Посланник опустился на колени, его голова была покрыта потом.

Все в У-Цане знали, что только великие генералы, такие как ДуСун Мангпоче, высшие полководцы страны, имели право мобилизовать армию. Без разрешения и знака великого генерала мобилизация армии Даяном Мангбаном была серьезным преступлением согласно тибетским законам.

— Это хорошо, я уже знаю.

В черной палатке ДуСун Мангпоче сидел на простом стуле, он одной рукой держал чашку чая, а другой держал чайную крышку, слегка отталкивая чайную пену. Это был «Чай Эр» привезенный с юго-запада вдоль Пути Чайной Лошади. Тибетская диета в основном состояла из чрезмерно жирного мяса, поэтому они покупали чай у Великой Династии Тан и Мэнше Чжао.

Как Великий Имперский Генерал, ДуСун Мангпоче мог наслаждаться превосходным качеством чая Эр.

Когда он услышал новость о том, что Даян Мангбан мобилизовал армию, лицо ДуСуна Мангпоче осталось равнодушным, казалось, безразличным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 771. Bеликая аpмия атакует!**

— Какова ситуация на стороне Фуменг Линча? — спросил ДуСун Мангпоче, ставя чашку чая.

— Отвечая Милорду: наши люди, замаскированные под торговцев Ху, все это время следят за штаб-квартирой протектората Цыси. — Сказал стоящий на коленяx посланник. — Кроме того, в наблюдении мы также обратились за помощью к арабам. Мы только что получили сообщение о том, что Фуменг Линча уже покинул штаб-квартиру протектората и в настоящее время движется к линии фронта на плато.

— A что с Гао Сяньчжи? — Сказал Дусун Мангпоче.

Вдоль северного края плато империя У-Цан заботилась только о двух людях: Фуменг Линча и Гао Сяньчжи. Эти два великих императорских генерала были не так уж далеко друг от друга, и они могли бы усилить друг друга, если бы ситуация требовала этого.

— Гао Сяньчжи в настоящее время энергично готовит своих солдат к бою. Основываясь на сообщениях наших шпионов в Анси, он, вероятно, планирует атаковать королевства к западу от гор Конг, поэтому у него не должно быть времени беспокоиться о Цыси. Отношения между Гао Сяньчжи и Фуменгом Линча никогда не были хорошими. Цыси всегда помогал Анси, а Анси редко помогал Цыси. Вероятность этого крайне мала. — Разведчик дал свою честную оценку.

— Тогда давайте уйдем. Не нужно беспокоиться о генерале Даяне. Я помогу ему следить за Фуменгом Линча. Без угрозы Фуменга Линча генерал Даян не должен столкнуться с какими-либо проблемами.

Дусун Мангпоче слабо улыбнулся, отодвинув чашку чая и поднялся, выходя из черной палатки.

Его армия, поднимая собственное облако пыли, направлялась к северным линиям.

......

— Спешите! Залейте припой!

— Это в неправильном положении. Немного переместите второй модуль влево.

— Продолжайте! Второй уровень почти завершен! Спешите и приготовьте ульи.

В северо-восточном углу Тибетского нагорья, у треугольного разрыва, восемь-девять тысяч ремесленников работали как пчелы. В течение нескольких часов появился небольшой «Город Стали», мерцающий серебристым светом, и постепенно обрел форму.

Это была мини-крепость, намного меньше, чем стальной город Ушана, размером примерно в одну двадцатую.

Хотя он был небольшим, в качестве военного форта его было достаточно, чтобы вместить около пятидесяти тысяч солдат, что было и нужно для целей Ван Чуна.

Ван Чун увидел это количество после тщательного размышления. Кроме того, эта крепость была построена на треугольном проеме в северо-восточном углу Тибетского плато, не позволяя тибетцам использовать его для входа и выхода из плато.

Тем не менее, Великий Тан был в состоянии использовать треугольную щель, чтобы войти в форт, чтобы защитить его от У-Цана. Если все пойдет так, как ожидалось, это будет первая крепость между Великим Таном и У-Цаном.

Модульный метод построения Ван Чуна еще раз продемонстрировал свою мощь. Через несколько часов крепость начала медленно подниматься на плато из ничего.

Хотя строительство еще не было завершено, два уровня были закончены. С каждым этажом высотой три метра, шести метров было уже достаточно, чтобы предоставить ему некоторые основные защитные возможности.

Третий уровень все еще строился и был на подходе к завершению. Как только третий уровень будет завершен, крепость будет иметь девять метров в высоту, и миниатюрный Город Стали заложит свои первые корни на плато, наделенный значительными оборонительными способностями.

Криии!

Пока ремесленники были заняты, издали донесся пронзительный крик. Ван Чун, стоя на стене, последовал за этим звуком и увидел, что несколько хищных птиц в настоящее время летят в его направлении.

На этот раз это были не просто стервятники. Было также много скальных орлов, звероловов, больших ястребов, воробьиных ястребов… Их было пятьдесят-шестьдесят, образующих массивное стадо.

— Милорд!

Чжан Цюй стоял в стороне, его каменный орел сидел на его плече. Все его тело было напряженным, он смотрел на огромную стаю птиц, и повернул голову, чтобы взглянуть на Ван Чуна. Птицы, появившиеся на этот раз, были слишком многочисленными. Одной орлиной команде было бы очень трудно справиться с ними.

— Ха-ха, о них не нужно беспокоиться. Просто позволь им быть.

Ван Чун улыбнулся и махнул рукой.

— Кроме того, Ли Сие, будь готов. Наш почетный гость прибыл.

— Да, этот генерал понял.

Ли Сие сжал кулак в руке, а затем спустился со стены, стуча доспехами.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Быстро соберитесь и приготовьтесь встретить врага! — Голос Ли Сие прозвенел, как колокол над плато. Ли Сие вышел вперед на своем ферганском коне перед армией.

Позади него быстро сформировалось пять тысяч кавалеристов Ушана.

В тылу восемь тысяч ремесленников, казалось, чувствовали, что что-то не так, и они немного встревожились. Только Ван Чун оставался спокойным.

— Даян Мангбан, самое время, чтобы ты появился.

Ван Чун сложил руки за спиной и улыбнулся.

Разведчики должны были предшествовать армии, и тибетская армия, направившая вперед десять с небольшим разведчиков, впечатляла. Ибо на этот раз от пятидесяти до шестидесяти птиц означало, что за ними идет армия беспрецедентного размера.

Решение Ван Чуна было правильным. Несколько мгновений спустя, следуя за хищными птицами, из-за горизонта показалась сильная армия.

Эта турбулентность несла огромное количество травы и пыли, которая покрывала все поле битвы.

Хотя это было единственное, что появилось на горизонте, все мгновенно почувствовали атмосферу напряжения, невидимое давление, шедшее к ним волной.

Нэээй!

Вскоре после этого они услышали крики боевых лошадей как легкий шепот, который быстро стал громким, как гром.

Бонг! Бонг!

Когда барабаны застучали, из-за горизонта вырвалось массивное черное знамя, видимое еще до появления боевых лошадей.

Это знамя было ростом в шесть или семи человек, с красной каймой и черным фоном. На нем изображалось пылающее белое пламя, похожее на дьявольский цветок подземного мира, источавшее густой запах смерти.

И под этим огромным знаменем все могли видеть тираническую фигуру, разрывающуюся от желания убить, которая с презрением смотрела на весь мир.

Этот человек ехал на божественном коне выше человека, его тело было белое, как снег, а копыта красные, как кровь.

Просто взгляд этого человека и лошади вызвал озноб в глубине всех сердец.

Даян Мангбан!

Когда Ван Чун посмотрел вдаль, это имя всплыло у него в голове. В воспоминаниях Ван Чуна был только один человек, который мог источать такое огромное давление на таком большом расстоянии, и это был Даян Мангбан.

Этот белоснежный конь с кровавыми копытами с Великой Снежной Горы был самым ярким доказательством его личности.

Румбл!

Когда эти мысли пронеслись в голове Ван Чуна, над горизонтом поднялся грохот тысяч скачущих лошадей. Тибетские боевые кони вырывались слева и справа от Даяна Мангбана, их огромная волна охватила весь мир.

— Готовы!

Голос Ли Сие донесся с фронта армии, его высокая фигура, словно скала посреди бурной реки, источала ауру несравненной мощи.

Кланг! Он поднял свой огромный подписной меч, сияющий холодным светом в мрачном небе, и атмосфера в этом северо-восточном углу Тибетского плато мгновенно стала мрачной.

Румбл! Боевые кони продолжали сближаться, и атмосфера становилась такой же тугой, как натянутая тетива.

Вдали от Ван Чуна, в другом районе, Хеба Е нервничал.

— Милорд, это Даян Мангбан. Тибетцы действительно появились.

В ночь смерти Пулана Хэ он был в лагере и обменивался ударами с этим безумным дьяволом, тибетским бригадным генералом. Этот опыт оставил такое глубокое впечатление, что он преследовал его в кошмарах по сей день.

Он сразу узнал Даяна Мангбана.

— Нет! Это не просто Даян Мангбан… Тут также ДуСун Мангпоче. — Безразличный голос раздался со стороны. Фуменг Линча ехал на черном коне с глубоким взглядом в глазах, и смотрел вдаль.

Великие генералы были чрезвычайно чувствительны к могущественным существам того же уровня. Хотя перед ним, казалось, никого не было, Фуменг Лингча уже чувствовал присутствие ДуСуна Мангпоче.

Хотя он был окружен могучей силой солдат, его присутствие было таким же очевидным для Фуменга Линча, как маяк во тьме.

— Ах! — Хеба Е побледнел, не в силах подавить визг, глядя на Фуменга Линча. С Даяном Мангбаном было достаточно сложно справиться, но присутствие ДуСуна Мангпоче означало, что почти все силы Империи У-Цан вдоль северной границы были мобилизованы.

— Милорд, нам тоже нужно мобилизоваться? — Спросил Хеба Е.

— Этот ублюдок. Кажется, он уже предсказал это.

Фуменг Линча сжал кулаки и бросил взгляд влево в направлении треугольной щели, а его глаза извергали пламя.

Прямо сейчас он был почти уверен, что все это было в рамках расчетов этого парня из Клана Ван.

В соответствии с законами императорского двора, если Ван Чун самостоятельно выйдет на плато и столкнется с армией, подобной армии Булуху, даже если он умрет, его смерть будет напрасной. Фуменг Линча сможет избежать любой вины и, возможно, даже немного высмеет клан Ван.

Но теперь Ван Чун занимал треугольный разрыв, очень близко к лагерю армии протектората Цыси. Если появится и Великий Императорский Генерал, и Бригадный Генерал У-Цана, а армия Протектората Цыси по-прежнему не отреагирует, то это будет действительно некомпетентно. Независимо от того, умрет Ван Чун или нет, Фуменг Линча все равно должен будет объясниться в императорском дворе.

В нормальной ситуации Фуменгу Линча не было бы до этого дела, но это было не так давно, когда Даян Мангбан и его Белые Храбрецы «прорвали» оборонительные рубежи армии Протектората Цыси и напали на Город Стали Ван Чуна.

В конце концов, они также сделали большой удар и напали на лагерь армии протектората Цыси, убив пять тысяч солдат Цыси и генерала Пулан Хэ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 772. Пpотивоcтояниe на большом расстоянии!**

Два инцидента, сложенные вместе, станут не просто проблемой правильного поведения. Императорский двор начал задаваться вопросом, был ли Фуменг Линча некомпетентным, и, если клан Ван и король Сун воспользуются этим вопросом, его положение в качестве генерального защитника Цыси окажется под угрозой.

Когда придет это время, даже он не сможет сказать что-либо, чтобы защитить себя.

И кроме того, человек, который только что пришел, должен был быть тем, кто убил его подчиненныx, Даян Мангбан. Хотя Хеба Е и другие ничего не сказали, Фуменг Линча чувствовал, что все ожидают, что он выйдет и отомстит за Пулана Хэ и других солдат Цыси.

Если он ничего не сделает, он потеряет веру своих солдат, а наихудшим сценарием будет восстание и дезертирство.

— Передайте мой приказ! Мобилизуйте армию и сделайте так, чтобы они двинулись сюда как можно быстрее. Но вступление в бой без моего разрешения исключено, как и любые другие действия. Нарушители будут казнены! — Сказал Фуменг Линча.

— Да!

Воодушевленный, Хеба Е улетел.

Фуменг Линча мысленно ухмыльнулся, и когда он повернулся, чтобы взглянуть в сторону Ван Чуна, его глаза засияли холодным светом. Ему было все равно, что посчитал этот мальчишка, но если он действительно думал, что Фуменг Линча поможет ему, то он серьезно ошибается.

Даян Мангбан должен был быть убит, и армия протектората Цыси не могла просто сидеть в стороне и наблюдать. Однако он вступит в битву только после того, как Ван Чун и его пять тысяч кавалеристов будут уничтожены.

По крайней мере, он не будет наносить удары, пока Ван Чун не будет убит в бою.

Если Ван Чун думал, что, занимая этот треугольный разрыв и заманивая Тибетского Великого генерала и бригадного генерала, он мог заимствовать силы Фуменга Линча, он был слишком наивен.

Он нанесет удар, но определенно не так, как воображал этот придурок!

......

— Милорд, Фуменг Линча действительно появился!

Между тем, в тылу огромной тибетской армии, несколько фигур, источавших энергетические бури, также смотрели в сторону Фуменга Линча.

Этот регион был покрыт разведчиками Птиц У-Цана: скальными орлами, стервятниками… Было просто невозможно что-либо скрыть от их глаз.

— Продолжайте наблюдать за ним. Пока Фуменг Линча не торопится вмешиваться, этого достаточно.

ДуСун Мангпоче погладил усы, выражение его лица было равнодушным и уверенным, как будто он все спланировал.

— Кроме того, следите за движениями армии протектората Цыси… Скажите генералу Даяну Мангбану, что я разберусь дело с Фуменг Линча.

— Да, Милорд!

Курьеры быстро отправились с его приказами.

......

Но отставим на время Фуменга Линчу и ДуСуна Мангпоче. Даян Мангбан возглавлял армию из десятков тысяч человек, в том числе своих пять тысяч Белых Храбрецов, идущих к треугольной пропасти на северо-востоке. С ДуСун Мангпоче позади себя, Даян Мангбан не беспокоился о Фуменге Линча.

Единственным человеком, маячащим в его уме, был Ван Чун.

— Ублюдок! Проклятый таракан!

Даян Мангбан стиснул зубы, убивая намерение, омывающее его сердце. Этот незрелый юноша Великого Тана использовал трупы двадцати тысяч новобранцев, семи тысяч солдат Цинхая и генерала Даяна Пугьяла, чтобы отомстить за убийство генерала Цыси Пулана Хэ и его пяти тысяч солдат. После этого он продвинулся на плато, построив крепость и дерзко уничтожив силы, расположенные на краю плато. Скорость его операций и их частота были просто абсурдны.

Даян Мангбан всегда считал себя чрезвычайно активным, его руководство было достаточно сумасшедшим, но он никогда не думал, что есть кто-то еще более безумный.

— Как только я разрушу твою армию, я обязательно разорву твой труп в клочья, чтобы излить свою ярость!

Лоб Даяна Мангбана сморщился, и в его голове вспыхнуло безумие. Даян Мангбан хорошо знал, что этот наглый вызов Ван Чуна был предназначен для него.

— Стой!

На расстоянии около двух тысяч чжан Даян Мангбан поднял правую ладонь и отдал приказ армии остановиться. Огромная армия внезапно остановилась, образовав прямую линию.

— Зерен, Луосанг, следуйте за мной!

Даян Мангбан махнул рукой, и несколько белогвардейских офицеров вместе с десятью белыми эстрадными элитами подняли пыль и поехали к треугольной щели, к тем стальным стенам, которые сияли, как серебряные чешуйки. За этими стенами возвышалась все еще строящаяся массивная стальная крепость.

Увидев это, лицо Даяна Мангбана потемнело, скривившись в гримасу. Естественно, он не забыл тот ночной штурм города. Несмотря на то, что он лично руководил двумя тысячами Белых Храбрецов, чтобы атаковать этот массивный Город Стали, его способностей все еще не хватило.

От начала и до конца этой битвы крепкие ворота оставались закрытыми.

Было ясно, что Ван Чун намеревался сыграть тот же трюк, перенеся все на плато. Одна только мысль об этом зажгла пламя ярости в сердце Даяна Мангбана.

— Интересно — почетный гость идет! — Когда он посмотрел вниз с высоких городских стен на Даяна Мангбана и его десять с лишним элитных солдат, катящихся к нему в облаке пыли, губы Ван Чун сжались в улыбке.

— Пойдем вместе и посмотрим.

Спускаясь по стене, Ван Чун сел на Белокопытную Тень и повел своих подчиненных к фронту своей армии.

В этой напряженной атмосфере действия обоих командиров мгновенно привлекли всеобщее внимание.

Копыта прогремели по земле, и две стороны приблизились. На расстоянии около ста чжан от войск Ван Чуна, Даян Мангбан и его группа из десяти человек элиты Белых Храбрецов остановились, и их лошади топали по земле, фыркая.

Даян Мангбан сидел, как высокая гора, на белоснежном скакуне с кроваво-красными копытами, подаренными ему Великой Снежной Горой. Его холодный взгляд был острым, как меч, и осматривал оборонительные сооружения, которые Ван Чун выложил перед треугольным зазором, тщательно осматривая каждую стальную стену, каждое отверстие. Ни одна деталь не могла скрыться от его глаз, и он пытался найти лучшее место для прорыва.

Во всем этом процессе Даян Мангбан не издал ни единого звука, но источал невидимое давление, которое всех охлаждало до костей.

— Лорд Маркиз, это Даян Мангбан? — Внезапно из-за спины Ван Чуна раздался энергичный голос. Пока Даян Мангбан проводил инвентаризацию крепости Ван Чуна, возвысилась еще одна фигура. Перед пятью тысячами кавалеристов Ушана Ли Сие и Ван Чун стояли рядом, их взгляды были холодными и строгими.

Во время рейда Даяна Мангбана на Ушан Ли Сие не было в Стальном Городе, он был в деревне Ушан и обучал новобранцев. Именно по этой причине по возвращении он испытал глубокое чувство вины и самокритики. Для телохранителя и ближайшего последователя Ван Чуна отсутствие в такой критический момент было огромным нарушением обязанностей.

К счастью, Ван Чун смог обойтись своими силами, чтобы избежать смертельного удара и отпугнуть Даяна Мангбана. В противном случае, если бы произошло что-то более серьезное, Ли Сие, вероятно, никогда бы не смог себя простить.

Лучший способ компенсировать эту ошибку — убить Даяна Мангбана и отрезать ему голову.

— Ха-ха, да, это он. — Ван Чун улыбнулся и кивнул.

В промежутке между их встречами аура Даяна Мангбана стала еще более энергичной. Казалось, что он добился существенного прогресса в своих боевых искусствах. Увы, как бы он ни продвигался, его смерть была сегодня гарантирована!

— Ли Сие, не будь неосторожным. — Равнодушно сказал Ван Чун, глядя в даль. — Даян Мангбан — тибетский бригадный генерал, уступает только таким людям, как Фуменг Линча и ДуСун Мангпоче. Взгляни на него. Хотя армия протектората Цыси так близко, ему все равно. Кроме того, его планы смелые и творческие, и он не действует в соответствии со здравым смыслом. Хотя он потерпел неудачу в Ушане, он вовсе не был удручен своей неудачей. Напротив, перед тем как вернуться, он сделал крюк и напал на армию протектората Цыси, убив ее генерала Пулана Хэ. Таким образом, с этим парнем крайне трудно разобраться. Ты должен быть осторожен.

— Этот подчиненный понимает. — Хмыкнул Ли Сие, но его лицо не выражало эмоций. Его взгляд был прикован к Даяну Мангбану.

Атмосфера была мертвенно неподвижна, два командира молча стояли напротив друг друга.

— Интересно!

Видя, что Даян Мангбан ничего не делал, ни наступал, ни отступал, а сидел там на своем коне с мрачным выражением лица, Ван Чун внутренне улыбнулся и слегка направил лошадь вперед. Когда он выехал из отверстия в стальных стенах, сразу же привлек внимание всех присутствующих.

Даже далекий Фуменг Линча не мог не взглянуть.

— Милорд, этот мальчик довольно смелый. — Тихо прошептал кто-то рядом с Фуменгом Линча. — Разве он не боится, что Даян Мангбан внезапно взорвется и попытается убить его? В конце концов, Даян Мангбан — бригадный генерал!

Фуменг Линча несколько минут задумчиво морщил лоб. — Дело не в том, что он не боится, а в том, что он верит, что Даян Мангбан ничего не сделает!

Хотя он надеялся, что суждение Ван Чуна было неверным, и хотел, чтобы Даян Мангбан поехал вперед и убил Ван Чуна, Фуменг Лингча прекрасно понимал, что в восьми или девяти раз из десяти, суждение Ван Чуна было правильным. Это было не потому, что Даян Мангбан был доброжелательной душой, а потому, что у этого отпрыска клана Ван было много хитрых уловок, и с ним было гораздо сложнее справиться, чем с большинством людей.

Если бы это было так просто, то Даян Мангбан преуспел бы с первой попытки!

Фуменг Линча сжал зубы и холодно заявил:

— Внимательно следите за происходящим! Скажите Хебе Е, что в тот момент, когда убьют ребёнка, армия выйдет и будет некоторое время сражаться, а затем немедленно отступит. Когда придет время, мы не только сможем снять с себя всю вину, мы сможем даже представить мемориал, в котором переложим всю вину на этого мальчика и Клан Ван, поддерживающий его.

— Да!

Подчиненный сразу же ушел с приказом.

Фуменг Линча кивнул на это и повернулся, чтобы продолжить свои наблюдения.

Он действительно не заботился о том, выберет ли Даян Мангбан этот момент для удара или подождет другого, потому что судьба Ван Чуна уже была решена. С его скудной силой Даяна Мангбана и ДуСуна Мангпоче было бы более чем достаточно, чтобы обеспечить его смерть. Фуменг Лингча просто не мог себе представить, как Ван Чун сможет выжить в этой ситуации.

— Наслаждайся этим, пока можешь. За безрассудство молодости нужно платить цену.

Холодный свет замерцал в глазах Фуменга Линча, и затем они обрели спокойствие.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 773. Bстpеча врагoв**

— Даян Мангбан, мы снова встретились. Вы получили мой подарок?

Ван Чун медленно двинулся вперед, ухмыляясь.

Бузз!

При этих словах цвет лица Даяна Мангбана мгновенно потемнел, в его глазах вспыхнул сильный гнев. Он, естественно, знал, о чем говорил Ван Чун. «Подарком», о котором говорил Ван Чун, были, несомненно, двадцать семь тысяч солдат тренировочного лагеря Чжанчжун и Даян Пугьял из клана Даян.

— Не нужно беспокоиться. Ты тоже быстро получишь мой «подарок».

Даян Мангбан выехал на лошади вперед, холодно глядя на Ван Чуна с диким блеском в глазах.

— Хахаха, тогда я с нетерпением жду этого.

Ван Чун от души рассмеялся. Его не беспокоило, что Даян Мангбан ударит, он скорее всего этого не сделает. В конце концов, ему все еще предстояло завершить миссию «Угроза Цыси». Только его слова и личность Даяна Мангбана гарантировали, что Даян Мангбан не будет легкомысленно отступать.

— О, кстати, Даян Мангбан, кроме подарка для вас, я также приготовил подарок для империи У-Цан. Видите ли вы крепость позади меня? В будущем эти крепости станут простираться вплоть до внутренней части плато, вплоть до королевской столицы Ценпо. Я всегда уважал Его Величество Ценпо, поэтому я планирую построить такую крепость за пределами королевской столицы, чтобы выразить свое уважение!

— Наглый!

При этих словах глаза Даяна Мангбана стали еще холоднее, еще более наполненными яростью. Даже Дусуну Мангпоче в тылу армии пришлось слегка хмуриться от этих слов. Ван Чун явно представлял собой сильную угрозу, и, в отличие от конфликта с Даяном Мангбаном, эта угроза была направлена прямо на Ценпо империи У-Цана.

В Империи У-Цан Ценпо имел высший статус, как проявление бога. Любой тибетский командир не сможет вынести подобных слов Ван Чуна.

— Ублюдок, ты ищешь смерти!

Даян Мангбан закрыл глаза и глубоко вздохнул. Никто никогда не осмеливался действовать так дерзко перед ним. В прошлом его противники все дрожали от страха, и даже лицо Пулана Хэ перед смертью было охвачено страхом, а все его тело дрожало.

Даян Мангбан никогда не сталкивался с таким трудным противником.

— … У всего безрассудства есть своя цена. Я обязательно раздавлю твой труп под копытами моей лошади, отрублю тебе голову, а затем покажу ее на краю плато, чтобы весь Тан знал, что будет с теми, кто бросает мне вызов.

— Хахаха, я отличаюсь от тебя. Убить тебя — это только часть процесса, а не цель. В будущем я уничтожу все силы, которыми империя У-Цан граничит с Цыси, полностью устраняя любые угрозы для него. — Мало того, я поставлю знамя Великого Тана в сердце У-Цана, чтобы показать всем, что происходит с врагами Великого Тана.

Ван Чун издал рёв смеха.

Бузз!

В тылу армии ДуСун Мангпоче, который первоначально уделял все внимание Фуменгу Линча, не мог не выразить глубокое недовольство словами Ван Чуна.

И далекий Фуменг Линча тоже не мог не нахмуриться.

— Милорд…

Несколько разведчиков Цыси рядом с Фуменгом Линча, казалось, просветлели и подсознательно взглянули на Фуменга Линча. Хотя Ван Чун был их противником, даже они, как солдаты армии протектората Цыси, не могли не восхищаться им за эти слова.

— Все, заткнитесь! — Фумен Лингча резко зарычал, а его лицо было мрачным. Он, естественно, знал, что думают его подчиненные, но это только стимулировало его ревность и убийственные намерения.

Несмотря ни на что, этому отродью нельзя позволить выжить.

Фуменг Линча сжал кулаки, из-за чего его суставы хрустнули.

Чем более выдающимся был Ван Чун, тем большую угрозу он представлял Ху. Ему нельзя было позволить жить.

Но Фуменг Лингча понятия не имел, что в то время был человек, который хотел убить Ван Чуна еще больше.

Если Даян Мангбан раньше был просто зол, то сейчас он был на грани сумасшествия.

— Ван Чун, если ты хотел спровоцировать меня, значит, ты преуспел. Я сейчас передумал. Я не позволю тебе легко умереть. Ты очень заботишься о Цыси, верно? Я убью каждого солдата Цыси и сделаю протекторат Цыси Великого Тана не более чем частью истории. — Дико улыбнулся Даян Мангбан.

— Поехали!

Даян Мангбан почти сразу развернул лошадь и ушел. Позади него последовали Белые Храбрецы, копыта их лошадей стучали по земле, когда они скакали. A когда они не скакали, копыта не стучали по земле. Вот.

— Сюй Кейи, скажи всем войскам, чтобы они приготовились. Скоро нас ждет крупная битва!

Ван Чун прищурился, наблюдая, как Даян Мангбан уходит.

— Да, лорд маркиз!

Сюй Кейи повернулся и ушел с приказом.

— Ли Сие, пути назад нет. Мы должны убить Даяна Мангбана! — Сказал Ван Чун, продолжая смотреть вперед.

— Лорд Маркиз, этот генерал сделает все возможное, чтобы выполнить приказ. — Строго ответил Ли Сие.

Ван Чун кивнул и продолжил молча смотреть в ту сторону, куда ушел Даян Мангбан. Даян Мангбан был сумасшедшим, и как только он достигнет своих позиций, он безумно его атакует.

В прошлом именно так истощались армии протектората Цыси, и именно эта его черта привела к миссии «Угроза Цыси».

Последние слова Даяна Мангбана перед отъездом всколыхнули многие мысли Ван Чуна. Наибольшее беспокойство у Ван Чуна сейчас было в том, что его собственные действия привели к гораздо более раннему началу безумия Даяна Мангбана.

Но сейчас некуда было отступать. Если он хотел предотвратить сумасшедшие действия Даяна Мангбана и помешать протекторату Цыси идти путем к разрушению, он должен был уничтожить Даяна Мангбан сейчас.

— Хуах!

Ван Чун повернул лошадь и вернулся к своей армии.

......

С другой стороны, примерно в двух тысячах чжан, Даян Мангбан вернулся в свою армию, и бесчисленные взоры начали сосредотачиваться на нем, все они ждали в мрачной обстановке, какой Даян Мангбан отдаст приказ.

— Милорд, мы будем атаковать? — Сказал тибетский генерал, со злобным и убийственным светом в глазах.

— Не торопитесь! Без моего приказа никому не позволено действовать безрассудно.

К удивлению своих генералов, Даян Мангбан махнул рукой и отклонил предложение. Его взгляд был холодным, а его бесстрастные глаза все еще были устремлены на серебристо-белые стены крепости.

— Генерал…

Все окружающие офицеры были ошеломлены. Даян Мангбан вернулся с пугающей гримасой, поэтому все полагали, что он немедленно даст приказ атаковать. Вместо этого он принял совершенно противоположное решение.

Даян Мангбан ничего не сказал, не дал объяснений. Выражение его лица было холодным и спокойным, и никто не мог сказать, о чем он думал.

В этот момент единственными людьми, которые могли оставаться спокойными и непринужденными, были Белые Храбрецы, которые следовали за Даяном Мангбаном в ходе его многочисленных кампаний.

— Этот паренек намеренно пытался спровоцировать Милорда, но это приведет только к его уничтожению!

Офицеры Белых Храбрецов следили за взглядом Даяна Мангбана. Все они громко и ясно слышали разговор. Молодой маркиз намеренно провоцировал их командира, и, честно говоря, он преуспел. Но если он полагал, что гнев их командира позволил бы ему воспользоваться, то он глубоко ошибался.

— «Безумный» не означает «импульсивный», и, конечно, не означает «глупый», по крайней мере, в случае их командира.

Офицеры Белых Храбрецов следовали за Даяном Мангбаном во многих кампаниях, поэтому им хорошо был известен его характер. Чем он злее и безумнее, тем спокойнее и рациональнее. Так их командир смог стать «Императорским бригадным генералом» и «Азурой плато», а не «Безумцем плато».

— Зерен, ты закончил готовить то, что я у тебя просил? — Неожиданно сказал Даян Мангбан, а его глаза все еще были прикованы к стенам, и его голос был холодным.

Тибетский офицер тридцатилетнего возраста, на лице которого был характерный знак плато, поклонился и сказал по-тибетски: — Ответ Милорду: все готово. Несколько десятков племен вокруг северной границы получили приказ Милорда и уехали несколько часов назад. Они должны прибыть в ближайшее время.

— Очень хорошо. Ждите моего приказа. — Сказал Даян Мангбан.

— Да, Милорд. — Сказал Зерен.

Все было тихо, и невидимое напряжение медленно усиливалось, все сильнее и сильнее затягивая атмосферу. В этот момент все ждали приказа Даяна Мангбан.

— Ублюдок, ты определенно пожалеешь о своих действиях. Только смерть сможет очистить идиотизм в твоем теле!

Цвет лица Даяна Мангбана был пепельный, но его глаза блестели от безумия.

Даян Мангбан очень четко понимал, что делает Ван Чун и почему он это делает. Только такой дурак, как Булуху, безрассудно ворвался бы в этот массив стальных стен. Самым сильным формированием тибетской кавалерии была формация эшелона, и никакая империя не понимала эту формацию больше, чем империя У-Цан.

Если строй впал в хаос, о чем можно было говорить?

И эти стальные стены…

Даян Мангбан не забыл, что на юго-западе Далун Руозан и Хуошу Хуйцан проиграли этим стальным стенам. Если Ван Чун думал, что провокация Даяна Мангбана заставит его безрассудно атаковать, то он действительно смотред на него свысока.

Он определенно будет атаковать, но не так, как представлял себе Ван Чун.

......

— Лорд Маркиз, они все еще не нападают!

В треугольной пропасти Ли Сие наблюдал за тибетской армией.

— М-м.

Ван Чун кивнул, его лоб слегка нахмурился, а лицо было торжественным.

— С этим Даяном Мангбаном справиться еще сложнее, чем мы себе представляли. Сначала я думал, что, учитывая его импульс и численное преимущество, он быстро отдаст приказ атаковать. Кажется, я недооценил его.

Когда Даян Мангбан ушел, его глаза были пугающими и изрыгающими ярость. Даже слепой мог заметить это. И все же по прошествии всего этого времени тибетские боевые кони все еще ржали, но не показывали никаких признаков нападения.

Неудивительно, что он — угроза для Цыси. — Убить его нелегко. — Тихо сказал себе 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 774. Xитрый Даян Mангбан!**

Даян Мангбан был намного спокойнее, чем предполагалось, но это ни в коей мере не было хорошей новостью. Однако, чем более выдающимся был Даян Мангбан, тем больше Ван Чун хотел его убить. Человек, который мог вести себя безумно, но при этом сохранять хладнокровие, определенно был сильным врагом Великого Тана.

Для Цыси и Центральных равнин Ван Чун должен был придумать способ убить его.

Mooo!

Пока он думал, с другой стороны неожиданно раздался странный крик. На этом мрачном поле битвы эти крики были необычайно громкими.

— Мм?

Ван Чун повернул голову, и увидел, что огромная тибетская армия впала в смятение. Тем временем на фронте тибетской армии Даян Мангбан бросил взгляд на Ван Чуна, в его глазах вспыхнул странный свет, затем он натянул поводья и быстро исчез в глубине армии.

— Лорд Маркиз, что-то не так. Это не звук боевых лошадей! — Вдруг сказал Сюй Кейи. В битве обе стороны обычно ехали на лошадях, поэтому было очень странно слышать звуки других животных, кроме боевых лошадей, и тем не менее те крики, которые раздавались сейчас, определенно не принадлежали боевым лошадям.

— Это действительно не боевые кони! — Строго сказал Ван Чун с серьезным выражением лица. Сюй Кейи услышал, что что-то не так, но Ван Чун уже мог сказать, что произвело этот звук.

— Это тибетские… яки!

Румбл!

Как будто отвечая на слова Ван Чуна, земля внезапно начала дрожать, и с противоположной стороны раздался гул. Через две тысячи чжан огромная тибетская армия разошлась, обнажая тысячи и тысячи черных яков, ревущих и топаюзиъ, с острыми рогами, нацеленными на дальние стальные стены.

Mooooo!

Тысячи черных яков распухли от мускулов, их мыши поднимались и падали волнами. Позади них в воздух поднялось огромное облако пыли. В этот момент все побледнели.

— Лорд Маркиз!

В шоке все повернулись к Ван Чуну.

В этой стандартной кавалерийской битве никто не ожидал, что тибетцы будут использовать подобную тактику. У яков, которые были родными для плато, были массивные тела, острые рога и мускулистое телосложение. При полной скорости разгона каждый из них мог нанести удар весом почти в тысячу цзинь.

Если бы эти тысячи яков пробежали через отверстия в стальных стенах, одной лишь первой волны было бы достаточно, чтобы бросить образование Великого Тана в хаос.

— Лорд Маркиз, у этих яков заблокированы уши! — Сказал Чэн Саньюан с беспокойным выражением лица.

Он участвовал с Ван Чуном в войне на юго-западе, и когда Гелуофен использовал для удара слонов, которые жили в лесу Мэнше Чжао, Ван Чун использовал «рев льва», чтобы пугать и тревожить их. В конце концов, эти слоны развернулись и разрушили армию Мэнше Чжао и У-Цана.

Но эта тактика не будет иметь эффекта на этот раз. У яков уже был длинный и густой мех, который несколько перекрывал их уши, снижая эффективность любых звуковых атак. И уши этих яков еще и были дополнительно заблокированы.

Было очевидно, что Даян Мангбан и его люди уже выучили уроки с юго-запада и подготовились к этому шагу.

Воздух был напряженным, и все почувствовали, как топот яков гремит в их сердцах, и все они подсознательно повернулись к Ван Чуну.

......

— Это отродье из клана Ван, вероятно, обречено!

Вдалеке Фуменг Линча наблюдал за полем битвы. Хотя Фуменг Линча также ненавидел Даяна Мангбана до мозга костей, не желая ничего другого, кроме как лично обезглавить его, он должен был признать, что этот безумец из У-Цана был действительно весьма грозным.

Другие командиры У-Цана будут безрассудно атаковать, пока у них будет численное преимущество, чему покойный Булуху служил представителем.

Но Даян Мангбан был другим.

Он казался сумасшедшим и раздражительным, его действия совершенно не соответствовали здравому смыслу, но он также был ужасен во всех других аспектах. Несмотря на то, что у него были Белые Храбрецы и еще сорок-пятьдесят тысяч дополнительных солдат, в ситуации, казалось бы, ошеломляющей победы, он все еще мог терпеть. Он даже мобилизовал тысячи яков в качестве своего Авангарда.

Если бы Фуменг Лингча был на месте Ван Чуна, даже ему не повезло бы выжить при таком тщательном планировании.

Единственным выходом Ван Чуна было отступление от треугольной пропасти и возвращение в Ушан, но, если он это сделает, эти восемь-девять тысяч мастеров станут призраками под тибетскими копытами. Если этот мальчик действительно осмелится на такое, Фуменг Линча сможет представить мемориалы, критикующие его до смерти.

— Ха, они говорят, что если небеса грешат, тогда можно выжить, но если ты навлек на себя бедствие, твоя смерть неизбежна!

Фуменг Линча ухмыльнулся, глядя на Ван Чуна и его пять тысяч кавалеристов Ушан, как будто они уже были трупами. Он не испытывал сочувствия к Ван Чуну. Не понимая собственных сил, тот осмелился ступить на плато, поэтому этот результат был слишком предсказуемым. И кроме того… этот паренек осмелился быть его врагом!

— Милорд, посмотрите туда! — Вдруг раздался крик тревоги.

С широко раскрытыми глазами Фуменг Линча поднял голову и увидел, что ситуация снова изменилась. За первой волной яков несколько тысяч особых кавалеристов отделились от армии Даяна Мангбана.

У этой кавалерии были большие белые мешки, свисавшие с левой и правой сторон лошадей. Когда они ехали вперед, они сунули руки в сумки и вздымались. Свист! В мгновение ока облака белого порошка были выброшены в воздух, чтобы нести ветер и окутать плато белым «туманом».

В мгновение ока ветер догнал стадо скачущих яков и продолжал расширяться. Через несколько секунд этот белый туман окутал область, несколько мешая зрению Фуменга Линча.

Буууум!

Начали дуть энергичные и скорбные рога яка, из белого тумана зазвучали крики тысяч лошадей, и земля грохотала, и армия Даяна Мангбана начала двигаться. То, что сначала было крошечным трепетом, быстро превратилось в яростную дрожь, и тибетская кавалерия атаковала.

Бузз!

Даже Фуменг Линча не мог не расширить свои глаза, его лицо побледнело при виде этого.

Яки в Авангарде, белый туман, как саван, и армия, следовавшая позади — атаки Даяна Мангбана шли волна за волной. Эти атаки были похожи на яростный шторм, и казалось, что только одной волны будет достаточно, чтобы сокрушить Ван Чуна, его пять тысяч кавалеристов Ушана и восемь тысяч мастеров позади него, в пыль.

Фуменг Линча повернул голову и яростно приказал:

— Сообщите Хебе Е, чтобы он ускорил темпы армии! Мы должны быть готовы выйти на поле битвы в любое время.

— Да, Милорд!

Всадник взлетел. Даян Мангбан вложил всю свою армию в это единственное нападение, чтобы уничтожить Ван Чуна, и как только его формирование окажется в хаосе, армия протектората Цыси получит превосходный шанс вступить в битву.

......

— Лорд Маркиз!

Вдалеке в воздухе витало беспокойство, пока все ждали решения Ван Чуна.

Грохот яков был оглушительным, и теперь они были так близко, что было трудно вести какую-либо беседу. Кроме того, белый порошок распространился так быстро, что пострадала даже их стальная крепость. Этот туман был настолько густым, что даже совершенствующиеся на уровне Сюй Кейи и Чэн Саньюаня могли видеть только около десяти метров перед собой.

Яки, белый порошок и десятки тысяч тибетских кавалеристов в тылу… Кавалерия Ушана была в чрезвычайно опасной ситуации.

Ван Чун ничего не сказал. Даян Мангбан был гораздо более неприятным и пугающим, чем он предполагал. Даян Мангбан казался безумным, но его мыслительный процесс был очень дотошным. Он решил использовать давку яками, чтобы разобраться с ульями Ван Чуна.

Мало того, он даже использовал направление ветра и белый порошок, чтобы создать туман, который окутывал поле битвы. Этот белый туман мешал формированиям Ван Чуна показать свою силу. Без цели кавалерия походила на курей без головы, их сила тяжело уменьшалась.

Что еще более важно, тибетская армия была позади стада яков, ее скорость безумно возрастала. Если бы Ван Чун хотел противостоять им, ему нужно было бы вылететь из стальных стен, но это привело бы его к столкновению с тысячами яков.

В этой ситуации кавалерия Ван Чуна будет уменьшена вдвое, прежде чем он даже сразится с Даяном Мангбаном.

Даян Мангбан поставил ему очень сложную задачу.

Ван Чун продолжал молчать. Он мог слышать все их голоса и чувствовать беспокойство армии, но Ван Чун оставался спокойным и бесстрастным. Чем более критической была ситуация, тем спокойнее он был.

Независимо от того, какую тактику использовал Даян Мангбан, или какой трюк он сыграет, Ван Чун никогда не уступит, никогда не проиграет!

Румбл!

Дрожь усилилась, и грохот копыт, казалось, растоптал его сердце. Сто чжан, восемьдесят чжан, шестьдесят чжан… тысячи яков, которых Даян Мангбан отправил своим Авангардом, атаковали все ближе и ближе. Ван Чун даже чувствовал уникальный запах яков сквозь белый туман.

Атмосфера становилась все напряженнее.

Снифф!

Внезапно ноздри Ван Чуна зашевелились, и он поднял голову к белому туману в воздухе, со странным чувством.

— Этот запах… это ячменная мука!

В этот последний момент глаза Ван Чуна прояснились, и он начал улыбаться.

Это называлось быть слишком умным для собственного блага. Чтобы справиться с ним, Даян Мангбан приготовил и яков, и белый порошок, но для борьбы с ним лучшим способом было бы использовать известь.

К сожалению, на плато не было много извести, поэтому Даян Мангбан использовал как заменитель ячменную муку. Тибетцы выращивали скот и выращивали ячмень для жизни, и ячмень был их единственным урожаем. Таким образом, именно этот объект мог легко заменить известь.

В этой идее не было ничего плохого, но, увы, Даян Мангбан столкнулся с Ван Чуном.

— Ли Сие, пусть вся армия спешится. Когда они услышат сигнал, все люди и лошади должны немедленно спуститься! — Вдруг сказал Ван Чун, и его глаза засветились энергией.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 775. Bзрыв пыли!**

— Ах!

Окружающиe офицеры были ошеломлены. Вражеские яки наступали, армия приближалась к ним. Если бы они в такой момент спешились бы, разве они не были бы растоптаны?

— Но, лорд Маркиз, Даян Мангбан уже идет! — Сказал с тревогой Су Шисюань. Хотя другие ничего не сказали, их глаза были так же обеспокоены. Эти офицеры всегда очень доверяли Ван Чуну, но этот приказ был слишком неразумным.

Тибетское нападение состояло не только из яков. В эти несколько коротких мгновений крики тибетской армии в тылу уже были слышны.

Даже если они решат выдержать нападение яков, лежа на земле и прячась за стальными стенами, они не смогут избежать тибетской армии, что неслась на них после яков.

Для кавалерии спешиться и приземлиться в критический момент, подобный этому, было бы самоубийством.

Это было не так просто, как жизнь и смерть пяти тысяч кавалеристов Ушана. Когда они проиграют, восемь тысяч мастеров позади них в крепости также встретят свой конец.

— Нет никаких замечаний! Делайте, как я говорю! — Ван Чун твердо приказал, его глаза все еще были направлены вперед.

— Да!

Су Шисюань сжал зубы и ушел, чтобы передать приказ. Хотя он все еще чувствовал, что приказ Ван Чуна был очень неподходящим, так как Ван Чун был уверен в этом, Су Шисюань не стал возражать.

Пятьдесят чжан, сорок чжан, тридцать чжан, двадцать чжан…

Сердечные струны каждого человека были натянуты. Сквозь густой белый туман можно было увидеть раздувающиеся ноздри яков, а также их колоколообразные медные глаза, пылающие безумием. Их массивные тела и сгорбленные спины были похожи на тысячи миниатюрных гор.

Мууууууууу!

Яки кричали, как огромная волна, разбивающаяся о землю. И еще страшнее были бешеные крики тысяч тибетских кавалеристов позади них.

— Все, слушайте мой приказ! Следуйте за стадом яков и убейте всех Танцев, чтобы отомстить за Горную Армию!

— Любой, кто осмелится построить форт на плато, копает себе могилу! Все, следуйте за мной!

— Генерал приказал, что любой, кто убьет парня по имени Ван Чун, станет генералом и получит высшую технику с Великой Снежной Горы.

— Тан не может сбежать! Вперед!

Тысячи тибетских кавалеристов размахивали своими скимитарами и кричали. Хотя белый туман был столь же эффективен против них, все, что нужно было сделать тибетцам, это подхватить Формацию Эшелона, прикрыть свои рты и носы тканью и следовать за стадом яков.

Единственная судьба, которая ожидала тех, кто осмелится опозорить генерала, была смерть!

— Ублюдок, ты действительно думал, что будешь в безопасности за стенами? У всего есть своя цена, и на этот раз я сообщу всем, что будет с каждым, кто осмелится выступить против меня и бросить вызов У-Цану!

В центре армии Даян Мангбан ехал на своем божественном коне с Великой Снежной Горы, его глаза сияли диким и сумасшедшим светом. Независимо от того, как ответил Ван Чун, в конце концов он не сможет избежать смерти.

Он уже мог представить себе сцену обезглавливания Ван Чуна, его голова прилипла к копью и была выставлена на краю плато, чтобы служить предупреждением для остальной части Большого Тана.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Полная скорость атаки! — Закричал Даян Мангбан, и армия сразу набрала скорость.

Бузз!

Землетрясение усилилось, трава плато шуршала и дрожала, по мере приближения армии атмосфера становилась все напряженнее. Десять чжан, восемь чжан, шесть чжан, четыре чжана…

Румбл!

Наконец, тысячи стонущих яков яростно ворвались между стальными стенами. Атмосфера стала настолько напряженной, что даже время, казалось, остановилось.

— Спускаться!

Резкий крик пронзил небо, и в то же самое мгновение в тылу армии Тана прогремела тетива. Длинная стрела пролетела вперед, словно молния, из стальной крепости и направилась прямо к середине тибетской армии. И крошечное пламя на острие стрелы было ослепительно до крайности.

Бум!

После того, что казалось как секундой, так и бесконечными эпохами, огромный взрыв наполнил небо. Перед бесчисленными испуганными глазами, видящими это зрелище, алый огненный шар, столь же ослепительный, как солнце, быстро разлетелся в воздухе.

Как будто это был сигнал к началу, белый туман, пронизывающий все поле битвы, начал взрываться, массивный звук подавлял все остальные звуки — мычание, крик и грохот копыт по всей земле.

Все эти звуки были незначительны перед грохотом взрыва, словно жужжание комаров по сравнению с раскатом грома.

Яростные взрывы также вызвали яростное сотрясение, сумасшедшие атакующие яки закричали, и полетели в воздух, как невесомые сорняки. Это внезапное изменение застало тибетскую кавалерию врасплох. — Aааах! — Крики наполнили воздух, и тибетцы и их скакуны были отброшены назад взрывами.

Некоторые люди были брошены в воздух, где непрерывные взрывы распыляли их тела. Другие были брошены на траву, и, хотя они казались на поверхности в хорошем состоянии, их внутренние органы были разбиты от ударов, и они истекали кровью из каждого отверстия, в результате чего умирали на месте.

Кроме того, взрывы также вызвали мощный пожар. Все поле битвы, включая стальную крепость Ван Чуна в тылу, превратилось в беспрецедентное море огня. Весь воздух на поле боя и даже воздух в легких тибетской кавалерии был полностью сожжен.

Еще до того, как тибетская кавалерия успела среагировать, они уже задохнулись на лошадях.

Бум бум бум!

Один взрыв следовал за другим, и поле битвы превратилось в какофонию криков, ржания и мычания.

......

— Невозможно! Как могло случиться что-то подобное!!!

Вдалеке Фуменг Линча, который лично был свидетелем этой сцены, задрожал, мгновенно придя в недоумение. Будучи элитным Великим Генералом Империи Великого Тана и одним из ведущих командиров Ху, Фуменг Линча провел жизнь на поле битвы, испытывая всевозможные тактики и стратегии.

Но даже Фуменг Линча никогда не видел ничего подобного.

Он уже приказал Хебе Е вывести армию на край поля битвы. С помощью одного приказа он мог воспользоваться хаосом, который случится после того, как тибетская армия Даяна Мангбана устранит Ван Чуна, чтобы атаковать. Но Фуменг Линча никогда не предсказывал подобную ситуацию.

С помощью всего лишь нескольких стрел Ван Чун создал мощный взрыв и ужасающее море огня, и он лично стал свидетелем этого. Хотя Фуменг Линча был очень далеко от поля битвы, он все еще чувствовал жгучие волны жара. В сознании Фуменга Линчи бушевали огромные волны, и он был поражен беспрецедентным шоком.

Эта сцена полностью превзошла здравый смысл, превзошла все, что он знал о мире. Хотя Фуменг Линча был Великим Императорским Генералом, хотя он был свидетелем всего процесса, он все еще не знал, как все это произошло.

Даже Императорский Великий Генерал не мог понять эту сцену.

— Убьююю!

В то время как Фуменг Лингча все еще был погружен в свои мысли, небо внезапно наполнилось яростными криками, которые потрясли степь. После этой волны взрывов Ван Чун, наконец, повел вперед свою кавалерию Ушана. Ван Чун, со своим боевым конем и развевающемся в воздухе халате, первым вылетел с покрытых серебристо-белым стен.

Позади него вся кавалерия Ушана села на своих лошадей и заняла строй, следуя за Ван Чуном так же быстро, как молния. Ван Чун и его войска также находились в зоне действия взрывов, но Ван Чун приказал всем опуститься на землю вместе со своими лошадьми и использовать стальные стены, чтобы никто не пострадал.

Что касается стальной крепости в тылу, то ее стены высотой в шесть чжан не пропускали белую ячменную муку, поэтому мастерам внутри удалось также избежать катастрофы.

— Все войска, атакуйте!

Ван Чун обнажил свой меч, и его крик, холодный и твердый, как сталь, отозвался эхом по небу.

Румбл!

Земля вздрогнула, и пять тысяч Ушанов вместе с тысячью элитных ветеранов с юго-запада вырвались из-за стальных стен, кипя намерением убить. В этот самый момент взрывы прекратились, море огня потухло. Вся ячменная мука была сожжена, и белый туман больше не покрывал поле битвы. Вся ситуация прояснилась.

На протяжении почти тысячи чжан перед стальными стенами, которые возводил Ван Чун, земля была покрыта трупами. Выжженные трупы яков лежали на земле. В мощном взрыве и море огня их густой черный мех превратился в смертельный недостаток.

Упавшие яки были совершенно голыми, весь их мех сгорел. Они пострадали больше всех. За яками были бесчисленные тибетские трупы. Все эти доблестные воины плато были на крепких высокогорных скакунах, и, поскольку они стояли выше, больше пострадали от ударных волн и взрывов в воздухе.

Но психическое воздействие было еще больше. Даже сейчас никто из тибетцев не знал, что произошло, и одна лишь мысль о взрыве заставила их дрожать от страха.

Что бы ни думали тибетцы, план Ван Чуна уже осуществился. Пять тысяч кавалеристов Ушана и тысяча ветеранов с юго-запада сформировались в Стрелу и энергично атаковали из-за стальных стен. Свист! Вспышка холодного света пронзила воздух. Тибетский всадник, находившийся ближе всего к стенам, все еще ошеломленный и растерянный, был обезглавлен: прежде чем он успел среагировать, его голова полетела в воздух.

И это было только начало!

Румбл! Тысячи кавалеристов Ушана устремились вперед, не останавливаясь. Ван Чун выбрал правильный момент, когда тибетцы были наиболее дезорганизованы, и их боевой дух был на самом низком уровне, а их скорость резко упала.

В этот момент их разгром был действительно похож на оползень!

— AAааах!

Тибетская кавалерия была срублена, как созревшая пшеница, многие из них все еще были сбиты с толку и ошеломлены. С одной стороны были элитные войска, которые были организованы и энергичны, в то время как с другой стороны были удрученные люди, в панике и деморализации. Последние даже не смогли выдержать ни одного удара, погибая при первой атаке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 776. Бoльшая Побeда!**

— Даян Мангбан, давай! Давай полностью выложимся в этом единственном столкновении!

Ван Чун поехал вперед со своей Белокрылой Тенью, от души смеясь, и ринулся через поле битвы. Со свистом его меча из Стали Вутц тибетец был немедленно обезглавлен. Был сломан ятаган, а тибетец и его верховое животное раскололись на две части. Для эксперта уровня Ван Чуна, Царства Императорского Бойца, оружие из Стали Вутц могло подняться на совершенно новый уровень силы.

Но взгляд Ван Чуна был сосредоточен на далеком Даяне Мангбане.

Даян Мангбан был провозглашен «Богом Асурой» империи У-Цан. Выглядя грубым и неотесанным, он был очень дотошным человеком, который всегда приходил подготовленным. Чтобы разобраться с Ван Чуном, он нашел яков, из которых сформировал свой Авангард, и ячменную муку, чтобы окутать поле битвы. Увы, его хитрость одолела его самого.

Даян Мангбан понятия не имел, что использование ячменной муки для образования тумана может очень легко создать «взрыв пыли». Когда концентрация ячменной муки в воздухе достигла определенного уровня, и кусочки ячменной муки плавали повсюду, ситуация стала идеальным рецептом для катастрофы. Крошечного пламени было бы достаточно, чтобы создать потрясающий взрыв.

Для Ван Чуна это был здравый смысл, но люди этого мира явно не знали об этом принципе.

И план Ван Чуна был успешным. Что касается его эффекта…

Каждый мог видеть это!

— Ублюдок!

Даян Мангбан сжал кулаки, выпуклые вены на тыльной стороне ладони и зубы сжались друг относительно друга. Безумие, гнев и неудержимое намерение убить… эти эмоции вырвались из его глаз. Если бы взгляды могли убивать, Ван Чуна убили бы тысячу раз.

— Я обязательно убью тебя, обязательно убью тебя…

Взгляд Даяна Мангбана был прикован к Ван Чуну, и в нем читался импульс безрассудно атаковать вперед, полагаясь на свое совершенствование в области военного святого, чтобы покончить с Ван Чуном одним ударом копья. Но воспоминания о Городе Стали были все еще свежи, и он знал, что, хотя Ван Чун был слабее его, у него было много уловок, таких как совместные атаки и тактические приемы, которые могли бы остановить даже у эксперта по боевым искусствам.

У Ван Чуна на этот раз было не двести экспертов, а пять тысяч элитных воинов, что было еще более впечатляющей силой. Между тем, армия Даяна Мангбана была в полной панике после этого беспрецедентного взрыва, его мораль была полностью истощена и совершенно неспособна бороться против армии Ван Чуна.

— Изымать!

Хотя он крайне не желал, Даян Мангбан все же сжал зубы и отдал приказ отступить. Румбл! Как оползень, и без того деморализованная тибетская армия сразу же развалилась, и Даян Мангбан озвучил отступление.

— Преследовать!

Тан был воодушевлен этим зрелищем. Румбл! Ореол Сумеречного Жеребца спустился, немедленно наполняя армию. Пятитысячная кавалерия ушан двинулась вперед в погоне. — Aааах! — Жуткие крики наполнили воздух, и кавалерия Ушан скосила бегущих тибетцев вниз.

Пять тысяч семь тысяч восемь тысяч… десять тысяч!

Когда пять тысяч кавалеристов Ушана атаковали в строю, они продемонстрировали эффективность убийства, никогда прежде не встречавшуюся в этом мире. Плотные ряды тибетской кавалерии были разбросаны, и, хотя некоторые тибетцы пытались объединиться и прикрыть отступление, они были быстро разбиты.

— Поторопитесь!

Яростный крик Даяна Мангбана раздался над полем битвы. Против пятитысячной кавалерии Ушана Ван Чуна в бою в формировании штурма, даже такой эксперт по боевым искусствам, как он, не осмелился остаться на поле боя, а тем более другие. Любой, кто осмелится остановиться, по сути совершал самоубийство, и они не смогли бы задержать силы Ван Чуна, а тем более остановить их.

Буууум!

Когда тибетская армия оказалась в величайшей опасности, на поле битвы раздался рог. Этот рог немного отличался от предыдущих. Он был еще громче и пропитан величием, праведностью и достоинством. В то же время земля начала грохотать, и что-то начало приближаться к тылу тибетской армии.

— Стоп!

Ван Чун руководил атакующим с фронта, и когда он услышал этот необычный гудок, он немедленно поднял правую руку и приказал остановиться, с осторожным выражением лица. Земля дрожала, и трава шуршала, и из-за разрушающейся армии Даяна Мангбана вырвался черный прилив. Появилась еще одна армия империи У-Цан.

На расстоянии Ван Чун ясно различил высокий черный боевой штандарт, украшенный белым орлом, и изображение огромной снежной горы.

— Это Дусун Мангпоче!

Сердце Ван Чуна замерло, и он сразу узнал знамя войны. На всем плато был только один человек, который, как вспоминал Ван Чун, использовал изображение белого орла в качестве своего военного знамени: Орел Плато, Дусун Мангпоче!

— Оступаем!

Ван Чун махнул правой рукой, приказав немедленно отступить.

ДуСун Мангпоче был великим генералом империи У-Цан, даже сильнее, чем Даян Мангбан. Хотя Ван Чун не был удивлен его приходом, этот момент не был временем для их окончательного столкновения.

Румбл! Как только он отдал приказ, Ван Чун развернул лошадь. Позади него пять тысяч кавалеристов Ушана остановили преследование и сразу же начали скакать обратно в стальную крепость в треугольной пропасти.

— Этот парень! У него довольно быстрая реакция!

Вдалеке ДуСун Мангпоче увидел это отступление и прикрыл глаза. Если бы Ван Чун осмелился преследовать его, он был бы убит.

Но Ван Чун был чрезвычайно чувствителен. Еще до прибытия ДуСуна Мангпоче он приказал своей армии отступить, и даже ДуСун Мангпоче ничего не мог с этим поделать.

— Кажется, что сейчас не время его убивать. Мне нужно подождать немного дольше. — пробормотал ДуСун Мангпоче.

Это была не первая его встреча с Ван Чуном. Еще в столице Великой Династии Тан ДуСун Мангпоче использовал план 1 «Кошка-цивет для наследного принца», когда один из его грозных подчиненных занял место Первого Принца, чтобы убить многих экспертов в столице Великого Тана.

В конце концов, однако, Ван Чун разоблачил этот план и даже раскрыл личность ДуСуна Мангпоче. Специалисты Великого Тана преследовали его вплоть до У-Цана, и его почти заставили остаться на Центральных Равнинах.

Подобный опыт оставил очень глубокое впечатление у Дусуна Мангпоче.

Но юноша из столицы Великой Династии был еще более грозным, чем он предполагал. Хуошу Хуйцан и Далун Руозан потерпели поражение на юго-западе, героический Даян Пугьял из клана Даян был убит в Чжанчжуне, и даже Даян Мангбан проиграл ему.

Этот интеллигентный юноша из столицы Великой Династии быстро превратился в угрозу для империи У-Цан, скрытую угрозу.

Но даже если его сердце кипело убийственными намерениями, он должен был быть терпеливым. В присутствии Императорского Великого генерала Великого Тана, такого как Фуменг Линча, Дусун Мангпоче должен был контролировать себя.

— Фуменг Линча, что ты задумал? Ты хочешь, чтобы я убил его или нет?

ДуСун Мангпоче бросил последний и глубокий взгляд на Фуменга Линча, прежде чем снова сосредоточиться на поле битвы.

— Дайте сигнал на снятие.

Армия была в настоящее время в хаосе. Если они хотели устранить этот барьер, который Великий Тан установил вдоль треугольной щели, им сначала придется реорганизоваться.

......

Когда тибетская армия дала сигнал на вывод, первая битва подошла к концу. Вдали армия протектората Цыси была ошеломлена.

— Этот мальчик слишком грозный!

— Он планировал этот взрыв? Если так, то это просто шокирует!

— Даян Мангбан определенно пинает сам себя. С этим мальчиком гораздо сложнее справиться, чем он думал. Он для него настоящий противник.

Повороты этого сражения застали всех солдат Цыси врасплох, и все офицеры были ошеломлены результатом.

Это были жестокие генералы армии протектората Цыси, ветераны фронтовой линии с богатым опытом на поле боя, которые пережили всевозможные невзгоды.

Но даже этим гордым генералам Цыси пришлось признать, что, если бы они находились в положении Ван Чуна, было бы невозможно пережить бешеные нападения Даяна Мангбана.

— Все, заткнитесь!

Услышав, как его генералы делают такие бестактные комментарии, разъяренный Фуменг Линча заорал. Неужели эти ублюдки забыли, кто был их врагом? Они посмели хвалить Ван Чуна в таком месте, как это!

— Вам всем нечего делать? Все вы, идите и осмотрите войска! Убедитесь, что они готовы вступить в бой в любой момент!

— Да!

Генералы вздрогнули, торопливо опуская головы и уходя.

......

— Хахаха…

В то время как две другие стороны чувствовали себя подавленными, в треугольном промежутке за серебристо-белыми стенами из стали солдаты ликовали и были полны энергии.

Восемь тысяч мастеров в стальной крепости также высунули головы над стенами и взволнованно приветствовали.

— Лорд Маркиз!

— Лорд Маркиз!

— Лорд Маркиз!

Приветствия отозвались эхом по небу, а Фуменг Линча, Даян Мангбан и тибетцы могли только гримасничать.

— Лорд Маркиз, как вам удалось это сделать? Почему этот белый туман внезапно взорвался?

После битвы Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи и другие офицеры собрались вокруг Ван Чуна, и все с любопытством смотрели на него.

Самым интересным в этой битве был тот мощный взрыв, который разрушил тибетскую армию. Даже сейчас, после битвы, это зрелище все еще казалось чудом, и все они едва могли поверить, что это произошло.

Все они знали, что Ван Чун должен был иметь к этому какое-то отношение, но никто не знал, как это сделать.

— Не спрашивайте больше. Я, естественно, расскажу вам все в будущем, но битва только временно остановилась и еще далека от завершения. Тибетцы определенно не так легко сдадутся. — Сказал Ван Чун.

— Да!

Видя, что Ван Чун был серьезен, офицеры развеяли свое любопытство и опустили головы.

— Ли Сие, отправьте разведчиков и оцените потери. — Сказал Ван Чун.

— Этот подчиненный отправит их сейчас.

Ли Сие выбрал несколько человек, и несколько разведчиков быстро вышли из-за стен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. См. Главу 417 для получения более подробной информации об этом инциденте, а также объяснения — Цивет для наследного принца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 777. Пoдготовка ко втоpой волне!**

Число жертв битвы было быстро узнано. Тибетцы оставили на поле битвы от пяти до шести тысяч трупов яков, а около тысячи выжили и в панике сбежали. Их восстановление займет много часов.

Но даже если бы они могли быть восстановлены, они потеряли бы желание сражаться.

Кроме того, взрыв и последующее нападение на кавалерию Ушана нанесли армии Даяна Мангбана потери от восемнадцати до девятнадцати тысяч человек. Было также, вероятно, от шести до семи тысяч кавалеристов, которые были тяжело ранены взрывом.

Тем временем сторона Ван Чуна понесла незначительные потери.

Это была полная и решительная победа.

Единственный сюрприз был в маленькой стальной крепости в тылу. Семь или восемь мастеров упали с лестниц во время взрыва и получили ранения. Кроме того, двадцать с небольшим человек потеряли слух от ударных волн.

Это были самые серьезные потери со стороны Ван Чуна.

Что касается солдат, так как они получили предварительное предупреждение и спустились на землю, то избежали удара взрывной волны и получили лишь несколько легких царапин.

Когда пришли эти цифры, все были ошеломлены. Все повернулись к Ван Чуну, их глаза горели восхищением.

— Пока не становитесь слишком счастливыми. — Равнодушно сказал Ван Чун. — Кто-то, подобный личности Даяна Мангбана, скоро начнет следующую атаку, и она будет еще более жестокой.

— Ха-ха, чего нам бояться? С лордом Маркизом не имеет значения, насколько могуществен Даян Мангбан. У него сейчас было так много солдат, но он все равно должен был отступить в горьком поражении. С такими потерями, он еще меньше подходит для лорда маркиза.

— Согласен! Даян Мангбан уже дважды проиграл лорду Маркизу. Еще одна попытка приведет к еще большему поражению.

— У каждой меры есть соответствующая контрмера. Учитывая нашу силу, мы должны бояться его?

Все генералы начали высказывать свое мнение. Эта битва стала большим стимулом для их уверенности, и теперь они невероятно верили в Ван Чуна. Даже если бы Ван Чун сказал им, что теперь он собирается взять их, чтобы завоевать всю Империю У-Цан, они, вероятно, поверили бы ему на слово.

— Гордые солдаты обречены на поражение. Не будьте небрежными.

Ван Чун покачал головой.

Его подчиненные резко недооценивали Даяна Мангбана. Хотя теперь он дважды победил Даян Мангбана, в первый раз он смог удержать солдат Даян Мангбана за стенами и бороться с ним в одиночку, используя ротацию людей и совместные атаки.

Второй раз он победил, потому что использование ячменной муки Даяном Мангбаном для создания густого белого тумана имело огромный недостаток, и Ван Чун смог использовать взрыв пыли, чтобы победить его.

Ни разу не случилось правильного обмена ударами. Если бы кто-то пришел к выводу, что Даян Мангбан на самом деле не был таким уж сильным, от этих двух побед, то он выкопал бы тем самым собственную могилу.

Если бы это было все, на что был способен Даян Мангбан, он никогда бы не смог покинуть Город Стали и после поражения повернуть, чтобы убить пять тысяч солдат Цыси и Пулана Хэ. И, кроме того, он, безусловно, не был бы достоин запустить Камень Судьбы, чтобы выпустить миссию «Угроза Цыси» в результате чего будет получено вознаграждение в 400 Энергии Судьбы, а провал приведет к потере 2000 очков Энергии Судьбы.

Более того, это был Бог Войны Асура Империи У-Цан, будущий Король Генералов. Как он мог иметь мало способностей?

— Все, прекратите болтовню. — Прозвучал энергичный голос, заставив замолчать других офицеров. — Лорд Маркиз говорит правду: я также чувствую, что этот Даян Мангбан действительно эксперт. Человек, который может придумать использовать стадо яков в качестве Авангарда, определенно не простой человек.

Все начали поворачиваться к Ли Сие.

— Гордые солдаты обречены на поражение, и в этой битве участвуем все мы, а также восемь тысяч мастеров позади нас и безопасность Цыси. До тех пор, пока эта битва не закончится, ни один намек на небрежность не допустим. — Строго предупредил Ли Сие.

Ван Чун повернул голову, чтобы взглянуть на высокую фигуру Ли Сие, и слегка кивнул. Ли Сие действительно обладал качествами великого генерала высшего класса. Независимо от случая, он никогда не оставит свои инстинкты командира. Даже после величайшей победы он смог холодно проанализировать ситуацию и сделать наиболее рациональное суждение.

— Все, идите и отдохните. Даян Мангбан, вероятно, пока не будет атаковать. Кроме того, скажите умельцам в тылу увеличить скорость и закончить третий уровень. Время, когда эта крепость будет использоваться, приближается. — Сказал Ван Чун. Его приказы были твердыми, как камень. Все офицеры согласились и быстро удалились.

......

— Даян, ну как? Тебе нужно, чтобы я вошел?

Через две тысячи ли, в тылу тибетской армии, состоялся еще один разговор, но сторонами этого разговора были Великий Императорский Генерал У-Цана и бригадный генерал.

Атмосфера была чрезвычайно мрачной.

Поражение было слишком масштабным. Несмотря на то, что ДуСун Мангпоче был ответственен за то, что наблюдал за тылом и удерживал Фуменга Линча, он не мог игнорировать ситуацию.

Они понесли удивительные потери почти в двадцати тысяч кавалеристов. Если добавить к двадцати тысячам потери армии Булуху, тибетцы потеряли в общей сложности сорок тысяч кавалеристов.

Даже Великому Императорскому Генералу, такому как ДуСун Мангпоче, пришлось бы тщательно обдумать, как объяснить это огромное количество потерь Ценпо.

— Не нужно! — Даян Мангбан сразу отказался. — Я начал эту битву, поэтому я должен лично довести ее до конца. Что касается этого Ван Чуна, несмотря ни на что, я его убью.

— Я понимаю, что Ван Чун немного странноват, и с ним, конечно, не так легко разобраться. — Сказал ДуСун Мангпоче. — Ты тоже видел битву. Он гораздо хитрее, чем мы себе представляли. Тебя одного может быть недостаточно.

Не то чтобы он не верил в Даяна Мангбана, но Даян Мангбан уже дважды проиграл, и потери были большими. Он не мог допустить, чтобы солдаты империи У-Цана, предназначенные, чтобы завоевать мир, исползовались в личном споре Даяна Мангбана.

Ван Чун был целью, которую Ценпо нужно было убить, поэтому, если Даян Мангбан не сможет с ним справиться, Дусун Мангпоче должен был сделать это сам.

— Вы боитесь, что потери сейчас слишком велики, и я могу потерять еще больше солдат?

Даян Мангбан уставился на ДуСуна Мангпоче острым взглядом.

ДуСун Мангпоче ничего не сказал, но твердо кивнул. Как главнокомандующий, он должен был рассмотреть некоторые вещи, и не было необходимости прятать их даже перед Даяном Мангбаном.

— Хммм, если это так, вам не нужно беспокоиться, потому что теперь я планирую, чтобы мои Белые Храбрецы лично вышли на поле. Мне не нужны от вас солдаты, чтобы убить этого Ван Чуна!

С этими последними словами и взмахом рукава Даян Мангбан ушел.

......

Сильный ветер дул над плато, наполняя воздух запахом гари.

За серебристо-белыми стальными стенами Ван Чун сидел, скрестив ноги. Рядом с ним была высокая фигура Ли Сие, действующего в качестве его стража.

Даже если бы я победил тибетцев, убить эксперта боевых искусств, такого как Даян Мангбан, все еще сложно!

Подняв руку к подбородку, Ван Чун задумчиво посмотрел на землю.

Миссия, которую дал ему Камень Судьбы, требовала, чтобы Ван Чун лично убил Даяна Мангбана. Если кто-то другой убьет Даяна Мангбана или Даян Мангбан умрет в результате несчастного случая, требования будут невыполненными.

Если бы произошла подобная ситуация, миссия была бы расценена как проваленная, и он потерял бы 2000 очков Энергии Судьбы. Даже для нынешнего Ван Чуна это было огромное количество.

В конце концов, после его отчаянных попыток вырвать победу из челюстей поражения, всей крови и пота, которые он использовал, чтобы победить Хуошу Хуйцана и Далуна Руозана и спасти юго-запад, он получил только 2410 очков Энергии Судьбы, выполнив Империю Дирджа.

Разница в культивировании все еще очень большая проблема. Я должен найти способ собраться с силами и сократить дистанцию.

Мысленно Ван Чун связался с Камнем Судьбы. Времени было мало, и невозможно было так быстро поднять свою силу обычными методами, поэтому он мог полагаться только на Камень Судьбы.

Нужно помнить, что он ни разу не использовал большое количество Энергии Судьбы, которую он накопил с момента завершения своей последней миссии. Более того, после завершения Испытания судьбы он перешел из Борца с судьбой в Контролера судьбы. — Камень Судьбы также подвергся большой трансформации, открыв новую категорию наград, которые он мог обменять.

Бузз!

В следующий момент сцена перед глазами Ван Чуна изменилась. Плавающий в бескрайней темноте, перед ним появился камень размером с кулак, казалось бы, простой, но источающий мощную рябь в пространстве-времени.

Это был Камень Судьбы!

Ван Чун был настолько занят делами, что прошло много времени с тех пор, как он тщательно исследовал Камень Судьбы. После всех событий, которые произошли, Камень Судьбы, казалось, стал больше, а также казался немного более ослепительным и блестящим. Это только сделало его более загадочным.

'4030'!

В правом верхнем углу Камня Судьбы Ван Чун увидел ряд мерцающих золотых цифр.

Это то количество энергии Судьбы, которое я сейчас накопил?

В тот момент, когда эта мысль пришла ему в голову, бесчисленные образы начали пролетать мимо его глаз, неся с собой бесчисленные фрагменты информации. Все выгоды от войны на юго-западе и сумма, которую он имел до этого, составили 2410 пунктов Энергии Судьбы. Рекрутинг пяти тысяч солдат ушан из деревни Ушан наградил его 600 очками Энергии Судьбы. За разработку цемента он получил 1000 очков энергии Судьбы. За написание письма Гао Сяньчжи и раскрытие небесных знаний он потерял 600 очков, и, наконец, миссия боевых коней наградила его 510 очками Энергии Судьбы…

В итоге все его миссии до сих пор позволили ему накопить 4030 очков Энергии Судьбы.

Ван Чун не мог не удивиться, просматривая информацию, предоставленную Камнем Судьбы. Невольно ему удалось накопить внушительную сумму энергии судьбы.

— Мне должно хватить очков, чтобы обменять на некоторые мощные способности. — Сказал себе Ван Чун.

Камень Судьбы не превратит обычного воина в бесподобного эксперта за одну ночь. Его эффекты были в более тонком, постепенном повышении. И награды Камня Судьбы состояли не только из чистой силы, но и из боевых искусств и техник.

С 4000 очками Энергии Судьбы диапазон улучшений, доступных Ван Чуну, значительно увеличился. Кроме того, поскольку он накапливал все больше и больше, он достигал условий, которые открывали еще больше наград.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 778. Боeвая Бpоня Судьбы!**

Бузз!

Когда Ван Чун подумал об этом, сцена перед его глазами снова изменилась. Пять золотых шариков света появились над Камнем Судьбы, показывая в них слова — Ум, Тело, Энергия, Техника и Сила — пять различных категорий наград, предлагаемых Камнем Судьбы.

Ум представлял собой Веру, Тело представляло Искусство закаливания тела. — Энергия представляла — Энергию Происхождения. — Техники относились к «боевым техникам» и «боевым методам», а Сила представляла «энергию» и «удачу». Некоторые из этих категорий были сначала запечатаны, но после войны на юго-западе были открыты две последние категории «Техники» и «Сила», в результате чего теперь оказались доступны все категории.

Глаза Ван Чуна естественно обратились к наградам Энергии.

Эта категория была не так проста, как казалось. Камень Судьбы напрямую не обеспечил бы Звездную Энергию, и, конечно, напрямую не поднял бы воина на другой уровень. Вместо этого, этими наградами были все вещи, связанные с Энергией Происхождения, такие как ореолы или черты Звездной Энергии. Вскоре награды Энергии, доступные для обмена, были показаны перед Ван Чуном.

Награды от Камня Судьбы изменились с тех пор, как он видел их в последний раз.

Таблетка «Энергия происхождения», эффективная только для воинов в сфере Энергии происхождения: Звездной Энергии, изменяет природу Звездной Энергии и повышает резкость Звездной Энергии: Пирсинг Звездной энергии, изменяет природу звездной энергии и повышает способность звездной энергии проникать…

Ван Чун мысленно прочитал это чрезвычайно знакомое содержание. Таблетка — Энергия происхождения- и — Звездная энергия- были бесполезны для нынешнего Ван Чуна. Только Звездный энергетический пробойник был полезен, так как имел шанс игнорировать оборону, с дополнительными покупками, позволяющими ему увеличить шанс срабатывания этого спецэффекта.

Но что действительно привлекло Ван Чуна, так это новые предлагаемые награды.

— Зажигатель звездной энергии- (зависит от силы Лу У) повышает уровень энергии Лу У на один уровень. Во время битвы быстро сгорает энергия противника. Количество сжигаемой энергии зависит от силы пользователя и уровня противника.

Базовое улучшение: каждые пятнадцать минут сгорает четверть звездной энергии противника. Эффект ограничен противниками Царства Императорского Бойца и ниже. Стоимость: 800 баллов.

Расширенное обновление: каждые пятнадцать минут сгорает четверть звездной энергии противника. Эффект ограничен противниками Царства Святого Бойца и ниже. Стоимость: 1200 баллов.

Ван Чун не мог не расширить глаза, увидев эту награду. Он ясно помнил, что этой способности не было там, когда он смотрел в последний раз.

Камень Судьбы не подвергается изменениям без причины. Похоже, что помимо новых категорий, новые награды также будут открыты, когда я накоплю больше энергии Судьбы, — Предположил Ван Чун. Но что по-настоящему привлекло его внимание, так это слова «специфические для силы Лу У».

Казалось, что Камень Судьбы также предлагал специальные награды в зависимости от обстоятельств пользователя.

У меня уже есть две высшие техники. Одной из них является Великое Искусство Творения Небес Иньян, а другой — Искусство Уничтожения Богов и Демонов, но ни одно из них не вызвало каких-либо изменений в Камне Судьбы. Только эта Сила Лу У изменила содержание награды. Интересно, откуда она взялась?

Мысли Ван Чуна гудели, и он вспоминал людей в черной одежде, с которыми он встречался.

Сила Лу У принадлежала этой таинственной группе. Ван Чун не ожидал, что эта сила вызовет изменение в Камне Судьбы, но он должен был признать, что Воспламенитель Звездной Энергии этой Силы Лу У был очень ему полезен в данный момент.

Эффект поглощения Великого Искусства Сотворения Небес Иньян и выжигание четверти Звездной Энергии противника каждые пятнадцать минут может быть недостаточным, чтобы убить Даяна Мангбана, но этого было достаточно, чтобы создать ему очень большую проблему.

Ван Чуну понадобилось всего несколько минут, чтобы принять решение.

Бузз!

С мыслью, награда, символизирующая «Зажигатель звездной энергии», внезапно начала взрываться светом. В то же время в тело Ван Чуна ворвался огромный поток энергии, который был одновременно горячим и холодным, как лед.

Это было мучительное чувство, но оно быстро исчезло без следа. Между тем, в теле Ван Чуна появилась новая энергия, которая была одновременно горячей и холодной и начала сливаться с каждой клеткой его тела.

Какая странная сила! Ван Чун подумал про себя. Эта сила была похожа на энергию Лу У, так же наполняя его жизненной силой, но она также казалась еще более мощной. Интересно, что, хотя на поверхности ничего не изменилось, Ван Чун явно чувствовал, что его сила значительно возросла.

Интересно, какой будет эффект? Я попробую это, когда буду драться с Даяном Мангбаном.

Это всегда был стиль Камня Судьбы, всегда обеспечивавший качественные изменения вместо больших одноразовых повышений. Очевидно, что одного «воспламенителя звездной энергии» явно недостаточно для борьбы с Даяном Мангбаном, поэтому Ван Чун быстро возобновил свои поиски.

Различные награды из пяти категорий снова появились перед глазами Ван Чуна. Эти награды предлагали различные способности и имели разные затраты, но подавляющее большинство не было тем, что было нужно Ван Чуну на данный момент.

Когда он просматривал награды, его лоб постепенно начал морщиться. Ван Чуна не очень заботили солдаты Даяна Мангбана, так как он планировал с ними разобраться. Единственной проблемой, которую он не мог решить, был сам Даян Мангбан.

Оставляя в стороне все остальное, если бы эта операция не удалась, Даян Мангбан немедленно стал бы еще более безумным и начал бы свою атаку на Цыси.

Действия Даяна Мангбана были смелыми и творческими, и даже Ван Чун не мог их предсказать. Он мог только гарантировать, что нападения Даяна Мангбана на него будут неэффективными, но он не мог гарантировать то же самое относительно армии протектората Цыси. Более того, ему также пришлось учитывать штраф в 2000 очков Энергии Судьбы.

— Мм?

Внезапно взгляд Ван Чуна остановился на самой последней награде в категории «Техники».

«Боевая Броня Судьбы (Базовая): может использоваться только пользователем. Может значительно увеличить защитные способности пользователя, может отразить удары любого божественного оружия. Кроме того, броня срастется со звездной энергией пользователя и значительно повысит его силу.»

«Условие обмена: пользователь должен получить «Контроллер судьбы» и получить базовую боевую броню судьбы (Боевая Броня Судьбы — это обновление до боевой брони судьбы).

Стоимость: 1400 баллов.

Улучшение (Продвинутая Боевая Броня Судьбы): Усиление звездной энергии. Когда звездная энергия пользователя срастается с броней, пользователь может повысить ее на полный уровень.

Примечание: Повышение не может превышать Царства Святого Бойца.

«Примечание: повышение силы сопровождается в дальнейшем огромным падением силы. Увеличение силы Кармической Боевой Брони продлится не более двух часов. Кроме того, после ее использования пользователь будет испытывать приблизительно пять дней головокружения и усталости (Боевая Броня Судьбы не потребляет только звездную энергию пользователя). Наконец, в течение одного месяца, Боевая Броня Судьбы не будет доступна для использования. Пользователь должен быть осторожен при использовании этой способности.»

«Стоимость обновления: 1000 баллов.»

— Дополнительный апгрейд: если пользователь платит дополнительно 80 очков Энергии Судьбы, он может хранить Кармическую Боевую Броню в пространстве Камня Судьбы. В то же время броня получает эффект «экипировать». При вызове все части брони немедленно экипируются для пользователя, что позволяет пользователю быстро экипировать броню в любой ситуации.

Читая эти строки информации, Ван Чун погрузился в задумчивое молчание. Он не мог вспомнить, видел ли эту награду раньше.

Может ли это быть…

Идея пришла ему в голову, и он быстро перенес свой ум в последнюю из пяти категорий, «Сила» и посмотрел самую последнюю награду.

«Боевой доспех небесного мандата (боевой доспех божественной судьбы): заблокирован!»

Ван Чун видел именно то, что, как он предсказывал, он увидит. Но в отличие от Боевой Брони Судьбы слова «Боевой доспех небесного мандата» были затенены и заблокированы.

Как и ожидалось, когда я накапливаю больше энергии Судьбы, количество наград, к которым я получаю доступ, увеличивается, но цена также увеличивается на пугающую величину. — Тихо сказал себе Ван Чун.

Предметы, на которые Ван Чун первоначально обменивался, стоили всего несколько десятков очков, но такие награды, как у «Зажигателя звездной энергии» были ужасающими. Один только Зажигатель Звездной Энергии стоил 1200 очков Энергии Судьбы, в то время как Боевая Броня Судьбы и ее дополнительные улучшения стоили 2480 очков Энергии Судьбы.

В прошлом он мог бы только с сожалением вздыхать на эту броню.

Но хотя стоимость этих предметов была чрезмерной, их способности были также экстравагантными. И Воспламенитель Звездной Энергии, и Боевая Броня Судьбы могли быть использованы против оппонентов Царства Святого Бойца, а ведь «Великие Императорские Генералы» из разных стран мира находились на пике Царства Святого Бойца. Людей, которые были сильнее их, было немного, и они находились далеко друг от друга.

Боевая Броня Судьбы имела еще более удивительный эффект с соответственно удивительной ценой. За 2400 Энергии Судьбы, она может повысить пользователя из Царства Императорского Бойца в Царство Святого Бойца. Хотя это было просто изменение в сферах, это различие было таким же огромным, как и разница между небом и землей для Ван Чуна.

По крайней мере, Искусство Творения Великого Неба Иньян в Царстве Императорского Бойца полностью отличалось от Искусства Творения Великого Неба Иньян в Царстве Святого Бойца.

Времени было мало, и Ван Чуну понадобилось всего несколько минут, чтобы избавиться от колебаний. Сначала он потратил 80 очков энергии судьбы на боевую броню, после чего потратил 1400 очков, улучшая ее до боевой брони судьбы, а затем еще 1000 очков на улучшенную броню и, наконец, 80 очков на дополнительное улучшение.

В общей сложности Ван Чун потратил 3760 очков Энергии Судьбы.

У меня осталось 270 очков Энергии Судьбы. — молча подсчитал Ван Чун.

Чем сильнее были способности, тем больше энергии Судьбы им требовалось, поэтому Ван Чун не смел поспешно тратить оставшиеся очки.

Бузз!

После всего этого Ван Чун наконец открыл 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 779. Aтаки Даяна Мангбана!**

— Лорд Маркиз, вашe совершенствование закончено?

В глазаx Ли Сие мелькнуло удивление, и он заметил, что Ван Чун ослабевает.

— М-м.

Ван Чун кивнул.

— Сколько времени прошло? Что-нибудь случилось?

— Лорд Маркиз начал медитировать всего несколько минут назад. Даже двадцать секунд не прошло. — сказал Ли Сие. — Что касается тибетцев… пока ничего.

— Ой?

Ван Чун был ошеломлен, поскольку теперь он понял, почему Ли Сие выглядел удивленным. Хотя он чувствовал, что прошло много времени, на самом деле прошло всего двадцать секунд… В глазах Ли Сие он едва успел сесть.

Но течение времени в ментальном пространстве всегда отличалось от потока времени в реальности.

Буууум!

Пока они разговаривали, от тибетской армии раздался жалобный рог, эхом разносящийся по полю битвы. В отличие от предыдущих звуков, этот рог нес в себе удушающее давление.

Бузз!

Земля начала дрожать, и даже трава перед Ван Чуном и Ли Сие начала шуршать.

Выражение лица Ван Чуна стало серьезным, и он сразу же встал.

— Передай мой приказ, чтобы все солдаты собрались! Даян Мангбан собирается атаковать! — Строго сказал Ван Чун.

Почувствовав серьезность в голосе Ван Чуна, Ли Сие быстро улетел. В тот момент, когда он ушел, кайф! Ништяк! Мощная аура вышла из тибетской армии, находящейся за две тысячи чжан от них, ясная и отчетливая аура. Осмотревшись, Ван Чун увидел, как черный поток тибетской армии разделился на части, позволив белому коню с алыми копытами вырваться наружу.

На этом боевом коне восседала знакомая фигура, глаза которой были прикованы к Ван Чуну. Даже на таком расстоянии Ван Чун мог почувствовать леденящее кровь намерение убийства и зловещую ауру вокруг него.

Атака наконец начинается?

Ван Чун сразу же узнал Даяна Мангбана.

Несмотря на то, что он дважды побеждал Даяна Мангбана, Ван Чун не расслаблялся. Даян Мангбан был известным генералом У-Цана, смелым, жестоким генералом и У-Цана, «Богом войны Асурой».

В этих двух предыдущих инцидентах Ван Чун использовал схемы или групповые атаки для борьбы с Даяном Мангбаном, но они никогда не участвовали в настоящей кавалерийской битве.

Что еще более важно, Даян Мангбан был человеком, который учился на каждом опыте, и без белого тумана ячменного порошка Ван Чун не смог бы использовать еще один взрыв пыли, чтобы справиться с ним.

— Ублюдок, твоя смерть предрешена!

Хотя Даян Мангбан ничего не сказал, Ван Чун ясно видел убийственное намерение в его глазах. Бззт! Даян Мангбан поднял правую руку, давая сигнал для другой силы кавалерии бежать.

Каждый солдат этой силы ехал на чрезвычайно мускулистой лошади, больше во всех аспектах, чем окружающие горные скакуны.

Их выпуклые мышцы содержали взрывную силу.

И их наездники также отличались от остальной части тибетской кавалерии.

Из-за климата плато большинство тибетцев были ниже среднего ханя, но каждый из этих всадников был чрезвычайно высок, а их глаза были темными и жестокими. Просто стоя в своих рядах, они источали убийственную и зловещую ауру, которая взмывала в небо и оказывала сильное давление.

Никакая обычная кавалерия не могла источать такую интенсивную ауру. Единственной силой, которая могла сравниться с ними на всем плато, была пятитысячная кавалерия Ушана Ван Чуна.

— Белые Храбрецы!

Вдалеке несколько офицеров из армии протектората Цыси прищурились, и шептали это имя. Особенно пострадал Хеба Е. Его зрачки сжались до булавочных головок.

Никто не имел более глубокого впечатления о Белых Храбрецах, чем армия протектората Цыси. Чтобы узнать силу и свирепость Белых Храбрецов под командованием Даяна Мангбана, погибли пять тысяч солдат и генерал Пулан Хэ.

Для армии протектората Цыси это событие стало кошмаром. Хотя там было только около двух тысяч Белых Храбрецов, каждый из них был как демон из подземного мира.

Хотя солдаты армии протектората Цыси дрались без пощады, они были брошены в небо, как тряпичные куклы перед Белыми Храбрецами. Хотя они шли мощными группами, они не смогли остановить наступление Белых Храбрецов.

Эта впечатляющая сила, пугающая техника и бездушное сердце… Даже ветераны Цыси дрожали от страха перед мощью Белых Храбрецов.

Это была кровавая ночь, которую никто из них не хотел вспоминать, включая Хебу Е и других офицеров армии протектората Цыси.

Бузз!

Казалось, время остановилось. Все глаза были направлены на руку Даяна Мангбана, опускающуюся вниз. Румбл! Земля вздрогнула, и пять тысяч стойких и гордых Белых Храбрецов пронеслись мимо Даяна Мангбана, как могучий потоп.

Они медленно начали набирать скорость, а затем внезапно ускорились, с грохочущими о землю копытами. Через несколько секунд Белые Храбрецы достигли полной скорости.

Земля дрожала, и пыль вздыбивалась. Их было всего пять тысяч, но, когда эти Белые Храбрецы начали атаковать, они, казалось, смогли покрыть землю и свергнуть горы. Не похоже, чтобы их было пять тысяч, а пятьдесят тысяч или даже больше.

Игого!

Когда Белые Храбрецы напали, за ними послышался крик. В белом пятне Даян Мангбан выбежал из-за армии, уходя последним, но прибывая первым.

Кланг! Металлический стук наполнил воздух, и когда передние копыта божественного коня ударили в землю, темно-красный ореол начал быстро расширяться, как вихрь от ног Даяна Мангбана.

Мир, казалось, был лишен звука, и могучий ореол окутал поле битвы. В мгновение ока огромный военный ореол разросся до ног каждого Белого Храбреца.

Их энергия мгновенно раздулась до невероятных размеров. Мало того, этот темно-красный ореол слил воедино все их энергии, превратив их в единую неподвижную крепость.

Бузз!

Вдалеке даже тихий Фуменг Линча не мог не выразить удивления.

— Этот Даян Мангбан… действительно имеет некоторые способности!

Заветный генерал Фуменга Линча Пулан Хэ был убит Даяном Мангбаном, как и пять тысяч его солдат. Хотя Фуменг Линча использовал Даяна Мангбана для борьбы с Ван Чуном, глубоко в его сердце, его желание убить Даяна Мангбан было не меньше, чем у Ван Чуна.

Но, несмотря на это, Фуменг Линча должен был признать, что Даян Мангбан был по-настоящему пугающим противником.

Этот мощный ореол не был чем-то, что могла выдержать обычная кавалерия. Только это доказывало, что с точки зрения подготовки Даян Мангбан был намного выше обычных командиров.

Фуменга Линча также хвалили за его способность обучать солдат, и его войска всегда были чрезвычайно дисциплинированными. Именно по этой причине, несмотря на то, что в протекторате Цыси было не так много солдат, он смог надежно защитить Цыси.

И империя У-Цан, и Западно-Тюркский каганат не могли ничего сделать против протектората Цыси, курируемого Фуменгом Линча.

Но даже солдаты, обученные Фуменгом Линча, не стоили Белых Храбрецов Даяна Мангбана.

Даже Фуменг Линча должен был это признать.

Если бы он сражался с пятью тысячами Белых Храбрецов Даяна Мангбана, Фуменг Линча определенно должен был бы приложить все свои усилия и строго контролировать своих солдат.

— Дусун Мангпоче мог бы быть сильнее, но он не такой хороший командир, как Даян Мангбан. Для У-Цана иметь такого человека — действительно катастрофа для моей Великой Династии Тан и Цыси. Если есть шанс, когда Ван Чун умрет, я должен убить его как можно быстрее, чтобы он не стал еще большей проблемой.

Глаза Фуменга Линча пылали яростным и убийственным светом.

......

— Готовьсь!

Когда пять тысяч Белых Храбрецов приблизились в кипящем облаке пыли, Ван Чун махнул рукой, с мрачным взглядом в глазах.

Он никогда не недооценивал своих противников, тем более такого сильного противника, как Даян Мангбан.

— Ли Сие, приготовься использовать Формирование Десять Атак Десять Побед! — Торжественно приказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

Ли Сие знал, что Ван Чун был серьезен, и быстро пошел договариваться.

За все время, проведенное с Ван Чуном, Ли Сие никогда не видел его таким серьезным. В прошлом, независимо от противника, с которым он сталкивался, он всегда казался собранным и уверенным, но с Даяном Мангбаном он был совершенно другим.

Ли Сие чувствовал, что Ван Чун был особенно осторожен с Даяном Мангбаном.

Ван Чун почувствовал, что Ли Сие был удивлен, но решил не объяснять.

В своей прошлой жизни он мало общался с Даяном Мангбаном, но слышал слишком много историй о нем. Даян Мангбан был безумцем, но он также был чрезвычайно грозным противником. В конце концов он стал Великим Императорским Генералом У-Цана, и был даже сильнее, чем ДуСун Мангпоче.

Было слишком много историй о городах и странах, которые он разрушил.

И кроме того, тот, кто мог привести пять тысяч Белых Храбрецов к остановке наступления арабских мамлюков после поражения Тана, не мог быть посредственным человеком.

Любой противник, который осмелился смотреть на него свысока, только навлекал на себя 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 780. Белые Xpабрецы, Великoе Бонcкое Формирование!**

— Все солдаты, слушайте мой приказ!

Громкий голос быстро поднялся из-за Ван Чуна. По приказу Ли Сие пятитысячная конница Ушан быстро начала сдвигаться.

Игого! Когда лошади заржали и загремели доспехи, кавалерия Ушана быстро завершила смену формирования. В одно мгновение аура армии трансформировалась, и холодная и жестокая аура начала подниматься в небо.

Простая смена формирования мгновенно привлекла внимание всех зрителей к этой битве. Даже трава вокруг кавалерии Ушана начала источать мрачную и унылую ауру.

— Милорд, что там происходит?

— Такая густая извергская энергия! Что делает этот паршивец?

— Эта конница Ушана не кажется нормальной.

Люди из протектората Цыси быстро заметили преобразование кавалерии Ушана. На этом напряженном поле битвы смена сил на любой стороне привлекла бы внимание каждого.

Никто не понимал, что делает Ван Чун. Несмотря на то, что кавалерия Ушана даже не начала атаковать, они казались еще более опасными и жестокими, чем раньше.

Прямо сейчас любой, кто смотрел на силы Ван Чуна, даже на больших расстояниях, инстинктивно чувствовал глубокое беспокойство. Если бы они внимательно посмотрели, они бы даже почувствовали, что пять тысяч кавалеристов Ушана высвобождают невидимую энергию, которая размывает воздух вокруг них.

Никто из них никогда не сталкивался с такой ситуацией раньше.

Хотя они и не знали, что все это значит, каждый мог почувствовать, что кавалерия Ушана стала чрезвычайно грозной.

— Кажется, это какая-то формация…

Среди генералов Цыси никто не был более опытным, чем командующий западным фронтом Хеба Е. Его зрачки сузились в крошечные дыры, и он уставился на кавалерию Ушан.

Хеба Е знал почти все формирования Великого Тана, как тыльную сторону своей руки, и он один мог использовать несколько из них, как того требовала ситуация.

Хеба Е провел много лет в кампаниях в западных регионах, и мало кто мог сравниться с ним в этом аспекте. Но даже Хеба Йе не мог распознать то, что использовал Ван Чун.

Судя по ауре, это был определенно боевой отряд высшего класса, поэтому не было никаких причин, по которым он не должен был его видеть или хотя бы слышать о нем.

— Милорд…

Хеба Е подсознательно обратился к генеральному защитнику Цыси Фуменгу Линча. С точки зрения опыта, никто не мог превзойти Фуменга Линча.

Он был Генеральным Защитником Цыси, одним из немногих и самых элитных Великих Генералов Великого Тана, и, вероятно, он знал очень много.

Но, к удивлению Хебы Е, он увидел Фуменга Линча с сильно сморщенной монобровью, пристально смотрящим в сторону Ван Чуна.

Оказалось, что он был также озадачен.

Ошеломленный, Хэба Е на мгновение потеряла дар речи.

......

— Милорд!

Фуменг Линча и армия протектората Цыси были далеко не единственными, кто был обеспокоен изменением в армии Ван Чуна. В тот же момент в тылу тибетской армии генералы стали серьезными и начали смотреть в сторону ДуСуна Мангпоче.

Даян Мангбан и его пять тысяч Белых Храбрецов, по общему признанию, были грозными, но кавалерия Великого Тана Ушана также испускала ауру свирепости и, испытав неудержимый галоп этих пяти тысяч Танцев, наблюдающие стали свидетелем того, как они срубили тибетцев, словно те были сорняками. С тех пор никто не смел их недооценивать.

Те трупы, которые все еще покрывали поле битвы, были ценой недооценки Тана.

ДуСун Мангпоче молчал, выражение его лица было таким же спокойным, как древний колодец. Но те офицеры, которые были знакомы с ним, ясно заметили, что, когда силы Ван Чуна изменили форму, Дусун Мангпоче наклонился вперед, и его мышцы напряглись. Но он очень быстро расслабился, восстанавливая свое нормальное самообладание.

— Милорд, с этим Танцем нелегко справиться. Что если мы отправим солдат, чтобы усилить генерала Даяна? — Нервно сказал Дусуну Мангпоче тибетский генерал.

Когда они услышали, что Хуошу Хуйцан и Далун Руозан проиграли на юго-западе этой юности Великого Тана, большинство из них не поверили в это, но после того, как стали свидетелями этого немыслимого взрыва, все они посчитали, что, казалось бы, «обычный» юноша превратился в бога.

— Не нужно!

Глаза ДуСуна Мангпоче на мгновение вспыхнули.

— Пяти тысяч Белых Храбрецов Даяна Мангбана уже более чем достаточно. Его пять тысяч солдат — наша самая сильная армия. Если даже Даян Мангбан не сможет ничего сделать с Таном, отправка большего количества солдат просто увеличит наши потери.

— Но когда Далун Руозан и генерал Хуошу Хуйцан…

Тибетский генерал хотел сказать больше, но его быстро прервал Дусун Мангпоче.

— Далун Руозан — это Далун Руозан, а Даян Мангбан — это Даян Мангбан, а солдаты Королевской Линии Нгари намного уступают этим пяти тысячам Белых Храбрецов! — Спокойно сказал ДуСун Мангпоче, но потом он кое-что вспомнил, и его монобровь слегка сморщилась. — Но то, что вы говорите, разумно. Жагонг, поведите пять тысяч солдат на помощь.

— Да, Милорд. — Ответил тибетский генерал, и быстенько убежал. Румбл! Несколько мгновений спустя от тибетской армии поднялся еще один след пыли, и раздался еще один звук рога. Другая группа из пяти тысяч тибетских кавалеристов скакала вслед за пятью тысячами Белых Храбрецов.

......

— Милорд, тибетцы послали больше людей!

Сюй Кейи начал нервничать, увидев второе облако пыли, и подсознательно повернулся к Ван Чуну.

— Не беспокойся об этом!

Лицо Ван Чуна было холодным и бесстрастным. На этот раз его стратегической целью был Даян Мангбан и его пять тысяч Белых Храбрецов. Если он достигнет этой цели, тогда он позаботится о пяти тысячах дополнительных тибетских кавалеристов.

— Готовься! Атака по моему сигналу!

Ван Чун поднял руку, его взгляд был прикован к далекому Даяну Мангбану. Пять тысяч Белых Храбрецов скакали полным галопом, и возглавлял атаку Даян Мангбан со стальными глазами. Он один источал ауру, которая пронеслась над землей, которая, казалось, была способна свалить горы.

Как у эксперта по боевым искусствам, сила Даяна Мангбана достигла невероятного уровня, который заставил бы подавляющее большинство мастеров боевых искусств опустить головы и дрожать от страха.

Но Даян Мангбан не заботился об этом. Выражение его лица было решительным, его взгляд остановился на далеком Ван Чуне, как будто в этом мире не существовало ничего, кроме убийства Ван Чуна. Он ничего не видел и не отвлекался, что бы ни случилось вокруг него. Даже пять тысяч человек подкрепления от ДуСуна Мангпоче не смогли вызвать его волнения.

— Давай! Этим ударом я раздроблю твои кости в порошок!

Даян Мангбан стиснул зубы, а его стремление к убийству резко возросло.

Хотя он казался безумным, Даян Мангбан был на самом деле тем, кто предпочитал, чтобы все планы были составлены до начала действий, а его планы были идеальными. У него было стадо яков, ячменная мука, целая армия… Лев все еще использовал свою силу, и выслеживал кролика, но именно потому, что он сделал это, Ван Чун воспользовался шансом создать тот самый разрушительный взрыв,

Для гордого Бога Войны Асуры У-Цана, которым был Даян Мангбан, двадцать тысяч смертей были полным позором.

Таким образом, в этом нападении Даян Мангбан отбросил все планы и осторожность. Независимо от того, какие уловки имел Ван Чун, он использовал бы абсолютную силу, чтобы раздавить его в пыль. На этот раз не было никаких барьеров. На этом плоском и открытом плато ничто не могло преградить ему путь.

— Все солдаты, примите Великое Формирование Бонни и Клайда!

Даян Мангбан прижал свое тело к задней части лошади, его глаза замерцали диким светом, и он поднял руку в воздух! Румбл! Приблизительно в тысячу чжан от войск Ван Чуна пять тысяч Белых Храбрецов внезапно вскрикнули и начали менять свое формирование, а лучи света вырвались из их тел.

Бузз!

В одно мгновение пять тысяч Белых Храбрецов умело разошлись в разные стороны, принимая совершенно новое строение, продолжая атаковать. Это была не формация тибетского эшелона, а мощная формация, которую никогда раньше не видели.

— Ом!

— Ма!

— Ни!

— Пад!

— Мэ!

— Хум!

В тот момент, когда они приняли формирование, пять тысяч Белых Храбрецов покрылись мрачной пеленой. В воздухе неожиданно заговорил древний загадочный голос из глубины пространства-времени. Каждый из шести слогов, которые он произносил, нес взрывную силу, которая поддерживала Белых Храбрецах.

Когда прозвучал шестой и последний слог, Белые Храбрецы претерпели фундаментальную трансформацию. Эта и без того грозная сила кавалерии мгновенно взлетела до удивительных высот.

Энергия, столь огромная, как горы и моря, вырвалась из Белых Храбрецов, угрожая утопить в себе весь мир.

Эта аура была настолько сильна, что даже далекий Фуменг Линча и его армия протектората Цыси испытали огромное давление. Казалось, эти пять тысяч солдат атаковали не Ван Чуна, а их самих.

— Что это за формирование?!

Даже Фуменг Линча слегка побледнел от ее вида.

Он давно слышал о репутации Даяна Мангбана, но, поскольку Империя У-Цан находилась на крайне изолированном плато и не имела большого взаимодействия с окружающими странами, посторонние не имели особых особенностей в ее интерьере. В дополнение к этому, факты о том, что Даян Мангбан был не так знаменит, как Великие Генералы, такие как Дусун Мангпоче, и что он редко проводил кампании в Цыси, даже такой Великий Генерал, как Фуменг Линча, никогда не делал его целью для наблюдения.

Но когда он стал свидетелем трансформации Белых Храбрецов, Фуменг Линча понял, что был неправ. Он действительно недооценил этого человека. Возможно, Даян Мангбан был не так знаменит, как ДуСун Мангпоче, но он был сильным мастером боевых искусств и грозным полководцем, и он знал чрезвычайно могущественные формирования. Если нужно было ранжировать их по уровню угрозы, он определенно был выше ДуСуна Мангпоче, а не ниже.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 781. Битва cильнейшей кавалеpии!**

— Кавалеристы из Ушана в опасности!

Хеба Е и другие генералы армии протектората Цыси с тревогой смотрели на, казалось бы, неудержимых Белых Храбрецов. Хотя они были против Ван Чуна, и, хотя Ван Чун оскорбил их генерального защитника, все они не могли не чувствовать к нему симпатию.

В конце концов, все они были людьми Великой Династии Тан, и, кроме того, армии протектората Цыси в конечном итоге придется сражаться и с Даяном Мангбаном.

Румбл!

Земля вздрогнула под натиском Белых Храбрецов, их пять тысяч выглядели как армия из десятков тысяч, их импульс было не остановить. Если Белые Храбрецы могли сражаться против двух или трехкратного их числа, то эти Белые Храбрецы, находящиеся в строю, наконец демонстрировали способности, достойные их статуса стражей королевской столицы, защитников Тибетского нагорья, самых сильных из всех солдат У-Цана.

Прямо сейчас Белые Храбрецы были способны бороться против восьми, девяти, даже десяти противников на одного.

Это было истинное лицо той ужасающей армии, которая могла бороться с элитными арабскими мамлюками.

Земля тряслась так сильно, что, казалось, была готова рассыпаться на части. Перед этими Белыми Храбрецами любой командир чувствовал бы бесконечное давление и глубоко укоренившийся страх.

Вот оно наконец!

На другом конце поля битвы, за бесчисленными стальными стенами, глаза Ван Чуна сузились в выражении беспрецедентной гравитации, и он смотрел на нападающих Белых Храбрецов.

Великое Формирование Бонни и Клайда!

Даян Мангбан наконец-то показал строй, с помощью которого он сражался против мамлюков на плато, этот строй спустился со святого храма Великой Снежной Горы, и был самым мощным формированием плато!

«Бонни и Клайд» относится к религии Бонни и Кайда — древнейшей религии Тибетского нагорья. Ее происхождение было намного старше, чем Империя У-Цан, даже старше, чем религия Святого Храма Великой Снежной Горы. (Примечание переводчика: про Бонни и Клайда была шутка, но она затянулась. Вообще Великий Бон. Дальше будет правильно.)

Все тибетцы верили, что Великий Бон 1 был религией, принадлежавшей чрезвычайно древней цивилизации плато, которая давно исчезла, а Великий Бон был существом, похожим на Святой Храм Великой Снежной Горы нынешней эпохи. Вся информация об этой цивилизации, включая религию Великого Бона, полностью исчезла, и было передано только несколько фрагментов информации. Эта информация была сохранена в Святом храме Великой Снежной Горы для тех, кто пришел почтить ее.

Великое формирование Бона было мощным образованием веры в Бона, которую сохранил Святой Храм Великой Снежной Горы, и Белые Храбрецы использовали секретные приемы веры в Бона, чтобы культивировать ее.

Таинственный белый символ, украшающий по бокам коней Белых Храбрецов, был символом Великого Бона.

Это были известия, которые начали появляться с Тибетского плато только в эпоху великого бедствия!

Когда Белые Храбрецы Даяна Мангбана использовали Формирование Великого Бона, они стали самой сильной конной силой на плато, а также одной из самых сильных конных сил в мире! Не много солдат могли стоять на вершине этой возвышенной скалы, одни из них — Белые Храбрецы, а другие — арабские мамлюки.

Кавалерия Ушана Ван Чуна также была одной из них!

Но в прошлой жизни у Ван Чуна никогда не было шансов возглавить кавалерию Ушана в битве против Белых Храбрецов Асуры Даяна Мангбана.

Это тоже хорошо! Хочу посмотреть, чьи солдаты сильнее! Кто действительно может претендовать на то, чтобы иметь самую сильную кавалерию в мире!

Ван Чун, сидевший на своей Белокопытной Тени, уставился на приближающихся Белых Храбрецов с беспрецедентным предвкушением в глазах.

Ко времени его господства в его прошлой жизни звезды всех генералов упали, оставив ночь тусклой. Несмотря на то, что его хвалили как верховного военного святого, непревзойденного в веках и он получил признание своих старших, как у полководца, у него все еще были некоторые сожаления. Он никогда не был в состоянии по-настоящему проверить свои способности против этих могущественных противников.

Кавалерия Ушана была провозглашена кавалерией номер один в мире, титул, который они получили в своих битвах с заграничными захватчиками. Но кавалерия Ушана никогда не сражалась с Белыми Храбрецами Тибетского Плато, никогда не сражалась с арабскими мамлюками, которые победили Великий Тан, Гао Сяньчжи и его армию протекторатов Аньси, и никогда не сражалась против тюркской волчьей кавалерии, поэтому их репутация чувствовалась немного незаслуженной.

Но теперь он наконец смог выполнить одно из своих сожалений.

— Готовьсь!

С помощью лязга Ван Чун обнажил свой меч и направил его вперед, серебристо-белая сталь Вутц сверкнула под темными облаками холодным светом. Энергия его солдат собралась вместе, и формирование Десять Нападений Десять Побед начало меняться.

Раньше формирование было только на его начальной стадии, а сейчас оно внезапно начало излучать энергию, в несколько раз более мрачную и интенсивную.

Пристальный взгляд Ван Чуна был прикован к приближающейся армии, как и к своей пятитысячной кавалерии Ушана.

Тринадцать сотен чжан, двенадцать сотен чжан, одиннадцать сотен чжан, одна тысяча чжан…

По мере того, как Белые Храбрецы приближались, Формирование Великого Бона становилось все быстрее и быстрее, энергия, вырывающаяся из их тел, становилась все сильнее и сильнее. Над ними воздух начал закручиваться, и в воздухе появилась массивная белая свастика — 卍, источавшая древнюю и гнетущую ауру.

Даже на расстоянии это оказывало удушающее психическое давление.

Самое страшное было то, что энергия Белых Храбрецов слилась воедино. Массовая атака пяти тысяч солдат была действительно самой ужасной из всех.

Тем не менее, глаза Ван Чуна оставались спокойными перед лицом этих Белых Храбрецов, неподвижных как гора.

Девятьсот пятьдесят чжан, девятьсот чжан, восемьсот пятьдесят чжан, восемьсот чжан!

Их импульс продолжал увеличиваться, и они приближались, но Ван Чун остался неподвижным. Его глаза были полузакрыты, пока он ждал подходящего момента, и импульс Даяна Мангбана достиг своего пика, когда он больше не сможет уйти назад. На этот раз он не только хотел победить Даяна Мангбана, но и полностью решить эту опасность для Цыси.

Семьсот пятьдесят чжан, семьсот чжан!

Менее двух тысяч метров теперь стояло между ними, расстояние, которое теперь становилось опасным.

Шестьсот пятьдесят чжан, шестьсот чжан!

— Ван Чун, отдай свою жизнь! — Раздался в небе громоподобный голос. Даян Мангбан прижался к спине своего божественного коня, и его копье устремилось вперед.

— Хммм! — Ван Чун фыркнул, одновременно опуская свой меч и давая сигнал к атаке.

Румбл!

Раздался жуткий грохот, и пять тысяч неподвижных кавалеристов Ушана внезапно бросились вперед. В этот момент все остальные звуки исчезли, и все плато показалось тусклым.

Игого!

Лошади закричали, как массивные звери, срывающие маскировку. С силой, способной расколоть горы, кавалерия Ушана ринулась вперед.

КлангКлангКланг! Тысячи ореолов начали спускаться, обвивая копыта конницы Ушана. В одно мгновение первоначально молчаливая кавалерия поднялась на удивительный уровень, их энергия вытеснила давление, исходящее от Белых Храбрецов.

Если кто-то сказал, что аура, излучаемая кавалерией Ушана, была похожа на ауру ребенка по сравнению с Белыми Храбрецами на пике их атаки, то в тот момент, когда Ван Чун отдал приказ, быстрый рост энергии в кавалерии Ушана превратил этого ребенка во взрослого.

Хотя они все еще не могли сравниться с Формированием Великого Бона Даяна Мангбана, они теперь имели право бороться против Белых Храбрецов.

— Чего?!

Зрачки Даяна Мангбана сжались при этом зрелище, а его разум задрожал от шока. Но это было только начало…

Взрыв!

Раздался еще один металлический грохот, и Белокопытная Тень поднялась на ноги. Раздался порывистый ветер, и вспыхнул свет, и темно-красный ореол начал расширяться, распространяясь из-под Белокопытной Тени на всю кавалерию Ушана.

Ореол Сумеречного Жеребца!

Когда кавалерия атаковала, Ван Чун немедленно выпустил этот высший ореол кавалерии. КлангКлангКланг! Три Ореола Сумеречного Жеребца были освобождены, поддерживая всю его армию.

Ван Чун позволил каждому ощутить силу Ореола Сумеречного Жеребца.

Десять чжан!

Пять тысяч кавалеристов Ушана разогнались до невероятной скорости. Скорость, для достижения которой нормальной кавалерии потребуется пятьсот метров, была достигнута кавалерией Ушана всего за десять чжан, тридцать метров.

Двадцать чжан!

Под копытами были потоки воздуха, которые путешествовали более ста чжан. Пять тысяч кавалеристов Ушана уже начали размываться, и достигли ограничения скорости нормальной кавалерии.

Тридцать чжан!

К этому времени кавалерия Ушана достигла скорости, которая оставила бы большую часть конницы ошеломленной и вздыхающей в похвале. Но Ореол Сумеречного Жеребца поддерживал кавалерию Ушана, позволяя ей развиться до еще более высоких скоростей.

Пятьдесят чжан!

Земля содрогнулась. В этот момент кавалерия Ушана была похожа на молнию, оставляя после себя длинные белые следы, и все же они становились все быстрее…

— Как они могут быть такими быстрыми?!

Взрывная скорость и мощь конницы Ушана ошеломили всех. Солдаты Протектората Цыси были встревожены и подсознательно выпрямились. С другой стороны, глаза Дусуна Мангпоче свело судорогой.

Все знали, что кавалерия тем сильнее, чем быстрее. Они никогда не видели и не слышали о чем-то подобном, чтобы кавалерия достигла таких высоких скоростей в течение всего пятидесяти чжан.

И пять тысяч кавалеристов Ушана только ускорились.

Восемьдесят чжан!

Облака пыли, вызванные армией, теперь поднялись в воздух на сто футов.

Сто чжан!

Кавалерия Ушана наконец достигла максимальной скорости, и земля, казалось, стонала от их власти. В этот момент скорость кавалерии Ушана полностью превзошла Белых Храбрецов Даяна Мангбана, достигнув высоты, которой не достигала ни одна другая кавалерия в мире.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бон — это религия Тибета, которая традиционно утверждает, что существовала до прихода буддизма в Тибет и, как утверждается, была религией династии Чжанчжун. В настоящее время религия Бона разделяет многие общие учения и терминологию с тибетским буддизмом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 782. Дecять нападений, десять побед!**

— Невозможно!

B этот момент зубы Даяна Мангбана были сжаты, его глаза наполнились шоком. Формирование Великого Бона было тайным искусством Святого Храма Великой Снежной Горы и принадлежало древней религии плато. Только благодаря его свойствам Белые Храбрецы смогли достичь такой ужасающей максимальной скорости.

Это была почти максимальная скорость, которую могла достичь любая кавалерия, и Даян Мангбан не знал ни одной кавалерии, которая могла бы быть быстрее, чем его Белые Храбрецы.

Но в течение ста чжан Ван Чун превысил этот предел и разрушил его.

И все же это был еще не конец. Бум! Вспышка света, и внезапно из кавалерии Ушана вырвалось намерение убийства, столь же обширное, как море.

Формирование Десять Нападений Десять Побед!

Это было формирование эпохи великого бедствия, созданное из объединенной сущности бесчисленных образований и объединенного интеллекта бесчисленных людей. Она была провозглашена одним из сильнейших военных формирований в этом апокалиптическом мире, и теперь впервые в этом мире она раскрыла свою силу и славу.

— Десять Нападений Десять Побед! Дьяволы плачут, а боги побеждены!

Во время великого бедствия было десять высших формирований поля битвы, отфильтрованных от тысяч мировых формирований и далее улучшенных и усовершенствованных. Эти формирования находились на вершине как короли формирований, и одним из них было формирование Десять Нападений Десять Побед.

— Десять Нападений Десять Побед: Дьяволы плачут, а боги побеждены. — была фраза, описывающая ужасающую наступательную силу этого формирования. Почти ни одно образование не могло его остановить.

Это была чисто атакующая техника, острая и жестокая, вне всякого сравнения. Получив это образование, Ван Чун изменил его еще больше, чтобы сделать его еще более мощным.

В то же время он сделал его более подходящим для своей кавалерии Ушана, превратив его в одну из самых сильных группировок человечества против заграничных захватчиков.

Ван Чун использовал это формирование, чтобы создать множество легенд, руководя своей кавалерией Ушана, убивая бесчисленное количество тех заграничных захватчиков, которые обладали такой невероятной жизненной силой и такой грозной защитой, что на ранних стадиях они, как говорили, были бессмертными.

И хотя формирование Десять Нападений Десять Побед было не самым мощным из десяти великих боевых формирований, оно было наиболее подходящим для прорыва вражеских соединений и разрушения оборонительных сооружений. Кроме того, кавалерия Ушана только что была обучена и ее не сдерживали в бесчисленных битвах, поэтому им было бы очень трудно тренироваться в любой из десяти других формирований. Это формирование было единственным, лежащим в пределах их возможностей.

Именно по этим причинам Ван Чун выбрал Форму Десять Нападений Десять Побед.

Но даже в этом случае сила этого формирования была практически бесподобна в этом мире.

Тибетские латные доспехи были самыми толстыми в мире, и ни одна другая страна не могла с ними сравниться в этом, и формация Великого Бона идеально подходила для этого аспекта. Хотя это было грозное наступательное и оборонительное образование, оно было особенно сильным в обороне. Именно этим методом Даян Мангбан смог привести Белых Храбрецов к победе над арабскими мамлюками.

Это была и модельная кампания, и чрезвычайно влиятельная, поэтому каждый, кто изучал военное искусство, должен был ее изучить. Будучи последним великим маршалом Центральных равнин, Ван Чун исследовал все кампании мира и применяемые в них стратегии и тактики, и эта битва была среди них.

Ван Чун проанализировал формирование Великого Бона и определил, что, хотя его наступательные способности не были выдающимися, его защитная сила в сочетании с доспехами Тибетского Плато создавала бесподобную оборону. Это была идеальная контратака мамлюкам, у которых были жестокие атаки, но слабая защита.

Это было похоже на то, как самое острое копье сталкивалось с самым жестким щитом. Образование Великого Бона было тем щитом, и любой, кто не смог сломать его, в конечном итоге был бы просто избит до смерти. Это была легендарная битва, столкновение сильнейшей кавалерии в мире с уникальной географией плато.

В своем анализе Ван Чун определил, что, если он хочет разобраться с Белыми Храбрецами, лучшим методом будет использование формирования Десять Нападений Десять Побед.

Хотя это образование не было самым сильным из десяти, возможно, даже самым слабым, оно было самым мощным атакующим формированием. До тех пор, пока можно было рассеять Тибетскую Великую Формацию Бона и рассеять ее бафф, Белые Храбрецы, хотя и были грозными, не были такими страшными.

Таким образом, формация Десять Нападений Десять Побед была действительно лучшим выбором для общения с Даяном Мангбаном.

Бузз!

Из пяти тысяч кавалеристов Ушана стала исходить мощная энергия, способная стоять на равных с Белыми Храбрецами.

Раньше кавалерия Ушана могла считаться элитой среди элиты, но теперь их сила возросла до такой высоты, что теперь они могут быть причислены к лучшей кавалерии мира.

— Ублюдок! Такого не может быть!

Даян Мангбан скрежетал зубами, злясь на это зрелище. Белые Храбрецы были стражами королевской столицы, одной из лучших кавалерийских сил империи У-Цан.

Все Белые Храбрецы были отобраны вручную, и Даян Мангбан заплатил огромную цену, чтобы воспитать эту высшую силу.

Из всей кавалерии империи У-Цан Даян Мангбан отобрал только пять тысяч, и он выгулял их вокруг соседних стран, ведя бесчисленные войны, чтобы обучить и отточить их в нынешних Белых Храбрецов.

С нынешней силой Белых Храбрецов Даян Мангбан был уверен, что он может пойти против армии из пятидесяти тысяч человек и одержать решительную победу.

В сознании Даяна Мангбана было мало солдат, которые могли бы сравниться с Белыми Храбрецами, возможно, ни одного.

Но Даян Мангбан никогда не предполагал, что на границе плато, с которой он был так хорошо знаком, он столкнется с элитной силой кавалерии, которая была на том же уровне, что и его Белые Храбрецы, и это была сила Тана, принадлежащая этому Ван Чуну. которого он должен был убить.

Это было совершенно неприемлемо для Даяна Мангбана.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Убейте их всех! Не оставляйте ни одного живым! — Выкрикнул Даян Мангбан, со вспышкой намерения убийства в глазах. Несмотря ни на что, он не мог позволить другим силам кавалерии находиться на том же уровне, что и его Белые Храбрецы.

Румбл! Копыта Белых Храбрецов гремели, и они скакали, как стрела в полете, к Ван Чуну и его пяти тысячам кавалеристов Ушана.

На этой стадии битвы не осталось места для отступления.

— Ли Сие, следуй за мной! — Приказал Ван Чун. Его глаза мерцали, когда он смотрел на Даяна Мангбана и Белых Храбрецов.

— Да, лорд маркиз!

Энергия Ли Сие была похожа на бурю, и он внимательно следил за Ван Чуном. Пять тысяч кавалеристов Ушана продолжали прибавлять в скорости и импульсе, заставляя мрачную и унылую энергию подниматься в небо, а воздух крутиться и искажаться.

Бузз!

Когда энергия кавалерии Ушана достигла своего пика, в воздухе над ними внезапно появилось массивное золотое копье, острие которого было направлено на Тибетских Белых Храбрецов.

Мало того, через мгновение после того, как появилось это золотое копье, через десять с чем-то чжан появилось второе, а затем третье, немного более тонкое копье, а затем четвертое, пятое… Десять массивных копий появились над армией, как стая акул, и все они были нацелены на белых храбрецов.

Десять Нападений Десять Побед!

Эти десять копий были самой сильной атакой этого формирования!

Пятьдесят чжан, сорок чжан, тридцать чжан…

Когда две армии приблизились, все остальные увидели зрелище. Несколько десятков подчиненных, которых Фуменг Линча привел с собой, были полностью очарованы этим видом, даже забыв дышать. В тылу тибетской армии Дусун Мангпоче подсознательно выпрямил свое тело, мышцы его шеи напряглись, и он наблюдал с пристальным вниманием.

Вся тибетская армия была окутана гробовой тишиной, каждый солдат наблюдал, как приближались эти две кавалерийские силы примерно одинаковой мощности.

Грохот копыт заглушил все остальные звуки, превратившись в самое громкое существование на поле битвы.

Двадцать чжан, десять чжан…

Напряжение в воздухе достигло беспрецедентного уровня. Две армии могли видеть намерение убийства в глазах своих врагов, желание убить их. Ван Чун даже видел, как на лбу Даяна Мангбана выпирали вены и черные подковы на его божественном коне. Он даже мог слышать тяжелое дыхание Даяна Мангбана.

Добро или зло, правильно или неправильно — сейчас самое время это испытать!

Когда грохот копыт наполнил его уши, Ван Чун внезапно наполнился беспрецедентным желанием сражаться.

Исчезли обиды между Великим Таном и У-Цаном: Отброшены были миссии Камня Судьбы. Как чистый воин, как Святой Войны, который жил только для битвы, Ван Чун имел всепоглощающее желание сражаться с этими известными генералами, бригадными генералами и великими генералами, с которыми он никогда раньше не сражался. Он хотел проверить свою силу против этих элитных армий.

Это были сожаления из прошлой жизни Ван Чуна, но теперь он наконец смог исполнить свое желание.

… Я дам вам понять, что значит быть самой сильной кавалерией!

Глаза Ван Чуна вспыхнули грозной решимостью.

Румбл!

Внезапно произошел крупный крах, две кавалерийские силы врезались друг в друга, как две яростные волны. В этот момент время, казалось, остановилось, а затем прогремел гром. Как будто гигантская и невидимая рука ударилась о землю, и все плато вздрогнуло.

Когда окружающий мир содрогнулся, лязг! никто не заметил, что молочно-белый ореол начал расширяться под ногами Ван Чуна, быстро распространяясь на Белых Храбрецов.

Энергия Белых Храбрецов пошатнулась, и она начала падать. Кланг! После первого ореола пришел второй.

Проклятие Поля Битвы и Проклятие Генералов — в этом столкновении Ван Чун немедленно выпустил два своих сильнейших ореола.

Румбл!

Мир продолжал трястись и колебаться, дул ветер, и пять тысяч Белых Храбрецов столкнулись с пятью тысячами кавалеристов 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 783. Жecтoкая битва!**

Игого!

Ревел ветер, плакали лошади. Боевой конь врезался в боевого коня, скимитар сталкивался с мечом, Звездная энергия врезалась в Звездную Энергию, ореол сталкивался с ореолом…

Все эти звуки смешались и переплелись, и все поле битвы погрузилось в хаос.

Использование боевых лошадей стало теперь ясно. Все Белые Храбрецы использовали самых доблестных высокогорных скакунов плато, каждый из которых обладал крепким телосложением, с чрезвычайно крепкой плотью и выпуклыми мышцами, и был кремом урожая.

Если бы они шли против обычных боевых лошадей, Белым Храбрецам понадобилось бы всего лишь одно столкновение, чтобы сломать кости и разбить мускулы лошадей своих противников, но кавалерия Ушана ехала на своих собственных мощных боевых лошадях. Это были лучшие кони тюркской степи, способные сражаться с арабскими боевыми лошадьми.

Бум! Бум! Бум!

В этом столкновении боевых лошадей специально отобранные высокогорные скакуны Даяна Мангбана фактически не смогли получить никакого преимущества над тюркскими боевыми лошадьми Ван Чуна.

— Убью!

— Убей этих Танцев!

— Никто не может наступить на наше плато, и никто не может унизить нашего генерала! Убить их всех!

Тибетские Белые Храбрецы безумно выли, их скимитры свистели, и рубили воздух. У них была славная история на плато, они победили бесчисленные иностранные армии, разбили стены столицы за столицей, убили известного генерала за генералом и заставили бесчисленное множество солдат дрожать от страха.

Это была великолепная запись Белых Храбрецов, запись, которой они все гордились!

В западных регионах никто не мог их остановить, и ничто не могло их сломить. Это было убеждение, которым обладали все Белые Храбрецы.

Но теперь эти стражи королевской столицы, самой сильной кавалерийской силы на плато, наконец поняли, что в этом мире существует другая сила, равная им.

Как и они, эти люди были также самой элитной силой кавалерии.

Взрыв!

Воздух завибрировал и полетели искры. Ятаган, усиленный энергией атаки, ударил врага напротив, но затем вспыхнула вспышка света. Этот ятаган, который обычно мог расколоть все, с чем встречался, был заблокирован тонким мечом.

Этот меч казался не очень выносливым и не очень большим, но его серебристо-белый край передавал невероятную энергию. Он легко заблокировал решительный удар ятагана Белого Храбреца, и сам меч даже не дрогнул, словно укоренившись в воздухе.

— Как это могло случиться! Когда эти люди из города Ушан стали такими могущественными?

Этот Белый Храбрец со шрамом на лбу задрожал от шока. Он участвовал в ночных набегах на Город Стали и даже был одним из тех, кто взбирался по стенам, чтобы присоединиться к Даяну Мангбану в нападении.

В то время даже двое или трое охранников Города Стали не работали вместе. В конце концов, охранникам все еще нужна была сила баллист, чтобы подавить их. Кроме того, они тогда атаковали город, поэтому не смогли показать всю свою силу.

Он обнаружил, что невозможно поверить, что на этой открытой местности, где они могли бы использовать свою максимальную силу, эти слабые Танцы смогли сражаться с ними на равных.

— Хм, идиот, ты действительно думал, что в Великом Тане не было никого, кто мог бы противостоять тебе? — Сказал насмешливый голос. Прежде чем шрамы Белого Храбреца смогли среагировать, в его поле зрения возник кавалерийский ботинок. Из-под лошади противника поднялся удар, и одним ударом этого Белого Храбреца послали в полет с его высокогорного коня.

— Невозможно!

Белый Храбрец рухнул на землю, несколько раз перекатился, прежде чем вскочить на ноги, его сердце все еще было ошеломлено тем, что только что произошло. Будучи одним из лучших всадников У-Цана, который участвовал в уничтожении многих маленьких стран, этот Белый Храбрец был чрезвычайно опытным, но никогда не сталкивался с кем-то, кто сражался подобным образом.

Этот удар из-под живота лошади был таким странным и от него невозможно было защититься. Он никогда не представлял себе атаку с этой точки зрения. Даже те элитные турки, которые преуспели в подобных битвах, никогда не использовали такой метод атаки.

Это был всадник Центральных равнин, но он был таким ловким, что его мастерство было даже лучше, чем у турка!

— Мне лень иметь дело с тобой. Просто знай, что ты нашел не того человека, и столкнулся с лордом маркизом!

Ушан на лошади ухмыльнулся перед взлетом. Эти тибетцы были слишком тщеславны. Они даже не могли заметить разницу между Танцами, даже не могли видеть, что они боролись с целой новой группой людей.

У конницы Ушан была жесткая стратегия. В бою они могли беспокоиться только о нападении, и они, конечно, не могли остановиться или вернуться, чтобы преследовать кого-то.

Спешившиеся тибетцы будут оставлены для кавалеристов Ушан, едущих позади них.

Бум! Бум! Бум!

Две армии продолжали сталкиваться. На это смотрели бесчисленные люди, и пять тысяч кавалеристов Ушана впервые продемонстрировали свое потрясающее мастерство на мировой арене. Подбрюшье, шея, даже задние конечности — углы атаки кавалерии Ушан были странными и хитрыми до крайности. Они могли атаковать со всех возможных углов и позиций.

Были даже некоторые кавалеристы Ушан, которые пролетели мимо живота коня Белого Храбреца и атаковали сзади, сбивая Белых Храбрецов с их лошадей.

Для кавалерии Ушан, которая выросла среди высоких вершин и крутых скал, эти, казалось бы, немыслимые движения были такими же легкими, как перевернуть руку.

......

Далекая армия протектората Цыси и тибетская армия были ошеломлены этим зрелищем.

— Небеса, где Ван Чун нашел этих людей! Наш Великий Тан на самом деле имеет кавалерию, которая даже лучше, чем турки! Если бы я не видел это сам, я бы никогда не поверил!

— Это не может быть та кавалерийская сила, которую мы видели раньше! Прошло всего два месяца! Как он это сделал?

— Это не что иное, как чудо! Один из этих кавалеристов может пойти против двух, нет! Может, по крайней мере, сражаться с тремя или четырьмя нашими воинами протектората Цыси, может быть, даже больше!

Офицеры армии протектората Цыси, включая Хебу Е., были поражены этой битвой. И хотя Фуменг Линча ничего не сказал, его глаза изобиловали постоянно меняющейся смесью эмоций, которые никто не мог интерпретировать.

......

В тылу тибетской армии было тихо.

— Генерал! — Тибетский офицер повернулся к Дусуну Мангпоче с глубоким беспокойством в глазах.

Такая армия Великой Династии определенно не была благословением для У-Цана.

— Я знаю…

ДуСун Мангпоче прищурился. Его голос был ровным и равнодушным, но каждый мог почувствовать убийственное намерение, вспыхивающее в его прищуренных глазах.

Независимо от того, как получилось сражение Даяна Мангбана, этот молодой маркиз Великой династии Тан и его пять тысяч кавалеристов должны были погибнуть!

— Готовьсь!

ДуСун Мангпоче внезапно поднял руку.

Улыбка появилась у тибетского офицера рядом с ним, и он быстро ускакал.

Между тем битва впереди уже достигла апогея.

Кавалерия Ушана показала себя намного лучше, чем ожидалось. Белый Храбрец за Белым Храбрецом был спешен, кони бегали в облаках пыли, игнорируя упавших Белых Храбрецов. Между тем, еще одна волна кавалерии Ушана гремела в оглушительном грохоте металла.

Кланг!

Мечи прозвучали, и вторая волна кавалерии Ушана появилась в испуганных глазах Белых Храбрецов. Излучая леденящие лучи света, мечи ударили по шеям спешившихся Белых Храбрецов. Даже самые толстые тибетские латные доспехи были бесполезны в тех областях, которые они не покрывали.

Самая жесткая плоть все равно не могла блокировать острый меч.

— AAааах!

Как раз тогда, когда спешившиеся Белые Храбрецы приготовились к смерти, взрыв! Тонкий белый саван света покрыл их шеи, блокируя смертельный удар.

Удар, в котором была объединена сила человека и лошади, заставил этих Белых Храбрецах отлететь, но он не смог их обезглавить.

-!!!

Это событие ошарашило всю кавалерийскую армию Ушана.

— Как это могло произойти?!

Плоть человека может заблокировать острый меч? Этот удар, нанесенный в тот момент, когда он был в полном галопе, был атакой, которую даже они не смогли блокировать, но эти Белые Храбрецы сделали это, и казалось, что их травмы не были очень серьезными.

Это была не та ситуация, которая должна была появиться в обычной битве.

И что это был за белый слой света на шее этих Белых Храбрецов?

Кавалерия Ушана не имела объяснения произошедшему. По крайней мере восемьдесят процентов тех Белых Храбрецов, которые смогли противостоять их атакам в полную силу, сделали это благодаря этому белому слою света.

— Хахаха…

Белый Храбрец начал смеяться, и поднялся на ноги. Его паническое лицо было теперь взволнованным и бесстрашным.

— Это Ритуал Великого Бона!

На его шее появилась белая свастика — 卍. — этот символ был наполнен уникальной силой. Kaclack! Энергия из символа распространилась по всему его телу, в результате чего его мышцы стали выпуклыми, кости укрепились, а энергия мгновенно получила мощный импульс.

Взрыв!

Белый Храбрец ударил кулаком кавалерисиа Ушана, прыгнув над головой, и лошадь и всадник пролетели десять с небольшим чжан.

Бум! Бум! Бум!

Подобные сцены происходили и в других местах, отряды Белых Храбрецов набухали в силе и отбрасывали соседнюю кавалерию Ушана.

Ситуация на поле битвы мгновенно изменилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 784. Cеpдце Великoго Бона!**

— Ом мани падме хум…

В этот момент, когда шла напряженная битва, шесть офицеров Белых Храбрецов стояли на шести позициях формирования Великого Бона, из-под толстой латной брони выглядывали одежды, каждый из них держал зеленый горшок размером с ладонь. Поверхность этих горшков была покрыта странными надписями и рисунками загадочных зверей.

Когда эти офицеры скандировали, из этих горшков вытекала неописуемая таинственная сила, превращаясь в темно-зеленые символы, которые медленно вращались вокруг них. Тем временем энергии этих шести офицеров начали резонировать друг с другом, постепенно соединяясь с каждым из символов свастики — 卍- на лбу Белых Храбрецов, создавая массивное образование.

Эти шесть ритуальных инструментов сформировали Сердце Великого Бона, оставшееся от религии Великого Бона древней династии Чжанчжун, и именно так Империя У-Цан смогла воссоздать формирование Великого Бона после стольких лет.

Империя У-Цан смогла использовать только пять тысяч Белых Храбрецов, чтобы остановить продвижение мамлюков Аббасидского Халифата не только из-за огромной силы Белых Храбрецов и их толстой латной брони, но также из-за этого Сердца Великого Бона.

Никто не понимал принцип, по которому действовало Сердце Великого Бона. Тибетцы знали только, что, собрав воедино эти шесть ритуальных орудий, они могли активировать могущественную силу Сердца Великого Бона, предоставляя непостижимую защиту Белым Храбрецам.

Прежде чем Белые Храбрецы смогли использовать Сердце Великого Бона для контратаки, Ван Чун отдал приказ.

— Ли Сие, Десять Набегов. Мобилизуйте шесть штурмовых команд и уничтожьте Сердце Великого Бона!

Пять тысяч кавалеристов Ушана изменили свое формирование, распространившись, как гигантская турбина.

Эта внезапная трансформация разрушила формирование Белых Храбрецов. Несмотря на то, что Белые Храбрецы были высшей кавалерийской силой, охватившей весь мир, они оказались на мгновение неуверенными в результате этого нападения кавалерии Ушана.

Мало того, что под прикрытием этого широкого маневра шесть команд вышли из строя. Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чэнь Бин, Сюй Кейи и два других офицера привели команду к шести офицерам Белых Храбрецов.

Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Белые Храбрецы, которые пытались остановить их продвижение, были отправлены в полет. Все шесть командиров династии Тан возглавляли лучших из кавалеристов Ушана, каждый из которых был на глубоком боевом уровне 2 или 3.

Во время атаки под защитой трех Ореолов Сумеречного Жеребца, у каждого из них была сила эксперта находящегося на Глубоком Боевом Уровне 5 или 6, намного выше среднего кавалериста Ушана или Белого Храбреца.

Хотя Сердце Великого Бона дало чрезвычайно мощную защиту и могло также увеличить силу, это повышение было не таким сильным, чтобы штурмовые команды не могли прорваться мимо тибетцев.

— Остановите их! — Прозвучал над полем битвы тревожный голос. Когда он увидел, как шесть офицеров династии Тан пробиваются сквозь его ряды, Даян Мангбан неожиданно побледнел.

Сердце Великого Бона было одним из величайших секретов Белых Храбрецов. Хотя формация Великого Бона все еще может быть использована, если Сердце Великого Бона будет потеряно, его сила сильно упадет.

Даян Мангбан всегда держал этот секрет под плотной крышкой и никогда не использовал Сердце Великого Бона, если это не было чрезвычайно критическим сражением. Из-за этого и того факта, что из-за изоляции плато посторонним было очень трудно собрать информацию, очень немногие знали о Сердце Великого Бона.

Даян Мангбан никогда не предполагал, что такой посторонний, как Ван Чун, узнает о Сердце Великого Бона. Он даже заранее подготовил шесть штурмовых команд, специально предназначенных для поражения Сердца Великого Бона.

Если бы Сердце Великого Бона было разбито, Белые Храбрецы потеряли бы прирост силы, а сама формация Великого Бона потеряла бы половину своей силы. Этот результат не был тем, что Даян Мангбан мог принять.

— Дарен, Занбо, идите! — Твердо приказал Даян Мангбан. Несмотря ни на что, он должен был остановить шесть штурмовых команд Ван Чуна.

— Да, Милорд!

Два свирепых тибетских генерала с ярко выраженными скулами сразу же отправились с группой кавалерии. Но они едва ушли, как земля грохотала, и прибыл поток кавалерии Ушана. За один удар группа, возглавляемая двумя генералами Даяна Мангбана, была мгновенно рассеяна.

Тыгыдык! Когда кавалерия Ушана пролетела мимо, два тибетских генерала внезапно оказались лишены каких-либо солдат.

Когда Дарен и Занбо оглянулись на окружавшую их кавалерию Ушана, они мгновенно побледнели.

С другой стороны, Даян Мангбан кипел от ярости, скрежеща зубами.

Впервые в военной карьере Даяна Мангбана он столкнулся с формированием, которое могло сравниться с его формированием Великого Боан. Формирование Десять Нападений Десять Побед Ван Чуна имела наступательную силу, еще более жесткую и пугающую, чем формирование Великого Бона.

— Черт возьми! Ублюдок, отдай свою жизнь!

Даян Мангбан взревел и направил свою лошадь вперед, его глаза были алыми, кипящими намерением убить.

С резким криком мускулистый божественный конь Великой Снежной Горы ринулся вперед, как падающая звезда. Бах Бах бах! Куда бы он ни пошел, кавалеристы Ушана отправлялись в полет, как тряпичные куклы.

Некоторые из кавалеристов Ушана закричали, и были посланы в полет со своих лошадей на семь или восемь чжан в воздух Звездной Энергией Даяна Мангбана. Никто из кавалеристов Ушана не мог от него оторваться, даже тем более остановить его.

— Хахаха, Даян Мангбан, если ты хочешь драться, я буду драться с тобой! Все солдаты, слушайте мой приказ! Разойдись!

Даян Мангбан стремительно приближался к нему, словно какой-то бог демонов, и глаза Ван Чуна стали ярче. Мало того, что он не чувствовал страха, он наслаждался возможностью.

Даян Мангбан был ядром формирования, а также целью операции Ван Чуна. Если бы он мог убить его, он мог бы завершить свою миссию и победить эту угрозу для Цыси.

Игого!

Крик Белокопытной Тени Ван Чуна затопил крики других боевых лошадей. Спустя почти год лошадь Ван Чуна полностью повзрослела. Конь был высокий и крепкий, с мускулатурой, и благодаря особым методам Ван Чуна циркулирующая в нем звездная энергия наполняла тело Маленькой Тени взрывной силой.

Его сила и скорость, прочность его плоти и его защитные способности превосходили возможности обычных боевых лошадей. Он был вполне способен наносить удар за ударом божественному коню Даяна Мангбана, дарованному Великой Снежной Горой.

Румбл! Волна за волной Звездной Энергии текла в Белокопытную Тень, ореолы Ван Чуна резонировали, и сливались с его лошадью. Его скорость была мгновенно доведена до крайности, и он начал тащить за собой белый след энергии, словно комета.

— Хорошо!

Даян Мангбан был слишком рад, чтобы увидеть это зрелище.

— Поскольку ты ищешь смерти, тебе больше некого винить!

Бум! Даян Мангбан уговорил своего коня еще быстрее. Пока бесчисленные люди наблюдали, Ван Чун и Даян Мангбан приблизились друг к другу с ужасающей скоростью, а затем рухнули друг на друга.

Взрыв!

В тот момент, когда эти две кометы столкнулись, на сцену сразу же вышла другая стойкая фигура, столкнувшаяся только через несколько секунд.

Само небо, казалось, разрывалось на части, поскольку мощный взрыв подавил все остальные звуки. На краю поля битвы армия протектората Цыси и тибетские воины, не участвующие в битве, могли ясно видеть огромный светящийся шар, расширяющийся в центре поля битвы, солнце спустилось в царство смертных.

Взрыв!

Ветры бушевали по полю битвы, и на краю взрыва света бесчисленные кавалеристы Ушана и Белые Храбрецы, неспособные убежать вовремя, были брошены вокруг как сорняки.

— Хммм! Откуда взялся этот малоизвестный маленький солдат! Убирайся отсюда! —

Даян Мангбан резко посмотрел на горную фигуру, которая напала со стороны Ван Чуна, и повернул свое копье, вонзив его в Ли Сие.

Бум! Звездная энергия распылилась повсюду, и Ли Сие направил свой массивный меч из Стали Вутц, чтобы заблокировать копье. Его ферганский конь ржал, потому что его сильно отталкивал огромный удар, но удар все еще был успешно заблокирован.

— Ха-ха, Даян Мангбан, он не безымянный солдат, как ты говоришь! Ли Сие, давай убьем его вместе!

Ван Чун глубоко вздохнул с облегчением. Даян Мангбан, возможно, был Богом Войны Асурой Империи У-Цан и даже будущим Королем Генералов, но в книгах по истории другого времени Ли Сие был Непобедимым Великим Генералом!

Бузз!

Вокруг Ван Чуна начал распространяться воздух, и изображение правого и левого Ван Чуна появилось как изображение солнца и луны. Не долго думая, Ван Чун активировал Великое Искусство Творения Небес Иньян.

Румбл! В радиусе ста чжан воздух начал быстро вращаться под контролем Ван Чуна. Мощная сила притяжения начала притягивать звездную энергию Даяна Мангбана, выталкивая и почти вырывая ее из его тела.

Когда Даян Мангбан сосредоточил свое внимание и попытался стабилизировать свою Звездную Энергию, Ван Чун внезапно ударил мечом.

— Отдай свою жизнь!

Без каких-либо дополнительных слов, Ли Сие поднял свой меч и вызвал бурю энергии. Свирепые бури немедленно начали выть, окутывая всю область облаком пыли и гравия.

В тот момент, когда ветер взвыл, меч Ли Сие из из Стали Вутц пронзил воздух и ударил Даяна Мангбана силой шторма.

Бум! Вокруг Даяна Мангбана возникла невидимая стена Звездной Энергии, отражая атаки Ван Чуна и Ли Сие. Взгляд Даяна Мангбана был темным и жестоким, его глаза источали остроту десяти тысяч мечей.

— Ван Чун, даже если вы позовете более десяти, ста или тысячи человек, все это бесполезно! Твоя жизнь закончится сегодня!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 785. Битва Чeмпионов!**

— Это так?

Насмешка появилась от ветра. Прежде чем Даян Мангбан успел закончить говорить, заиграй! Фиолетовое пламя выстрелило из небес и обернулось вокруг барьера звездной энергии Даяна Мангбана, поджигая его.

— Ах!

Даян Мангбан тихо вскрикнул. Он сразу почувствовал, что его внутренняя Звездная Энергия сгорела, и хотя он находился в царстве Святого Бойца, он ничего не мог сделать против этого странного фиолетового пламени.

— Ублюдок! Грязное отродье, что это за боевое искусство?

Даян Мангбан зарычал, ударив ладонью. Бум! К его удивлению, Ван Чун решил встретить ладонь своей ладонью.

Даян Мангбан остался на том же месте, но Ван Чун и его лошадь должны были отступить на несколько шагов, чтобы, наконец, рассеять силу удара.

— Царство Святого Бойца! Невозможно! Как всего за несколько месяцев вам удалось достичь царства Святого Бойца?

Удивительно, но именно победитель этого обмена ударами, Даян Мангбан, казался ошеломленным. Он был еще более удивлен, чем, когда пять тысяч кавалеристов Ушана Ван Чуна остановили наступление его Белых Храбрецов.

Даян Мангбан был бригадным генералом, высокопоставленным специалистом по военным вопросам. Нужно было быть экспертом уровня Святого Бойца, чтобы блокировать его удар.

Другими словами, Ван Чун был также экспертом уровня Святого Бойца.

Но как?!

Во время их последней встречи Ван Чун был только на девятом уровне Царства Императорского Бойца! И это было всего два месяца назад.

Между Царством Императорского Бойца 9-го уровня и Царством Святого Бойца был огромный порог, намного превышающий разрыв между Царством Императорского Бойца 1-го и 9-го уровня. Пересечь эту трещину за два месяца было просто невозможно. Даже самый талантливый человек не сможет достичь этого.

Даже Даян Мангбан, бригадный генерал и бог войны Асуры из У-Цана, не посмел бы утверждать, что он способен на такой подвиг.

Нет! Это был не только он! Ни один великий полководец на всем Тибетском плато не имел такой возможности!

— Подожди! Что это за доспехи?

Зрачки Даяна Мангбана сжались, когда он уставился на ту черную броню, которая внезапно появилась на теле Ван Чуна. Эта черная броня отличалась от любой, которую Даян Мангбан когда-либо видел.

Эта броня была совершенно черного цвета, но ее тьма излучала неописуемое величие, как будто это был король среди доспехов.

Любая броня, даже специальный костюм из пластинчатых доспехов, предоставленный ему Святым Храмом Великой Снежной Горы, проиграет черным доспехам Ван Чуна, словно пехотинец, стоящий перед государем.

Еще более невероятным было то, что все доспехи в мире должны были быть тяжелыми, так как все они были выкованы из металла, но доспехи Ван Чуна, казалось, были легкими, как перышко.

И хотя их внешность казалась очень обычной, Даян Мангбан чувствовал, что эта броня, казалось, странно живет своей жизнью, соответствуя каждому дыханию Ван Чуна.

Эта таинственная энергия, казалось, крутила свет в радиусе трех чжан вокруг Ван Чуна, делая область темной и мрачной.

Это была ненормальная броня, и, кроме того, Даян Мангбан ясно помнил, что Ван Чун не носил эту броню во время их обмена ударами всего несколько минут назад.

Движением мысли он одел эту броню, и Даян Мангбан понятия не имел, как он это сделал.

— Хахаха, Даян Мангбан, после трехдневной разлуки нужно взглянуть на человека в новом свете. Ты думаешь, что я какой-то невежественный человек, не желающий учиться? В этой битве я не только хочу полностью победить твоих Белых Храбрецов, но также обезглавить тебя и дать знать всем тибетцам, что происходит с теми, кто противостоит Великому Тану.

Ван Чун схватил меч, его глаза сияли ярким светом, а все его тело взрывалось сильной волей к битве. Ван Чун уже активировал оба предмета, которые он купил у Камня Судьбы, Воспламенитель Звездной Энергии и Боевая Броня Судьбы.

Когда Ван Чун излил свою Звездную Энергию в Боевую Броню Судьбы, он сразу почувствовал, что слился с ней. Боевая Броня Судьбы стала единой с его кожей, волосами, костями и конечностями, вдыхая и выдыхая вместе с ним.

Что наиболее важно, надев эту броню, Ван Чун мгновенно почувствовал, как его сила прыгнула через этот массивный барьер и достигла высокого царства силы.

Царство Святого Бойца!

В этой новой жизни Ван Чун снова достиг этого царства высшей силы, и удовольствие, которое он чувствовал, было просто неописуемым.

Прийди! Даян Мангбан! Святой Войны против Бога Войны! Давайте посмотрим, кто на самом деле самый сильный.

С этой мыслью Ван Чун поскакал вперед.

Взрыв!

Вспышка света, и Ван Чунов внезапно стало три, каждый из них сел на лошадь, пылающую пурпурной энергией, и они бросились к Даяну Мангбану.

— Подразделение трех лошадей- было чрезвычайно мощным приемом для лошадей в Царстве Святого Бойца. Он не только создавал иллюзии как самого себя, так и лошади, но их было очень трудно отличить от настоящего.

Первоначально у Ван Чуна не было возможности использовать эту мощную технику атаки, но теперь, когда он был в царстве Святого Бойца, ему стали доступны многие техники.

— Чего?

Даян Мангбан в шоке поднял голову от этого взгляда. Ван Чун испускал совершенно другое чувство. Теперь он был сверкающим острием меча, жестоким и ужасным.

— Водоворот Кровавого Моря!

Хотя он был шокирован, реакция Даяна Мангбана была не слишком медленной. Встряхнув свое копье, кровавый поток света вырвался вперед, и он исполнил секретную технику Священного Храма Великой Снежной Горы.

Бум! Пространство, казалось, прогибалось вокруг области, пораженной его копьем, и появился массивный вихрь, излучающий алый свет.

Три иллюзии Ван Чуна были мгновенно окутаны этим вихрем.

Взрыв!

Когда иллюзии развеялись, меч Ван Чуна, пылающий фиолетовым пламенем, столкнулся с копьем Даяна Мангбана.

Но прежде чем Даян Мангбан смог контратаковать, два тонких пальца выпустили яростный поток Ци Меча. Когда он летел по воздуху, само пространство, казалось, раскололось надвое и оставило после себя вакуум.

— Нехорошо!

Выражение лица Даяна Мангбана замерло, и он сразу же повернул голову в сторону. Эта молочно-белая Ци Меча пролетела мимо всего на два пальца, пролетела десять с небольшим чжан и ударила Белого Храбреца, который сражался на заднем плане.

Великая оборона Бона, окутавшая Белого Храбреца, позволившая ему блокировать удар полной силы кавалеристов Ушана, была мгновенно уничтожена, этот белый саван света продолжался всего секунду, прежде чем его пронзили, Ци Меча пробила свет и пластинчатый доспех за ним.

Ци Меча продолжал не ослабевать, пробивая второй, третий… В конце концов, он убил пять Белых Храбрецов, прежде чем, наконец, рассеялся.

Без звука Белые Храбрецы упали на землю, их тела окоченели.

— Искусство Дьявола Дракона Великой Снежной Горы!

В глазах Даяна Мангбана засвирепствовал яркий свет, и он выхватил правую руку. Земля треснула, и черный дым начал подниматься ввысь. Огромный черный дракон с глазами, похожими на озера, и телом, похожим на горный хребет, внезапно появился позади Даяна Мангбана, заставляя его казаться апокалиптическим богом, спустившимся с высоких небес.

Румбл!

Даян Мангбан немедленно бросился вперед с копьем наперевес. Земля застонала и раскололась, засвирепствовала разрушительная и ледяная Звездная Энергия, охватившая весь мир, чтобы встретить атаки Ван Чуна и Ли Сие.

— Ап!

Почти одновременно Ван Чун и Ли Сие прыгнули вперед. Ван Чун один за другим активировал Воспламенитель Звездной Энергии, Искусство Великого Неба Иньян и Искусство Уничтожения Бога и Демонов, а затем последовали другие приемы и навыки, которые стали ему доступны после достижения Царства Святого Бойца.

Будучи великим маршалом из своей прошлой жизни, верховным военным святым, Ван Чун теперь имел в своем распоряжении множество высших приемов, хотя многие из самых могущественных были все еще заперты, потому что он еще не вернулся к своей вершине.

Бум! Бум! Бум!

Ван Чун двигался, как молния, его меч переплетался и удалялся, и он стрелял потоками ци меча из Искусства Бога и Уничтожения Демонов, делая область в радиусе нескольких десятков Чжан самым опасным адом. Между тем, при каждом обмене ударами, Даян Мангбан сжигал часть своей Звездной Энергии. В этой битве с Даяном Мангбаном воспламенитель звездной энергии оказался чрезвычайно эффективным.

Напротив, искусство создания великих небес Иньян не было таким эффективным против тибетского бригадного генерала, высокопоставленного специалиста Святого Бойца, как это было бы с другими воинами. Более того, было ясно, что Даян Мангбан еще больше отточил свою внутреннюю энергию после битвы в Городе Стали, что еще больше затрудняло поглощение ее Великим Искусством Сотворения небес Иньян.

Тем не менее, непрерывный поток энергии все еще тек в тело Ван Чуна. Даже Бог Войны Асура не мог изменить этот факт.

И это было только с относительно незрелой формой Великого Искусства Творения Неба Иньян, так как Ван Чун не занимался им очень долго.

Бум бум бум! Порывистый ветер рассеивал пыль и гравий повсюду, и Ван Чун и Даян Мангбан двигались с невероятной скоростью. Даже при том, что они были верхом, они двигались с такой же скоростью и гибкостью, как если бы они были пешими. Даже кавалеристам Ушана не хватало для сравнения.

— Варвар плато, отдай свою жизнь!

Свирепые штормы сеяли хаос вокруг места сражения Даяна Мангбана и Ван Чуна, и Ли Сие непрерывно раскачивал свой массивный меч из Стали Вутц, а его яростный рев разносился по небу. У каждого удара было достаточно силы, чтобы разбить горы, и каждый удар раздавался с раскатом грома. В радиусе ста чжан земля качалась, воздух гудел, и казалось, что неизбежно грядет цунами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 786. Сеpдце Великoго Бона разбито!**

Единственным человеком, который все еще мог вмешаться в эту битву между Ван Чуном и Даяном Мангбаном, двумя экспертами уровня Святого Бойца, был Ли Сие, будущий Непобедимый Великий Генерал.

Во время битвы за Стальной город Ван Чуну пришлось положиться на Чэна Саньюаня, Су Шисюаня, Сюй Кейи и других своих офицеров, более двухсот человек организовались в команды и использовали соединения, чтобы окружать и атаковать Даяна Мангбана, чтобы в конечном итоге заставить его сбежать. Но Ли Сие был другим.

В настоящее время он был самым сильным подчиненным под руководством Ван Чуна, и никто не мог его заменить.

Ли Сие был настолько силен, что даже бригадный генерал, такой как Даян Мангбан, не мог игнорировать его. Его техники были энергичны и взрывались разрушительной звездной энергией. Хотя Даяну Мангбану удалось заблокировать каждую из них, он должен был потреблять значительное количество звездной энергии, чтобы сделать это. Бог Асуры Плато чувствовал себя раздраженным и напуганным, но он ничего не мог с этим поделать.

— Проклятый ублюдок! Я убью тебя первым!

Намерение убийства Даяна Мангбана вырвалось наружу, и с грохотом он оттолкнул Ван Чуна. Затем он повернул свое копье и вонзил его в Ли Сие. Эта атака была как чрезвычайно внезапной, так и чрезвычайно быстрой, копье создало вихри в воздухе и даже закручивало свет.

Разрушительной энергии на кончике копья было достаточно, чтобы распылить металл!

Ли Сие еще не достиг царства Святого Бойца, поэтому, если он будет поражен этой атакой, он получит тяжелые ранения или погибнет.

Бузз!

К удивлению Даяна Мангбана, энергичный и агрессивный Ли Сие, казалось, предсказал эту атаку. Его ферганский конь внезапно отступил, уклоняясь от смертоносного удара Даяна Мангбана раньше времени.

Бум! Энергетическая стрельба из копья превратилась в черного дракона, который продолжал свой полет, как бурная река, в течение нескольких десятков чжан. Когда он гремел над полем битвы, лошади вздымались и ржали, а Белые Храбрецы и Кавалеристы Ушана были подброшены в воздух, как сорняки.

Чёрная энергия копья немедленно бросила часть поля битвы в хаос.

— Ублюдок! — Выругался Даян Мангбан, но он знал, что упустил свой шанс. С другой стороны, Ван Чун уже вернулся в атаку, эти фиолетовые языки пламени мгновенно прилипли к звездной энергии Даяна Мангбана, как нефть, и зажгли ее.

С Воспламенителем Звездной Энергии, Великим Искусством Творения Небес Иньян и Пирсером Звездной Энергии, хотя Даян Мангбан был явно на голову выше Ван Чуна, Ван Чун все еще мог медленно уменьшать его силы и мешать ему проявить свою полную мощность.

Бум бум бум!

В то время как Ван Чун, Даян Мангбан и Ли Сие были втянуты в битву, где-то еще на поле битвы, послышалось пять массивных взрывов, посылающих огромные волны энергии во всех направлениях. Взрывы окутали всю местность гравием и пылью, и взвыли пять сильных штормов.

И с этими пятью взрывами что-то сломалось. Тонкий саван, покрывавший Белых Храбрецов, немедленно рассеялся, и они почувствовали, как их божественная сила покидает их, словно проколотые воздушные шары. Через несколько секунд они снова упали до своего первоначального уровня силы, возможно, стали даже слабее.

Застигнутые врасплох, все Белые Храбрецы были на мгновение ошеломлены, смущены и не знали, что делать.

— Нехорошо!

Даян Мангбан был полностью вовлечен в свое сражение с Ван Чуном и Ли Сие, но, когда он услышал эти пять взрывов и почувствовал изменения в Белых Храбрецах, его сосредоточенное лицо сразу побледнело.

Даян Мангбан ясно понимал, что эти пять взрывов означали, что Сердце Великого Бона было разбито, а строй разрушен. Хотя в Сердце Великого Бона было шесть ритуальных орудий, и одно из них все еще оставалось, по правде говоря, единственное оставшееся было теперь бессмысленным, когда пятеро были потеряны.

Одного ритуального инструмента было недостаточно, чтобы взять на себя формирование и усилить всю армию.

И еще более катастрофическим было то, что в прошлых битвах противник либо никогда не знал о Сердце Большого Бона, либо не мог сломать Формирование Большого Бона, поэтому Сердце Большого Бона никогда не было в опасности. Но теперь, когда оно было сломано, это больше не было простой проблемой более низкой защиты. Насильственное прерывание вызвало падение силы всей армии.

Эта ситуация была чрезвычайно смертельной.

— Хахаха! Все солдаты, слушайте мой приказ! Десять Нападений Десять Побед, разбросайте тибетское образование! — Взревел Ван Чун.

Во всем подготовка приводила к успеху, а отсутствие подготовки приводило к провалу. Даян Мангбан, возможно, изо всех сил пытался скрыть Сердце Великого Бона, но такую вещь было невозможно спрятать от Ван Чуна. Его шесть штурмовых групп наконец-то преуспели, и с разбитым Сердцем Великого Бона он полностью контролировал эту битву.

Наконец настал его черед атаковать.

Румбл! Кавалерия Ушана еще раз изменила свое формирование, превратившись из простого вращающегося вихря в черствое и жестокое колесо мечей. С намерением убийства, которое бушевало, как морские волны, оно вонзилось в Белых Храбрецов.

Игого!

Горные скакуны ржали, и их валили, а Белых Храбрецов, которые были так непреодолимы всего несколько мгновений назад, мгновенно подавили, их нападение и защита рушились. Бум! Бум! Бум! Боевой конь врезался в боевого коня, металл столкнулся с металлом, и все больше и больше Белых Храбрецов падали на землю.

Хотя эти Белые Храбрецы только что были непроницаемыми богами, которые могли послать кавалерию Ушана одним ударом, они даже не смогли нанести им ни одного удара.

Куда бы ни пошли пять тысяч кавалеристов Ушана, Белые Храбрецы были растоптаны копытами их коней. Кланг! Первая волна кавалеристов Ушана прошла мимо, а вторая волна уже приближалась, их мечи кружились в воздухе. Головы Белых Храбрецов взлетели в воздух, широко раскрыв глаза. Даже после смерти они не смели поверить, что потерпели поражение на плато.

И их врагами был Тан, на который они всегда смотрели с презрением.

— Ли Сие, иди! — Взревел Ван Чун, снова бросившись вперед.

Ван Чун мог видеть, что разум Даяна Мангбана был нарушен, а его планы полностью перевернулись. Это был лучший шанс убить его, идеальный момент для завершения миссии «Угроза Цыси».

— Зажигатель звездной энергии!

— Великое искусство создания небес Иньян!

— Искусство Уничтожения Богов и Демонов!

Поверхность тела Ван Чуна пылала фиолетовым пламенем, и он довел свои сильнейшие приемы до предела. Тем временем меч в его руке был ловким, как змея, обрушивая на Даяна Мангбана различные приемы царства Святого Бойца.

Более того, позиция Ван Чуна постоянно смещалась с востока на запад и обратно. Существование боевого коня не ограничивало его передвижения, а только делало их еще более невозможными для предсказания.

На другом конце Ли Сие яростно заревел. Он также ясно почувствовал, что это был удачный момент для удара, и его дантянь взвыл, выпустив звездную энергию.

Его массивный меч из Стали Вутц ударил, как непрекращающиеся потоки воды в реке, пронзая и рубя Даяна Мангбана со всех сторон.

— Звездная энергия Ли Сие была жестокой и тиранической, поэтому каждый удар наносил удары по звездной энергии Даяна Мангбана.

Хотя Даян Мангбан все еще имел преимущество, его Звездная Энергия продолжала потребляться, и его запасы были уже не такими глубокими.

— Черт возьми! Вы двое ублюдков! Все будет так же, если я убью вас первыми!

Глаза Даяна Мангбана были алыми, и он больше не мог сдерживать свою ярость.

До сегодняшнего дня он считал, что его Белые Храбрецы были лучшими солдатами, их способность молчаливо сотрудничать была намного выше любых других сил. Только когда он увидел кавалерию Ушана, он понял, что значит обладать этими качествами.

Неполноценность Белых Храбрецов была очевидна. Когда Сердце Великого Бона начало проявлять свою силу, кавалерия Ушана получила большой шок, но они все равно сохранили свое формирование и использовали свою коллективную силу, чтобы отразить Белых Храбрецов.

Когда Сердце Великого Бона было разбито, кавалерия Ушана быстро вернулась к своему первоначальному уровню силы, очевидно, не затронутому опытом.

Напротив, Белые Храбрецы, очевидно, слишком привыкли к тому, чтобы всегда сокрушать своих противников, и не знали, как вести себя как более слабая сторона.

В этой битве против более сильного противника недостатки и слабости Белых Храбрецов были полностью раскрыты.

— AAааах!

Крики наполнили воздух, и тысячи Белых Храбрецов оказались бессильны реагировать на волны кавалерии Ушана. Вся кавалерия Ушана работала вместе и не оставляла разрывов, каждая группа выполняла свою задачу.

Когда мечи пронеслись по воздуху, бесчисленные Белые Храбрецы были срублены, их кровь текла и просачивалась в землю, а их разбитое оружие падало рядом с ними.

Сердце Даяна Мангбана истекало кровью. Никогда в истории Белых Храбрецов они не получали такой массивной раны. Это не было потерей в десять-двадцать человек, даже в сто или двести.

В эти несколько коротких мгновений Белые Храбрецы потеряли более тысячи солдат, а у Белых Храбрецов было только пять тысяч!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 787. Bтopой Слой, Обширноe Небесное Искусство Земли!**

— Великая Снежная Печать, Дьявольский Дракон Уничтожает Всеx!

Выражение лица Даяна Мангбана стало диким, его глаза стали ярко-красными, и Звездная Энергия вырвалась из его Дантяня. В мгновение ока температура в радиусе нескольких десятков чжан упала так, как будто эта область плато была перенесена в мир льда и снега. Завыли холодные ветры, и небо внезапно залило снежной бурей.

Роооар!

Тысячи драконов начали реветь в небе, и весь мир потускнел. Даян Мангбан исчез, и над его прежним положением появился дракон размером с гору с пылающими глазами, вонзившимися когтями в Ван Чуна и Ли Сие.

— Осторожно!

Сердце Ван Чуна похолодело, и он почувствовал ужасную опасность. К настоящему времени он был очень хорошо знаком с искусством Дьявольского Дракона Даяна Мангбана, но техника, которую теперь использовал Даян Мангбан, отличалась от той, которую он использовал раньше. Хотя имя было одинаковым, она имела совершенно иное проявление и находилась на совершенно новом уровне силы.

— Небеса вращаются, а Земля стоит: Солнце и Луна поднимаются и опускаются! Искусство Земли Огромного Неба!

В этот критический момент Ван Чун решил атаковать без малейшего колебания. Раздался громовой взрыв, и в считанные минуты воздух наполнился бесчисленными изображениями солнц и лун.

Пока бесчисленное количество людей наблюдало за ними, вскрикнула Белокопытная Тень. В этот момент все солдаты в радиусе нескольких сотен чжан, как Белые Храбрецы, так и Кавалеристы Ушана, почувствовали странное ощущение. Они почувствовали, что небо и земля поменялись местами, подняв землю выше, а небо опустив книзу, из-за неправильного восприятия у них кружилась голова и было неуютно.

Искусство Земли Огромного Неба!

Это была высшая техника Великого Искусства Творения Небес Иньян, даже более мощная, чем Великое Искусство Иньян. В Царстве Императорского Бойца Ван Чун не имел возможности использовать эту технику, но с Боевой Броней Судьбы он сделал это.

— Горная река Циклический слэш!

Еще один рев пронзил небо. В тот момент, когда Ван Чун использовал Искусство Земли Обширного Неба, Ли Сие также пришел в движение. Обеими руками схватив свой меч, он повернулся в воздухе и нанес самый сильный удар в своей жизни. Бум! Черная буря поднялась в небо, и посреди этой бури пошел поток сабельной энергии, простиравшийся в небеса, двадцати с лишним чжан высотой.

Бузз! Огромный поток энергии сабли на мгновение остановился в воздухе, а затем обрушился на Даяна Мангбан весом в десять тысяч цзинь.

Румбл!

Три главных эксперта и три несравненные техники столкнулись в треугольной пропасти. Звездная энергия смешалась и столкнулась в оглушительном взрыве, превратившись в пылающее солнце, диаметром двадцать шесть с небольшим чжан.

В тот момент, когда появилось это солнце, оно начало быстро расширяться, набухая на высоту от пятидесяти до шестидесяти чжан, прежде чем окончательно взорваться. Казалось, время остановилось, и затем бесконечные ветры, наполненные разрушительной энергией, начали разрушать поле битвы.

Грохот заглушил все звуки боя, и даже армии протектората Цыси и армии ДуСуна Мангпоче пришлось закрывать глаза в страхе.

Уровни силы, которых достигли Даян Мангбан, Ван Чун и Ли Сие, были далеко за гранью воображения обычных солдат, и даже Белые Храбрецы или Кавалерия Ушана были незначительными при столкновении таких экспертов.

Румбл!

Когда белый свет рассеялся, из центра столкновения вылетела стойкая фигура и его конь.

Это был Даян Мангбан!

Совместная мощь Ван Чуна и Ли Сие сумела полностью победить сильного Даяна Мангбана. При таком виде, не говоря уже о кавалерии Ушана, даже Белые Храбрецы были ошеломлены!

Это правда, что Даян Мангбан потерпел поражение в Городе Стали, но это был штурм города, а не равнинная местность плато, на которой тибетцы были мастерами, и у Ван Чуна было более двухсот экспертов, помогавших ему,

Более того, Даян Мангбан остался в основном невредимым с небольшим количеством реальных травм. В сердцах Белых Храбрецов эта битва не считалась проигрышем.

Но в этом сражении Даян Мангбан действительно проиграл, и Ван Чун победил его без двухсот экспертов.

— Милорд!

Оправившись от первоначального шока, все Белые Храбрецы впали в панику и начали ехать к месту, где упал Даян Мангбан в надежде спасти своего командира.

Но прежде чем они смогли что-либо сделать, громоподобный грохот копыт возвестил о прибытии кавалерии Ушана, волна за волной рассеивая Белых Храбрецов.

— Убей его!

В глазах Ван Чуна вспыхнул порочный свет, и он смотрел на область, где упал Даян Мангбан. Не задумываясь, он сразу же призвал свою лошадь и поскакал вперед.

Сегодня был день, намеченный для убийства Даяна Мангбана и устранения этой угрозы для Цыси.

Искусство Земли Огромного Неба действительно обширно. Это как день и ночь по сравнению с Великим искусством Иньян! — подумал Ван Чун, и бросился вперед. Ван Чун был уверен, что Даян Мангбан был ранен в результате удара, и это были серьезные ранения его внутренних органов.

Будучи еще более высокой техникой Великого Искусства Творения Небес Иньян, Искусство Земли Обширных Небес обладало невероятной силой. Мало того, что она могла поглощать и контролировать Звездную Энергию противника, она могла перемещаться вокруг их внутренних органов, непосредственно нанося им серьезные травмы.

Независимо от того, сколько Звездной Энергии имеет противник, ему будет очень трудно справиться с этим приемом.

Старик Демонический Император был человеком, который заставлял каждого члена злого пути дрожать от страха при простом упоминании его имени, поэтому все его приемы предназначались для сражения с сильнейшими экспертами, каждый из которых обладал чрезвычайно твердой энергией, некоторые из них даже совершенствовали техники, специально предназначенные для того, чтобы укрепить свою энергию против Искуства Великого Неба Иньян.

К сожалению, эти методы были бесполезны против Искусства Земли Обширного Неба Старика Императора. Эта техника трясла и сдвигала их органы, замедляя поток их энергии, и тогда следующее Великое Искусство Иньян высасывало эти могучие фигуры мира боевых искусств.

Старик Демонический Император был очень открыт в этом вопросе.

Даян Мангбан был экспертом уровня Святого Бойца с очень высоким качеством энергии, поэтому поглощение ее было бы большим благом для Ван Чуна.

Румбл!

Ван Чун и Ли Сие, преследуя его, оставили после себя волну энергии, и бросились к Даяну Мангбану. Это был невероятно редкий шанс, и им пришлось воспользоваться им.

Но в этот самый момент ситуация изменилась…

— Убьююю!

Тысячи криков объединились в огромную волну шума. Пять тысяч тибетских кавалеристов вырвались с флангов Белых Храбрецов и атаковали Танцев.

Хотя они опоздали, можно сказать, что эти пять тысяч тибетских кавалеристов пришли в самый подходящий момент. Хотя они были намного слабее кавалерии Ушана и Белых Храбрецов, их внезапное нападение немедленно повергло поле битвы в хаос.

— Отходим!

В тот момент, когда внимание Ван Чуна и Ли Сие отвлеклось, из пыли выскочила фигура, выкрикивая приказ.

Когда они увидели этого белоснежного коня Великой Снежной Горы, Ван Чун и Ли Сие почувствовали, как их сердце подпрыгнуло. Это был Даян Мангбан! Даже после совместных атак Даян Мангбан, похоже, не получил столь серьезных ран, как они себе представляли.

— Хуах!

Приказ Даяна Мангбана немедленно вызвал ответ Белых Храбрецов. Без Сердца Великого Бона Белые Храбрецы не могли сравниться с кавалерией Ушана, и по приказу Даяна Мангбана их линии полностью рухнули.

— Передайте мой приказ! Все солдаты, преследуйте их! Кроме того… убейте эту вторую группу тибетской кавалерии!

Холодный голос Ван Чуна прозвучал над полем битвы. Формирование Великого Бона было действительно слишком грозным. Даже Ван Чун не мог видеть сквозь таинственную энергию древней династии Чжанчжун. Хотя Проклятие Поля Битвы и Проклятие Генералов все еще были эффективны против Белых Храбрецов, их эффекты были значительно уменьшены.

Это был первый раз, когда Ван Чун столкнулся с такой ситуацией.

Но даже несмотря на то, что его два мощных ореола были затронуты таинственной силой формирования Великого Бон, они все еще действовали на полную мощность на обычной тибетской кавалерии. Великое Формирование Бона Даяна Мангбана не могло их защитить.

— Убью!

Их мечи звенели, кавалерия Ушана немедленно повернулась и начала их преследовать. Бум! Группа из пяти тысяч кавалеристов была разбита на части в одном столкновении.

Игого! Все было в хаосе, так как формирование Десять Нападений Десять Побед неуклонно врезалось в тибетскую конницу. Падение каждой лошади поднимало облако пыли, и плато было быстро окутано ею.

— Дерьмо, беги!

Они не заметили издалека, но, когда они наконец столкнулись с кавалерией Ушана, тибетская кавалерия поняла, что они были новорожденными телятами, которые не знали ужаса тигров, и, наконец, поняла, насколько мощной была эта армия династии Тана, осмелившаяся вторгнуться на плато.

Те, кто первым вступил в бой, бежали быстрее всех.

Румбл!

Пыль продолжала перемешиваться, и армия была сокращена. Когда формирование Десять Нападений Десять Побед было на пике, эти тибетцы были неспособны остановить кавалерию Ушана.

Реки крови текли по плато, и события развивались слишком быстро, чтобы кто-нибудь мог среагировать. Пятьсот шестьсот семьсот… тысяча тибетских трупов были разбросаны по плато. Хотя они пришли, чтобы предложить свою помощь, они были почти мгновенно разбиты.

Когда кавалерия Ушана преследовала их, над хаотическим полем битвы раздались крики. Даже Даян Мангбан не мог спасти эту ситуацию. Он мог только полностью использовать силу своего ореола, чтобы покрыть как можно большую часть армии и уменьшить потери.

Что касается освещения отступления, Даян Мангбан даже не осмелился об этом думать!

Искусство Земли Обширного Неба Ван Чуна действительно удивило его. Даян Мангбан никогда не считал возможным, что такая мощная техника может существовать, и даже человек, обладающий его невероятным могуществом, не смог ее заблокировать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 788. Пoбeда!**

— Убью!

Грохот и крики боя раздались над плато. Это столкновение высшей кавалерии, Белых Храбрецов против Кавалерии Ушана, в конце концов превратилось в одностороннее преследование.

— Все солдаты, отступите!

Когда Ван Чун наблюдал, как кавалерия Ушана преследует тибетцев, его глаза вспыхнули, и он внезапно поднял руку и приказал отступить.

Этот приказ был настолько внезапным, что кавалерия Ушана, погруженная в погоню, была на мгновение ошеломлена. Их молниеносная скорость быстро упала, и пыль начала оседать.

— Все солдаты, услышьте этот приказ! Уходите!

Приказ Ли Сие прозвучал над плато, и, когда оба командира озвучили отступление, все сомнения исчезли. Вся кавалерия нарисовала дугу на плато, отказалась от преследования и вернулась на базу.

Ловкость конницы Ушана показала здесь свою полную мощность. После приказа нескольких тысяч кавалеристов потребовалось всего несколько секунд, чтобы полностью развернуться, немедленно увеличивая разрыв между ними и тибетцами.

Игого!

Вскоре после того, как силы Ван Чуна начали отходить, перед бегущими Белыми Храбрецами послышались жестокие ржания. Массивное черное знамя медленно поднималось в воздух, на нем красовался огромный белый орел.

Дусун Мангпоче!

Этот Великий Императорский Генерал У-Цана все это время держался в тылу, выглядя беззаботным, но, когда Ван Чун и Ли Сие потрепали Даяна Мангбана, он больше не мог сидеть на месте.

— Он убежал довольно быстро! Если бы он остался чуть дольше, я бы смог его поймать!

Армия разошлась, и ДуСун Мангпоче выехал на своем божественном коне. Его глаза были такими же острыми, как у ястреба, а энергия, поднимающаяся из его тела, была такой же тяжелой, как горная цепь. Хотя Даяна Мангбана хвалили как Бога Войны Асуру на плато и он был бригадным генералом, всего в нескольких шагах от Великого Генерала, было ясно, что он все еще довольно тусклый по сравнению с ДуСуном Мангпоче.

Это было то, что означало быть так близко, но в разных мирах друг от друга. Хотя казалось, что это всего лишь шаг, этот шаг был огромной пропастью.

— Милорд, мы должны их преследовать? Может быть, мы могли бы догнать их, прежде чем они достигнут своего лагеря? — Прощупывал заместитель офицера, неохотно уставившись на отступающие силы Тана. Во время битвы было трудно обратить внимание на то, что происходило в тылу, и они приложили огромные усилия, чтобы оставаться вне поля зрения.

Если бы реакция Ван Чуна была чуть медленнее, его мог бы ожидать разрушительный удар Великого Генерала, и ход битвы был бы полностью изменен.

— Не нужно.

ДуСун Мангпоче покачал головой. Реакция Ван Чуна была быстрой и решительной. Для его армии во время победного преследования, быстро прийти к остановке и развернуться было чрезвычайно трудно. Он мог сказать, что Ван Чун оставался спокойным и рациональным на протяжении всей битвы. Они ничего не выиграют от погони за Таном. Более того…

ДуСун Мангпоче бросил глубокий взгляд в сторону Фуменга Линча, намекая на осторожность в его глазах.

— Отступление!

ДуСун Мангпоче поднял руку в воздух.

Достаточно было того, что он остановил кавалерию Ушана от нанесения еще большего ущерба и уменьшил потери тибетской армии. Рога протрубили сигнал отступления, и тибетская армия вернулась в свой лагерь, находящийся за две тысячи с небольшим чжан. Почти в то же самое время силы Ван Чуна вернулись в укрытие стальных стен.

Пугающее присутствие ДуСуна Мангпоче, наконец, положило конец этой жестокой битве.

......

— Кавалеристы Ушана действительно слишком сильны!

— Им действительно удалось нанести столь большое поражение Белым Храбрецам, и даже Даян Мангбан проиграл! Если бы я не видел это сам, я бы никогда не поверил!

— Молодой маркиз действительно неординарный! Неудивительно, что ему удалось так сокрушительно победить кавалерию Королевской Линии Нгари на юго-западе. Мы все его недооценили.

— Я не могу в это поверить! Как мог наш Великий Тан иметь такого грозного человека! Солдаты, которых он обучил, могут полностью сокрушить тибетцев!

Пока они смотрели, как обе стороны возвращаются на свои базы, все солдаты армии протектората Цыси были ошеломлены. Это было пять тысяч против десяти тысяч, половина из которых были грозными Белыми Храбрецами! Результаты этой битвы ощущались как массивная волна, обрушившаяся на их головы.

Хотя присутствие их Генерального Защитника не позволило многим людям высказать свое истинное мнение, в глубине души они были в восторге от того, что Ван Чун сокрушил этих злобных тибетцев, считая честью стать свидетелем такого зрелища. Ведь в этот момент все они были людьми Великого Тана!

— Генерал!

Осторожные глаза начали поворачиваться к их командиру, Гебе Е. Все эти солдаты имели импульс, чтобы атаковать и встать рядом с силами Ван Чуна, чтобы победить тибетцев на плато.

Армия протектората Цыси была истинным стражем границ плато, истинным противником тибетцев. Если человек, у которого даже не было этой обязанности, мог поставить все на карту, то по какой причине армия протектората Цыси должна была отступить?

Хеба Е ничего не сказал, только посмотрел на генерального протектора Фуменга Линча. В отличие от своих подчиненных, у Фуменга Линча было чрезвычайно мрачное выражение лица. Хеба Е с тревогой посмотрел вниз и увидел, что руки Фуменга Линча сжались в кулаки, а его ладони наполнились разрушительной энергией, переливающейся холодным металлическим блеском.

Задрожав, Хеба Е немедленно отбросил любые мысли о том, чтобы говорить.

......

— Ли Сие, как поживаешь? Передай мой приказ получить подсчет и определить, какие у нас были потери.

За серебристо-белыми стальными стенами Ван Чун схватил поводья своей лошади и обернулся назад, чтобы посмотреть на Ли Сие. Звездная энергия Даяна Мангбана была тиранической и энергичной, и он был ветераном многих сражений. Кроме того, было ясно, что битва при Стальном Городе разозлила его, заставив его усиленно тренироваться и стать еще сильнее.

Ван Чун мог полагаться на Боевую Броню Судьбы, чтобы защитить себя, но Ли Сие не мог.

В конце концов, было еще слишком рано. Ли Сие еще не созрел в почти несравненного и деспотичного Непобедимого Великого Генерала, который мог в одиночку изменить ход битвы. Только лишь имея уровень культивации Царства Императорского Бойца, он определенно пострадал в битве против Даяна Мангбана.

— Ничего страшного, только несколько мелких травм.

Ли Сие был спокоен, на его решительном лице не было никаких эмоций, но Ван Чун мог видеть, что доспехи на его правом плече были разбиты, и из раны лилась алая кровь.

Но Ли Сие явно ее не замечал, как будто эта травма принадлежала кому-то другому. Его поза также оставалась такой же прямой, как обычно.

Осмотрев его, Ван Чун наконец кивнул.

Хотя он был слабее, чем Даян Мангбан, жизнеспособность Ли Сие явно была намного выше его совершенствования. Удары Звездной Энергии могли сильно травмировать других, но они явно были терпимы для Ли Сие.

— Мм, будет еще одна битва. Прими эту таблетку. Она будет полезна для твоих ран. Кроме того… узнай наши потери.

Выражение лица Ван Чуна стало мрачным.

Деревня Ушан предоставила лучших воинов Великого Тана, причем самые бедные новобранцы находились чуть ниже Царства Глубокого Бойца, а подавляющее большинство из них — непосредственно в Царстве Глубокого Бойца. Это, а также суровые условия, к которым они приспособились, сделали кавалерию Ушана одной из сильнейших кавалерийских сил в мире.

Но их противником были такие же грозные тибетские Белые Храбрецы. Несмотря на то, что Ван Чун спланировал все контрмеры, потери были неизбежны.

Отчет о потерях быстро прибыл. Из 5000 кавалеристов Ушана осталось 4678 человек. 322 из них погибли в битве.

Кроме того, около 700 человек страдали от легких травм, а триста получили тяжелые травмы, что в общей сложности составило около 1300 человек!

Это была самая большая рана кавалерии Ушана с момента ее создания, и это было огромное число для кавалерии Ушана, которая насчитывала всего пять тысяч человек.

Белые Храбрецы выигрывали все битвы, в которых они когда-либо сражались, поэтому они определенно не были противником, с которым было бы легко справиться.

— Что у тибетцев? — Спросил Ван Чун после нескольких минут молчания.

— Они должны были понести еще большие потери! — Громко провозгласил Ли Сие. — Хотя мы не можем получить точный счет, тибетцы должны были потерять около восемнадцати сотен человек, а две тысячи получили ранения. Если бы Даян Мангбан не был так быстр, чтобы отдать приказ об отступлении, они понесли бы еще большие потери. — Кроме того, они также потеряли более двух тысяч кавалеристов из той группы, которая пришла, чтобы укрепить их.

Для пяти тысяч Белых Храбрецов восемнадцать сотен смертей были огромным числом. Для сравнения, 322 смерти кавалерии Ушана едва ли стоило упоминать.

Это было доказательством того, что сила кавалерии Ушана была больше, чем у Белых Храбрецов, и это был довольно существенный разрыв.

Ван Чун вздохнул и наконец кивнул. Хотя он не хотел ничего, кроме как покончить со всеми Белыми Храбрецами за один раз, если даже десять тысяч мамлюков в полной экипировке не смогли это сделать, ему было очень трудно преуспеть тоже.

Я могу только ждать прибытия Стали Вутц и Метеоритного Металла, чтобы их можно было выковать в оружие и доспехи. Только после того, как кавалерия Ушана будет полностью экипирована, я смогу уничтожить элитных кавалеристов турок, арабов и тибетцев. — Тихо сказал себе 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 789. Выбoр Фумeнга Линчи!**

Кавалерия Ушана была создана только около двуx месяцев назад и все еще была далека от достижения уровня силы прошлой жизни. Другими словами, ей еще было куда расти.

— Ли Сие, прикажи армии отдохнуть. Кроме того, мы можем начать план, о котором мы говорили. ДуСун Мангпоче, вероятно, собирается выйти очень скоро, намного быстрее, чем мы ожидали.

— Да, лорд маркиз!

Как только этот приказ был отдан, армия за стальными стенами быстро успокоилась.

......

— Как ты? Ты можешь продолжать?

Дусун Мангпоче остановил свою лошадь справа от Даяна Мангбана в двух тысячах чжан в тибетском лагере.

— Ты смотришь на меня свысока? Ты думаешь, что я не могу победить двух Танцев?!

Лицо Даяна Мангбана было мрачным и пронизанным отвращением, и было слышно, как скрипят его зубы.

ДуСун Мангпоче почувствовал недовольство Даяна Мангбана и улыбнулся.

— Отдохни немного. Позволь мне разобраться с этим ребенком по имени Ван Чун. — легкомысленно сказал ДуСун Мангпоче.

— Невозможно!

Даян Мангбан сразу же отклонил предложение.

— Я признаю, что был небрежным. Как только я поправлю свое состояние, я обязательно пойду и лично обезглавлю его!

— Позволь мне сделать это.

Улыбка закралась на губы ДуСуна Мангпоче.

— Я сам могу сделать это…- Яростно настаивал Даян Мангбан.

— Позволь мне сделать это.

ДуСун Мангпоче повторился, его голос не был ни слишком громким, ни слишком мягким, но тон изменился. Эти слова не принимали никаких возражений.

Даян Мангбан застыл, и затем, наконец, поднял голову, чтобы посмотреть на ДуСуна Мангпоче.

У ДуСуна Мангпоче всегда было нежное выражение лица, и он всегда принимал просьбы Даяна Мангбана, но теперь, когда их глаза встретились, Даян Мангбан понял, что эти глаза были гораздо более решительными, наполненными стойкостью, которую он никогда раньше не видел.

Кланы Даян и ДуСун были двумя великими кланами Империи У-Цан, с долгой историей и огромной силой. У этих двух кланов было много экспертов и блестящих личностей, и многие из них были друзьями друг с другом.

Отношения между Даяном Мангбаном и ДуСуном Мангпоче были именно такими.

Поскольку Даян Мангбан принял решение об этой операции, Дусун Мангпоче не стал бы участвовать в ней, а тем более отказывать ему. Но это не означало, что ДуСун Мангпоче позволит Даяну Мангбану делать все, что ему угодно.

В северном регионе Тибетского нагорья Дусун Мангпоче был истинным главнокомандующим с высшим военным авторитетом. Если Даян Мангбан использовал всю свою силу и все еще не мог прикончить своего врага, тогда настала очередь ДуСуна Мангпоче нанести удар.

— Даян, война — это не игра. Я уже дал тебе шанс, и Ценпо не потерпит еще большего поражения от нас. Кроме того, это не переговоры.

ДуСун Мангпоче наконец-то показал лицо Великого Имперского Генерала.

Возможно, Даян Мангбан был Богом Войны Асурой на плато, и, возможно, его Белые Храбрецы были могучей силой, но сейчас статус ДуСуна Мангпоче был явно выше его.

Даян Мангбан смущенно посмотрел на ДуСуна Мангпоче, а затем, казалось, что-то понял, наконец опустив голову. Хотя он и хотел, у него в настоящее время не было сил, чтобы бросить вызов Дусуну Мангпоче.

— Хм, этот отродье! Что бы ни случилось, я убью его своими руками.

Даян Мангбан больше не спорил. С этими последними словами он поскакал прочь. Это поражение было для него огромным унижением, и человек, обладающий его характером, никогда бы так легко не сдался.

Но на этот раз ДуСун Мангпоче ничего не сказал.

......

— Хеба Е, передайте мой приказ! Все солдаты должны быстро отступить на десять ли. Кроме того, все вы пойдете со мной и покидаете это место!

В этот момент в северо-западной части Тибетского нагорья Фуменг Линча наклонился вперед на своем коне, и в его глубоких глазах замерцал порочный свет.

— Куча бесполезного мусора! Похоже, что я слишком долго ждал здесь! В конце концов, я все еще тот, кто должен это делать.

Фуменг Лингча свирепо уставился в сторону тибетской армии, его разум был полон глубокого недовольства.

Эта битва развивалась так, как он никогда не мог себе представить. Там было так много тибетцев, и Даян Мангбан и ДуСун Мангпоче поддерживали их, и они все еще не смогли убить незрелого подростка. Это оставило Фуменга Линча глубоко разочарованным.

Этот результат означал, что он не мог выполнить ни один из планов, которые он создал.

Фуменг Линча действительно не хотел делать свои действия вопиющими, но это было все, что он мог сделать, чтобы добиться желаемого эффекта.

Тыгыдык!

Прежде чем кто-то еще успел среагировать, Фуменг Линча уже развернул лошадь и поскакал прочь. Позади него генералы армии протектората Цыси были ошарашены.

Никто из них не ожидал этого от Фуменга Линча.

— Разве вы не слышаил? Спешите уйти!

Хеба Е бросил последний сложный взгляд в сторону Ван Чуна, со смесью сочувствия и стыда, но все равно махнул рукой и отвел других генералов.

Во время этой битвы армия протектората Цыси продолжала наблюдать со стороны, и даже Фуменг Линча появился на линии фронта.

Но на этот раз все члены армии протектората Цыси, даже ее разведчики, отступили с поля битвы, не оставив ни одного человека.

Бузз!

Неподвижная армия протектората Цыси привлекала мало внимания, но это массовое отступление сразу привлекло внимание обеих сторон.

— Лорд Маркиз, это Фуменг Линча и армия протектората Цыси!

Услышав суматоху, когда армия протектората Цыси отступила, многие взгляды за отдаленными стальными стенами начали смотреть в этом направлении.

Конный Сюй Кэй был около Ван Чуна, и когда он смотрел на облако пыли, в его глазах появился намек на беспокойство.

Окружающая атмосфера также начала ухудшаться.

— Фуменг Линча намерен заставить ДуСуна Мангпоче наконец-то сделать свой ход. — Сказал Ли Сие с серьезным выражением лица.

— М-м. — Ван Чун строго кивнул, выражение его лица было чрезвычайно торжественным. — У него больше нет терпения. Даже если впоследствии Императорский Двор осудит его, он все еще хочет одолжить тибетцев, чтобы прикончить нас.

Фуменг Линча всегда был скрытой опасностью, и он был готов пойти на все, чтобы убрать Ван Чуна. Как Великий Императорский Генерал, он не только не повел армию протектората Цыси, чтобы усилить Ван Чуна, он повернулся спиной и ушел, чтобы рука врага была освобождена. Такое поведение было действительно презренным.

Похоже, независимо от того, смогу я справиться с тибетцами или нет, мне нужно придумать, как убрать его с должности генерального защитника и перевести его отсюда куда-нибудь подальше. — Размышлял Ван Чун, его мысли были еще более направлены против Фуменга Линча.

......

— Как и ожидалось, он ушел!

Когда он увидел, как мускулистый орел развернул крылья и взлетел с тыла армии Фуменга Линча, на губах ДуСуна Мангпоче появилась улыбка.

Действия Фуменга Линча казались очень неожиданными для других, но Дусун Мангпоче предсказал все это.

Фуменг Лингча обнажил свои намерения как демонстрируя отчуждение, которое было не в его духе, так и в его личности генерального защитника Цыси, и в преднамеренном разрыве в своей защите, который позволил Даяну Мангбану войти.

Но Фуменг Линча был Великим Генералом. Он хотел использовать тибетцев для борьбы с Ван Чуном, но это не означало, что он также не воспользуется возможностью разобраться с ДуСуном Мангпоче.

ДуСун Мангпоче был уверен, что, если настанет подходящий момент, Фуменг Линча непременно выведет своих солдат, чтобы атаковать его, и получить заслуги на поле битвы, которые он мог бы использовать, чтобы запросить награду у Императорского Двора.

В этой битве ДуСун Мангпоче посвятил более половины своей умственной силы наблюдению за генералом-защитником Цыси. Но теперь Фуменг Линча ушел по собственному желанию, отозвав всех своих солдат, и ДуСун Мангпоче наконец смог расслабиться.

— Ха-ха, Фуменг Линча, спасибо! Так как ты так сильно настроен на это, я исполню твое желание. Я уничтожу этого младшего сына клана Ван!

Дусун Мангпоче от души рассмеялся, и посмотрел вдаль, а затем повернулся к Ван Чуну и нескольким тысячам кавалеристов Ушана.

Настало время положить конец этой битве.

— Ренгун, передайте мой приказ. Пусть вся армия будет готова к атаке… Я буду лично командовать битвой! — Сказал Дусун Мангпоче.

— Да, Милорд!

При этих словах тибетский генерал по имени Ренгун немедленно ушел отдать приказ.

— Я не думал, что наша вторая встреча закончится так! Как жаль!

Странный свет появился в глазах ДуСуна Мангпоче, когда он смотрел на кавалерию Ушана.

Не имело значения, насколько умен Ван Чун, насколько велика его тактика или что он несколько раз побеждал Даяна Мангбана. В тот момент, когда Фуменг Линча отступил лично сошел со сцены, судьба Ван Чуна была решена.

ДуСун Мангпоче не боялся, что тому удастся сбежать, так как бежать было невозможно. Никто не мог обогнать досягаемость Великого Императорского Генерала. Более того, если бы он сделал это, он обрек бы кавалерию Ушана и восемь тысяч ремесленников в крепости на верную смерть.

Учитывая то, что ДуСун Мангпоче понимал в Великом Тане, даже если Ван Чуну удастся уйти, величина его ошибки означала, что только смерть ожидает его в Великом Тане.

— Позовите генерала Даяна Мангбана. Скажите ему, что время его мести скоро наступит.

С этими словами ДуСун Мангпоче начал пробираться к центру армии.

Буууум!

Быстро рога яка начали пронзать плато особым металлическим звуком, которого никогда не было слышно раньше.

Румбл! Тысячи тибетских высокогорных коней начали топать по земле: велась подготовка к битве. Когда все эти тысячи лошадей цокали копытами, воздух становился беспокойным, и все плато дрожало, размешивая бесчисленные кусочки травы и грязи.

На этот раз ДуСун Мангпоче лично руководил своей армией из десятков тысяч кавалеристов, а Даян Мангбан и его оставшиеся Белые Храбрецы также принимали в этом участие.

Когда он услышал, что может избавиться от Ван Чуна и кавалерии Ушана, Даян Мангбан немедленно вызвался добавить своих Белых Храбрецов в армию.

Весь мир был мрачен и неподвижен. Единственные звуки исходили от огромной армии ДуСуна Мангпоче. Огромная удушающая атмосфера начала падать над плато, оказывая огромное давление.

Ветры возвестили о наступлении шторма, и это молчаливое давление, которое было перед битвой, было даже более страшным, чем сама жестокая битва.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 790. Пoслeдняя битва!**

— Лорд Маркиз, тибетцы собираются снова атаковать!

Все за стальными стенами стали нервничать, услышав, как доносятся далекие рога яка. Эта атака прошла быстрее, чем кто-либо из ниx ожидал.

И все они могли слышать что-то другое в этих рогах. Эта битва, безусловно, будет более опасной и чреватой напряжением, чем предыдущие.

— Не нервничай! У меня все спланировано!

Ван Чун торжественно посмотрел вперед, его тело не двигалось.

ДуСун Мангпоче собирался атаковать, и Ван Чун прекрасно понимал, что он абсолютно не подходит для этого великого генерала У-Цана, даже с Боевой Броней Судьбы.

Дусун Мангпоче был трансцендентным экспертом на том же уровне, что и Чжанчжоу Цзяньцюн, Гешу Хан и Фуменг Линча. Он просто не был готов драться с экспертом такого уровня.

Румбл!

Как вспышка молнии, в воздух внезапно поднялось массивное черное знамя войны с изображением серебристо-белого орла. Перед этим знаменем стояла стройная фигура, сидевшая на верном божественном коне Великой Снежной Горы, демонический бог, предстающий перед всеми ними.

Он не был очень высоким человеком, но излучал ауру, столь же обширную, как моря, которая могла заставить любого чувствовать себя крошечным и кротким.

Дусун Мангпоче!

Даже на таком расстоянии Ван Чун сразу же узнал Великого Генерала У-Цана, которого он встретил в столице.

Казалось, время остановилось.

Казалось, секунда тянулась бесчисленные годы, а затем земля задрожала. Бесчисленные тибетские воины бросились за ДуСуном Мангпоче, и черный поток стали омыл землю.

— Убьююю!

Когда тысячи тибетцев завыли изо всех сил, звуковые волны стали похожи на массивный взрыв, взволновавший яростную бурю, которая поднималась к треугольной щели.

Этот огромный импульс заставил даже небеса потерять свой цвет, и весь Тан побледнел от этого вида.

— Лорд Маркиз!

Все они повернулись, чтобы посмотреть на Ван Чуна. В этот момент только Ван Чун мог успокоить армию и направить ее в правильном направлении.

— Делай все как прежде. Все мастера должны оставаться в крепости. Все остальные, садитесь на лошадей и ждите моего сигнала!

Голос Ван Чуна был безразличным и лишенным эмоций, но именно этот голос заставил всех обрести опору и успокоиться.

Румбл!

Грохот усиливался, и гремели копыта, тибетская кавалерия набирала скорость, сокращая расстояние.

Десятки тысяч солдат, сражающихся как один, во главе с Великим Генералом, таким как ДуСун Мангпоче, — этого огромного давления было достаточно, чтобы заставить любого отступить в страхе.

Четырнадцать сотен чжан, тринадцать сотен чжан, двенадцать сотен чжан!

Кланг!

Под божественным скакуном ДуСуна Мангпоче появился массивный Золотой Ореол Шипов, сияющий, словно солнце, и распространяющийся на каждого тибетского всадника, даже Белых Храбрецов Даяна Мангбана.

Тибетская кавалерия становилась еще сильнее, их сила росла до удивительных высот.

Для сравнения, укрепления Ван Чуна на треугольной щели были похожи на скалы перед массивной волной, которая в любой момент может быть разрушена.

— Все солдаты, уходите!

В мгновение громкий голос раздался по небу. Тысячи кавалеристов Ушана мгновенно развернулись и, словно ручей, устремились в небольшую крепость в тылу.

Это внезапное изменение привело в замешательство всех тибетцев, и даже ДуСун Мангпоче на мгновение остановился.

Привыкнув к энергичным и бесстрашным атакам Ван Чуна перед лицом любого количества противников, даже ДуСун Мангпоче был удивлен, увидев «бегство» Ван Чуна.

— Кажется, он немного умен, но раз ты уже обидел меня, не слишком ли поздно бежать?

Дусун Мангпоче слабо улыбнулся, и призвал свою лошадь идти еще быстрее.

Что бы ни думал Ван Чун, в тот момент, когда он ступил на плато и построил эти укрепления, он уже оказался в опасной ситуации.

И когда Фуменг Линча ушел, эта восходящая звезда Великого Тана, этот молодой военный гений, определенно здесь увидит свой конец.

— Все солдаты, нападайте! Те, кто отступят, будут казнены!

Приказ ДуСуна Мангпоче еще больше оживил его армию.

— Черт возьми! Атака!

Видя, как Ван Чун бежит, Даян Мангбан был в ярости. Он не мог позволить Ван Чуну сбежать. Даже если бы ему пришлось преследовать Ван Чуна до Стального Города Ушана, он определенно убил бы его.

......

— Осторожнее! Тибетцы полностью мобилизованы. Они собираются атаковать крепость! Даже тибетский Великий Генерал вышел!

— Спешите, спешите! Откройте ворота: впустите лорда Маркиза и других!

— Все, поторопитесь со сваркой и укрепите стены! Если тибетцы проникнут внутрь, все восемь тысяч из нас умрут. Помните, мы не можем позволить никому из них перебраться через стены!

В это время никто не нервничал больше, чем восемь тысяч мастеров, и вся крепость была нервной и тревожной. Если бы не тот факт, что мастера следовали за Ван Чуном на юго-запад, они не смогли бы сохранять спокойствие и успокоить рабочих, убеждая их, что Ван Чун все спланировал, и все ремесленники давно бы убежали.

Румбл!

Массивные ворота открылись. Восемь человек были необходимы, чтобы открыть ворота, но в этот момент тридцать два человека торопливо работали над этой задачей.

Свист! Подул порыв ветра, и кавалерист Ушана прорвался через ворота, затем последовал второй, третий, а затем бурная река.

— Быстро! Закрывай ворота!

Раздался громовой рев, который можно было услышать по всему городу. Ремесленники быстро начали двигаться, шестерни начали грохотать, и ворота были закрыты.

Когда последний из кавалеристов Ушана въехал, ворота полностью закрылись.

......

— Не позволяй им бежать!

— Убей их!

— Убей всех Танцев! Сейчас время нашей мести!

Тибетцы взревели до небес. Эти последние несколько сражений бросили тень на сердца этих тибетцев, которые когда-то смотрели на Танцев свысока. Тем не менее, вид бегства кавалерии Ушана немедленно сместил эту тень.

Не было никаких сомнений в том, что даже кавалерия Ушана не подходила лорду ДуСуну Мангпоче. Пока присутствовал Великий Генерал, об этих Танцах даже не стоило упоминать.

Тысячи лошадей вскрикнули, и понеслись в сторону этой маленькой крепости в треугольной щели.

На этот раз тибетцы не встретили никаких препятствий, и никакие ульи не заполнили небо стрелами. Все солдаты смогли проскочить мимо отдаленных стен и достичь основания стен высотой девять Чжан.

— Готовые крючки! — Заревел кто-то в армии. Диндиндангданг! Бесчисленные крючки взлетели до стен. В этот момент единственными солдатами, которые могли принести такие инструменты, предназначенные для нападения на города, были Белые Храбрецы Даяна Мангбана.

Румбл! Длинный серебряный таран, поверхность которого была покрыта сложными узорами, врезался в ворота с силой в десять тысяч цзинь. Массовое воздействие заставило весь город дрожать, и он издал оглушительный грохот.

Белые Храбрецы были слишком знакомы с нападениями на города. Во многих битвах пять тысяч Белых Храбрецов полагались именно на этот набор методов, чтобы завоевать многие маленькие королевства Западных Регионов.

Для этой атаки Даян Мангбан уже знал, что у треугольной щели была воздвигнута стальная крепость, поэтому крюки и серебряные тараны были подготовлены заранее.

Просто в предыдущих битвах пять тысяч Белых Храбрецов не имели возможности добраться до крепостных стен, чтобы использовать это осадное вооружение.

Свист!

Ветер взвыл, и Белые Храбрецы начали взбираться по стенам. Это были не стены возвышающегося Города Стали в Ушане, поэтому на них было гораздо легче взобраться.

Всего через несколько мгновений Белые Храбрецы стали заглядывать за стены.

Но первым, кто появился на стене, не был ни один из тех ловких Белых Храбрецов. В мгновение ока ДуСун Мангпоче и его божественный конь поднялись в воздух.

Ему даже не нужно было использовать какие-либо крючки, он просто преодолел эту девятиметровую стену своей собственной силой.

— Смотри! Вон там! Стреляй в него стрелами!

Стены были в хаосе. В тот момент, когда появился Дусун Мангпоче, его встретили стрелами со всех сторон.

Это был отряд лучников, который оставался в крепости все это время. Почувствовав мощную ауру ДуСуна Мангпоче, почти все лучники открыли по нему огонь.

— Мелкие уловки!

ДуСун Мангпоче слабо улыбнулся и просто встал на стену, позволяя стрелам обрушиться на него. Но на расстоянии трех чжан все эти стрелы остановились и упали на землю.

Но когда этот залп был закончен, к нему полетел другой залп стрел.

ДуСун Мангпоче расслабленно улыбнулся, его ястребиные глаза пронзили небо, полное стрел и летели по городу в поисках чего-то.

— Нашел это!

ДуСун Мангпоче усмехнулся, и его взгляд остановился на фигуре, открывающей ворота.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 791. Cтраx ДуСуна Mангпoче! (I)**

— Как вы думаете, вы можете сбежать?

ДуСун Мангпоче внутренне усмехнулся. Ему нужен был только взгляд, чтобы узнать спину Ван Чуна.

Вдалеке Ван Чун, казалось, что-то почувствовал, его тело задрожало, и глаза ДуСуна Мангпоче остановились на нем. Он непреднамеренно повернул голову, чтобы посмотреть, и те глаза, которые всегда были такими спокойными и мудрыми, наконец, открыли оттенок глубокой паники и страха.

Перед лицом абсолютной силы все планы и тактика были просто игрушками для детей.

Только Великие Генералы могли разобраться с Великими Генералами. Ван Чун смог использовать определенные методы, чтобы контролировать движения Фуменга Линча, используя Великого генерала Цыси, чтобы удержать ДуСуна Мангпоче. За это Дусун Мангпоче глубоко им восхищался.

— Увы, вы недооценили дерзость великого генерала и недооценили решимость Фуменга Линча убить вас. По этим причинам вы обязательно здесь умрете.

ДуСун Мангпоче улыбнулся, глядя на юношу. Обидеть так много Великих Генералов по обе стороны границы было подвигом, который мог совершить только этот юноша Великого Тана. Независимо от того, насколько талантливым был человек, любой, кто был слишком дерзким и высокомерным, был обречен быть недолгим, урезанным в середине полета.

Взрыв!

Дусун Мангпоче прыгнул вперед, оставив в воздухе бесчисленные пятна. Когда он появился в следующий раз, он был в нескольких десятках чжан. Когда Дусун Мангпоче действительно начал двигаться, он был в бесчисленное количество раз быстрее боевого коня, единственным недостатком было то, что он потреблял много Звездной Энергии.

Возможно, Ван Чун мог сбежать, если бы ушел с самого начала, но с его глаз невозможно было убежать.

— Маленький друг, почему ты так спешишь? Прошло несколько месяцев с нашей встречи в столице. Давайте поговорим о старых временах.

Голос ДуСуна Мангпоче не был громким, но его можно было услышать по всей стальной крепости. Его тело источало огромное море энергии, которая заполнила крепость до отказа, его божественная сила пугала всех присутствующих. Крики паники и страха наполнили крепость, смешавшись со звуками опрокидывания деревянных и стальных стоек.

Восемь тысяч ремесленников были в хаосе, и даже кавалерия Ушана, которая вошла в крепость, разбежалась!

Дусун Мангпоче первоначально был несколько осторожен и бдителен, но, когда он увидел эту сцену, все колебания покинули его. Истинная или ложная, подлинная или притворная паника, настоящий страх или фальшивый страх… Великий Имперский Генерал, такой как ДуСун Мангпоче, мог различить эти вещи с первого взгляда.

Более того…

Важнейшей частью армии было ее формирование. Поскольку кавалерия Ушана Ван Чуна в таком беспорядке бежала во всех направлениях, даже если они действительно что-то замышляли, они, по сути, наносили вред этому. Как только его армия откроет ворота и войдет, даже грозная кавалерия Ушана закроет свои судьбы.

Румбл!

Дусун Мангпоче немедленно начал проноситься по воздуху, как молния, оставляя длинный белый след энергии, и бросился к задним воротам. Величественная Звездная Энергия рвала небо, воздух визжал при его проходе. Позади ДуСуна Мангпоче можно было увидеть слабое изображение плато и снежных гор. Молния потрескивала над плато в виде паутины электричества в воздухе, постоянно раскалываясь на плато, каждый удар заставлял фигуру ДуСуна Мангпоче казаться еще более внушительной, загадочной и мощной.

Тени начали появляться на руке ДуСуна Мангпоче, сгущаясь в массивный черный и чудовищный коготь.

О Тибетском Нагорье было много легенд, и династия Чжанчжун была лишь одной из них. До этой династии говорили, что на плато обитали бесчисленные странные монстры всех форм и размеров. В конце концов легенды об этих монстрах стали высшей техникой Святого Храма Великой Снежной Горы.

ДуСун Мангпоче выучил одну из этих высших техник, и эта техника была одной из причин, по которой он смог твердо сидеть на плато, став одним из немногих имперских великих генералов Империи У-Цан.

Не боясь Фуменга Лингча, ДуСуну Мангпоче понадобился всего один удар, чтобы покончить с величайшей угрозой, с которой когда-либо сталкивалась империя У-Цан.

— Молодой мастер Ван, прими свою судьбу!

Голос ДуСуна Мангпоче все еще эхом отдавался в воздухе, когда раздался другой яростный голос.

— Жизнь этого парня моя!

Голос раскатился по городу, как гром. За ДуСуном Мангпоче вспыхнула вспышка света, и на стене появилась другая мускулистая и божественная фигура. Глаза этого человека сияли пугающим светом, и даже на таком расстоянии они все еще были способны вселить страх в любого зрителя.

Даян Мангбан был бригадным генералом и все еще был немного слабее, чем ДуСун Мангпоче, но с точки зрения желания убить Ван Чуна, ДуСун Мангпоче остался в пыли Даяна Мангбана. Бум! Даян Мангбан вылетел со стен, как будто его выстрелили из пушки.

До этой операции Даян Мангбан никогда не встречал Ван Чуна и хотел убить его только потому, что приказал Ценпо, но теперь это уже не было простой миссией.

Румбл!

Раздался металлический грохот, который сразу привлек внимание как ДуСуна Мангпоче, так и Даяна Мангбана. Они оба дрожали и заметили, что задние ворота крепости открыли осколок, и Ван Чун, казалось, был на грани того, чтобы бежать.

Бузз!

Больше не было времени думать. И Дусун Мангпоче, и Даян Мангбан довели свою звездную энергию до предела, прыгнув в воздух. И бригадный генерал, и великий генерал двигались с предельной скоростью. Дусун Мангпоче был провозглашен орлом в степи, и когда его личность была раскрыта в столице Великой Династии Тан, он бежал оттуда обратно на плато, так что можно было легко представить, каким он был быстрым.

Бузз! Дантянь ДуСуна Мангпоче взорвался энергией, и генерал оставил длинный след позади себя, мгновенно пройдя двести чжан. Еще одной вспышкой было покрыто еще двести чжан. В мгновение ока Ван Чун был уже в пятидесяти чжанах от него.

Когда Великий Имперский Генерал использовал все свои силы, чтобы преследовать одного человека, это была ужасная скорость. ДуСун Мангпоче был как падающая звезда, настолько быстрый, что глаза больше не могли не отставать. Будь то Ван Чун и его Великое искусство создания небес Иньян, бригадный генерал Даян Мангбан или будущий Непобедимый великий генерал, никто в этом треугольном разрыве не мог сравниться со скоростью ДуСуна Мангпоче.

Бузз!

Внезапно, когда он был всего в тридцати чжан от Ван Чуна, глаза ДуСуна Мангпоче расширились, и он почувствовал странное ощущение. Его взгляд осмотрел местность, и он быстро заметил двух пожилых людей, стоящих у ворот.

Эти двое не были ремесленниками или мастерами. Один был одет в черную мантию, у него была голова с черными волосами и мрачным выражением лица. Другой был одет в выцветшую одежду из конопли, его волосы были белыми, а лицо жестким и негибким. Ни один из них не казался очень молодым, изобилие морщин на их лице указывало на то, что им было по меньшей мере шестьдесят лет. Более того, у седовласого мужчины были мутные глаза, поэтому ему было не менее восьмидесяти лет.

В этом городе, полном нервных людей, бегущих во всех направлениях, даже Ван Чун бежал за своей жизнью, только эти двое старейшин остались неподвижными, стоя слева и справа от задних ворот. Их глаза были спокойны, и они не только не бегали, они смотрели на него, очевидно, ожидая, когда он подойдет. Они резко контрастировали с остальными людьми в городе.

— Это…

Зрачки ДуСуна Мангпоче сжались, и на мгновение он усомнился. Но он быстро отбросил эту мысль на задний план. Независимо от того, насколько подозрительными были эти два старейшины, для великого императорского генерала они не были угрозой.

Самое большее, если бы они осмелились попытаться остановить его, он просто раздавил бы их.

Румбл!

Позади него открывались ворота. Белые Храбрецы взобрались на стены и сумели открыть главные ворота, что позволило ворваться десяткам тысяч тибетских кавалеристов. На этом этапе тибетцы наконец-то победили.

Услышав рев позади себя, ДуСун Мангпоче больше не колебался. Звездная энергия в его дантяне вспыхнула, и он бросился к задним воротам.

Он мог видеть, что Ван Чун был сейчас не очень далеко. Если он сможет убить этого молодого маркиза, он завершит миссию Ценпо и смоет унижение У-Цана.

— Какой высокомерный тибетец. — В этот момент внезапно заговорил старейшина в черном. — Он как раз на вершине Царства Святого Бойца. Я даже не могу сосчитать количество экспертов его уровня, которых я убил. Неужели младший сорока с лишним лет действительно думает, что никто не может его удержать? — Его глаза были холодными, и даже кто-то уровня совершенствования ДуСуна Мангпоче не мог не чувствовать холода в своем сердце.

— Брат Чжан, не вините его. — Седовласый старец слева тоже начал шевелить губами. У-Цан находится далеко от Центральных Равнин, поэтому вполне нормально, что он не знает о том, как брат Чжан сеял хаос в сектах, как много людей испугались бы при упоминании твоего имени. Молодой маркиз пришел на этот раз с намерением победить У-Цан и решить проблемы Великого Тана. Хотя я в возрасте, если я смогу помочь Великому Тану и народу Центральных Равнин, я был бы готов умереть десятью тысячами смертей Давайте поможем ему, позаботившись об этой проблеме.

Когда эта пара начала говорить, Дусун Мангпоче сразу почувствовал очень жуткое и странное чувство. Будучи экспертом на пике Святого Бойца, ДуСун Мангпоче мог в одно мгновение преодолевать огромные расстояния. В обычных обстоятельствах эти люди не должны были даже закончить произносить слово, а тем более выплевывать целые предложения.

Но им не только удалось закончить свои мысли, но даже было время, чтобы кто-то справа выступил первым, а кто-то слева последовал за ним. Это был первый раз, когда ДуСун Мангпоче столкнулся с такой странной ситуацией, и он чувствовал, что видит призраков.

Но самое шокирующее из всего, что еще должно было произойти…

Румбл!

Как чрезвычайно опасный зверь из предыстории, отрывающий свою маскировку и раскрывающий свое истинное лицо, невероятно мощная энергия начала вырываться у старейшины в черной мантии справа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 792. Cтраx ДуСуна Mангпoчe! (II)**

Никогда в жизни ДуСун Мангпоче не сталкивался с такой ситуацией. Он в основном знал всех великих императорских генералов мира, но не узнал этого старца в чёрных одеждах. Однако энергия, исходящая от этого старика, была безжалостной, жестокой и насыщенной безгранично агрессивной природой.

На мгновение ДуСун Мангпоче почувствовал, что не смотрит на человека, а на десятки тысяч мечей и сабель, вырывающихся наружу. Однако в центре этого взрыва мечей и сабель была черная дыра.

Взрыв!

Прежде чем ДуСун Мангпоче успел среагировать, с другой стороны взорвалось другое цунами энергии.

Этот старый и шаткий седовласый старец с негибким выражением начал быстро расти в совершенствовании: Царство Истинного Бойца, Царство Глубокого Бойца, Царство Императорского Бойца, Царство Святого Бойца… В одно мгновение оба старейшины достигли пика Царства Святого Бойца.

— Дусун Мангпоче, я пощадил вашу жизнь на нашей последней встрече, так почему вы ничего не узнали? — сказал глава деревни Ушан громовым голосом.

— Это ты?!

Тело ДуСуна Мангпоче дрогнуло, как будто его ударила молния, бесчисленные образы начали мелькать в его голове. Осматривая это старое лицо, он наконец понял, кто это.

Около полугода назад он вступил в столицу с Первым Принцем, но Ван Чун разоблачил его личность, заставив его бежать. Сначала он заставил Первого Принца вернуться на Тибетское плато, а затем сам отогнал преследующих солдат.

В то время он по ошибке забрел в горную долину, где его чуть не убили. ДуСун Мангпоче никогда не предполагал, что таинственный старец, победивший его в горной долине, появится здесь.

Шок был настолько сильным, что на мгновение этот великий генерал У-Цана немного испугался.

— Нехорошо!

ДуСун Мангпоче задрожал, и его тело охватил огромный страх. Он внезапно понял, почему Ван Чун был настолько уверен в себе, осмеливаясь ступить на плато с пятью тысячами кавалеристов, чтобы бросить вызов всем тибетцам северного региона.

ДуСун Мангпоче все это время считал, что Ван Чун полагался на великого генерала Тана Фуменга Линча, но только сейчас ДуСун Мангпоче понял, насколько он ошибался.

Полет после двух последовательных побед просто был частью плана Ван Чуна.

Он полагался не на Фуменга Линча, а на этих двух чудовищных стариков. Все в этом, в том числе Ван Чун, пытавшийся открыть задние ворота крепости и бежать, было лишь приманкой, чтобы его выманить.

В этой битве целью Ван Чуна был не Даян Мангбан, а тибетский великий генерал. Хотя ДуСун Мангпоче не участвовал в предыдущих битвах, взгляд Ван Чуна был прикован к нему от начала до конца.

Великий Тан на самом деле имеет такого грозного человека! С ним нашему У-Цану будет очень трудно что-либо делать в Цыси.

Ледяной холод пробежал по дрожащему телу ДуСуна Мангпоче. Он давно слышал об имени Ван Чуна, а также слышал о масштабной битве, которую он вел против Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана, но в конце концов он все еще был слишком пренебрежительным.

Совершенствование Ван Чуна было намного слабее его.

Но теперь ДуСун Мангпоче наконец-то почувствовал, насколько ужасен был этот юноша Великого Тана. Он был ужасен не из-за своих боевых искусств, а из-за своего интеллекта и предвидения, которые, казалось, всегда контролировали ситуацию.

Побег!

С этой мыслью ДуСун Мангпоче немедленно начал отступать. Если бы был только один противник, Дусун Мангпоче определенно вышел бы вперед, чтобы сражаться до смерти, но с двумя экспертами на уровне Великого Императорского Генерала он был бы просто не равным.

Ни один Великий Генерал не мог разобраться с двумя Великими Генералами одновременно.

Это была ловушка!

— Хахаха, Дусун Мангпоче, не слишком ли поздно бежать?

Рев смеха донесся из открытых ворот. В какой-то момент «бегущий» Ван Чун остановился и повернулся лицом к ДуСуну Мангпоче.

Румбл!

Как будто в ответ на голос Ван Чуна земля раскололась, и время, казалось, остановилось, после чего мир, казалось, взорвался.

Бесчисленные люди в страхе увидели, как из задних ворот вырвался шар света, еще более ослепительный, чем солнце.

На мгновение область вокруг треугольной щели стала тихой, массивные взрывы заглушали весь шум, заглушая крики и стоны, грохоты и ржание лошади.

Огромное количество света и тепла, сопровождаемое потоками энергии берсерка, прижалось к стенам, заставляя их гудеть и трескаться. Ради ужесточения этих стен Ван Чун добавил в них сотни жестких и оборонительных надписей.

Но эти мощные надписи были не чем иным, как бумагой для этих трех высших экспертов на уровне Императорского Генерала. Когда они бились, целые куски стальной стены были раздавлены и смяты.

— AAааах!

Страшный крик нарушил тишину. Перед ошеломленной публикой Дусун Мангпоче летел по небу, как тряпичная кукла.

— Отступление! — Панический крик раздался над небесами. В тот момент, когда ДуСун Мангпоче упал на землю, он сразу же встал на пятки. Дусун Мангпоче никогда не чувствовал себя так неловко, и не был в такой панике. Сильная опасность преследовала его, словно тень, насыщая воздух вокруг него.

Будь то сила, энергия, техника или использование звездной энергии, эти двое старейшин намного превзошли ожидания ДуСуна Мангпоче. Ужас и резкость, которые он испытывал, обмениваясь ударами с ними, было просто невозможно представить.

Каждая часть их Звездной Энергии использовалась до абсолютного предела, особенно с тем черноволосым стариком. Его Звездная Энергия была в три раза эффективнее.

Таким образом, хотя его совершенствование не было самым высоким из трех, он фактически представлял наибольшую угрозу. ДуСун Мангпоче проживал на пике Царства Святого Бойца в течение десяти с лишним лет, и он был ветераном и Великим Генералом, но с точки зрения боевых искусств и понимания Звездной Энергии он даже не был на том же уровне, что мужчина в черном

До этого ДуСун Мангпоче никогда не предполагал, что кто-то может использовать Звездную Энергию таким изысканным и филигранным способом, достигая уровня, который почти казался единым с Дао.

Перед лицом такого опытного и зрелого специалиста ДуСун Мангпоче не думал о битве, а только о том, чтобы уйти как можно подальше.

— Вы только что пришли, и теперь вы хотите уйти?

Позади него раздался ледяной голос, и ДуСун Мангпоче почувствовал, что его душа улетела. Он мог чувствовать, что две энергетические бури преследовали его по горячим следам.

Старик Демонический Император и Деревенский Староста Ушана не собирались отпускать его.

Ван Чун потратил много времени и сил на эту битву. Он попросил помощи у своего Мастера, Старика Демонического Императора, и послал голубя-посланника, чтобы доставить письмо вождю деревни Ушан.

Весь этот процесс был проведен с максимальной секретностью. Старик Демонический Император и Деревенский Староста Ушана пришли среди ночи совершенно незаметно.

Более того, при входе на плато они смешались с восемью тысячами мастеров.

В двух предыдущих сражениях пара просто смотрела со стен. Даже когда Ван Чун и Даян Мангбан были вовлечены в решающий бой, они не собирались вмешиваться. Все было ради того, чтобы втянуть ДуСуна Мангпоче в ловушку.

Взрыв!

Раздались вспышка света и мощный взрыв. Старик Демонический Император ударил кулаком, немедленно выпустив взрывную волну энергии, которая превратила воздух вокруг него в тысячи острых мечей, которые бросились к ДуСуну Мангпоче.

Множество Духов Море Искусства!

Небеса, казалось, потускнели, когда Старик Демонический Император напал, и вся крепость, казалось, была на грани разрушения. На уровне Старика Демонического Императора каждое движение было ослепительно и сопровождалось бесчисленными явлениями, не менее удивительными, чем Искусство Творения Великого Иньяна.

ДуСун Мангпоче был опытным экспертом уровня Святого Бойца, поэтому он был чрезвычайно чувствителен к экспертам того же уровня. Таким образом, даже несмотря на то, что ДуСун Мангпоче и Фуменг Линча не могли видеть друг друга, они все же чувствовали существование друг друга.

Но этот ход был совершенно неэффективен против Старика Демонического Императора.

Старик Демонический Император мог контролировать энергию вокруг себя, блокируя восприятие ДуСуна Мангпоче. Это было то, что могло сделать только Множество Духов Морского Искусства.

Румбл!

Энергия взорвалась, и ДуСуну Мангпоче едва удалось избежать удара. ДуСун Мангпоче доводил до предела высшее искусство Святого Храма Великой Снежной Горы, но он все еще не мог полностью уклониться от атаки Старика Демонического Императора. Разрушительная волна энергии пронеслась мимо, заставив ДуСуна Мангпоче прокатиться в воздухе. В тот момент, когда ему удалось стабилизировать себя и продолжить бежать, на него, как комета, набросилась еще одна атака.

Атака Деревенского Старосты Ушана началась!

ДуСун Мангпоче чувствовал, что его череп онемел, и он почти сошел с ума, находясь на грани жизни и смерти.

Но был кто-то, кто был еще более испуганным и безумным, чем ДуСун Мангпоче.

Кто эти люди? Где этот паренек смог найти таких могущественных экспертов?!

Зрачки Даяна Мангбана сжались, в то время как глубокое отчаяние охватило его разум.

В этом обмене ударами он почувствовал появление двух высших экспертов на уровне Императорского Генерала. Для Даяна Мангбана это было похоже на внезапный удар по голове.

Хотя Даян Мангбан был известен как Бог Войны Асура империи У-Цан, он все еще был просто бригадным генералом, а не Великим Генералом. Эти два эксперта на уровне Императорского Великого Генерала, внезапно спустившиеся с небес в этом небольшом форте, полностью опрокинули его понимание мира.

Это не было чем-то, против чего мог бороться обладатель его способностей.

Бежать!

Прежде чем Старик Демонический Император и Деревенский Староста смогли добраться до него, Даян Мангбан повернулся и убежал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 793. Смepть Даяна Мангбана! (I)**

Два эксперта, которыx нашел Ван Чун, были слишком ужасны, существования, с которыми не мог справиться даже ДуСун Мангпоче. И если Дусун Мангпоче не мог с ними справиться, то Даян Мангбан был уверен, что он не сможет ничем помочь!

В этот момент Даян Мангбан был еще более безумным, чем ДуСун Мангпоче.

— Этого не может быть! Черт, как это могло случиться!

Глаза Даяна Мангбана были широко открыты, и его зубы почти рассыпались от скрежета. Но хотя он был в ярости, его реакция была не слишком медленной. Свист! Даян Мангбан немедленно начал спешить обратно к стенам.

— Даян Мангбан, куда ты идешь! Лорд Маркиз приказал, чтобы ты остался!

В тот момент, когда этот голос заговорил, Даян Мангбан был окружен грохотом, и сотни и тысячи камней взмыли в небо.

Прямо перед глазами Даяна Мангбана из камня сформировался массивный полководец, преграждающий ему путь.

Каменный генерал!

Хуан Ботянь наконец проявил себя, немедленно используя своего могущественного Каменного Генерала. У ног генерала в воздухе раздались волнистые ореолы.

Было ясно, что Хуан Ботянь только усилился после своего столкновения с Ван Чуном в деревне Ушан.

Румбл!

Небеса потускнели, и каменный генерал сразу же ударил, воздух взвизгнул, и каменный кулак направился к Даян Мангбану.

— Прочь с дороги!

Выражение лица Даяна Мангбана стало диким, и в его глазах появился злобный свет. Воин элемента Земли в Царстве Императорского Бойца едва ли стоил бы его взгляда, он был тем, кого генерал мог бы тяжело ранить одним ударом копья.

Но пока он бежал с поля боя, такой человек был смертельной угрозой.

Бузз! Тело Даяна Мангбана замерцало, и он попытался отойти в сторону и избежать Каменного Генерала. Но прежде чем он смог уйти, Хуан Ботянь направил в воздух второй скалистый каменный кулак.

На этот раз Даяну Мангбану было некуда увернуться.

— Ты ищешь смерти!

В ярости, Даян Мангбан послал свой собственный удар. Бум! Два кулака совершенно разных размеров врезались друг в друга, вызывая мощную ударную волну.

Неожиданно, массивный Каменный Генерал с визгом рухнул, а его тело мгновенно раскололось на тысячи кусочков камня.

Но даже несмотря на то, что он разбил Хуан Ботяня одним ударом, Даян Мангбан совсем не был доволен. Наоборот, он чувствовал только больше отчаяния.

В прошлом такой воин с элементами Земли не смог бы повлиять на него, но сейчас он не мог позволить себе такую задержку.

Потому что Даян Мангбан уже видел, что появилось еще несколько человек.

— Ботянь! Скорее уходи! Оставь этого человека нам.

— Четыре символа Ловушки Души Юньян!

Внезапно появился старец лет пятидесяти и женщина сорока лет. Женщина средних лет выбросила несколько больших камней, каждый размером с жернов, которые упали вокруг Даяна Мангбан.

Бум! Бум! Бум!

Небеса и земля сотрясались, и, прежде чем Даян Мангбан успел среагировать, эти камни упали в некое подобие образования.

— Нехорошо!

Даян Мангбан подозрительно осмотрелся вокруг и понял, что кто-то уже заложил вокруг него несколько похожих камней. Он побледнел, и глубокое беспокойство начало кипеть в его сердце.

Не было времени думать. Даян Мангбан выбежал, как молния, чтобы сбежать из этого региона. Но он был слишком поздно. Хуан Ботянь, старейшина Ду и старейшина Фан ждали в засаде.

Даже путь побега Ван Чуна и его намеренное открытие задних ворот стальной крепости были частью плана.

Для Даяна Мангбана было абсолютно невозможно сбежать в этот момент!

Бузз!

Вспышка света, и пейзаж вокруг Даяна Мангбана изменился. Пройдя всего несколько шагов, Даян Мангбан понял, что перед его глазами нет ничего, кроме хаоса, и стальной крепости нигде не было видно. Как будто он вошел в совершенно другое пространство.

-!!!

Даже такой грозный человек, как Даян Мангбан, покоритель бесчисленных городов, талантливый и дерзкий человек, был потрясен и взбешен этим зрелищем.

— Сезам Откройся! — Даян Мангбан взревел, и бросился вперед, его тело взорвалось звездной энергией. Когда бригадный генерал раскрыл всю свою звездную энергию, она произвела действительно пугающую силу.

Огромные волны энергии превратились в массивные потоки, которые пронеслись во всех направлениях.

Даже металл будет распылен перед лицом такой атаки, не то что земля или камень. И все же этот взрыв Звездной Энергии, самая сильная атака, которую мог совершить Даян Мангбан, не вызвал ни единой помехи в его окружении.

Вся эта звездная энергия исчезла, как грязная кукла в океане, ничего не оставив вослед!

Даян Мангбан бросился вперёд, но не встретил никаких препятствий, и как бы далеко он ни шел, все, что он мог видеть, было серым. Невозможно было сказать где верх, где низ, где запад, где восток.

Древнее образование!

Даян Мангбан почувствовал, что его сердце замерло.

Когда он был в Святом Храме Великой Снежной Горы, он слышал, что у Великого Тана было несколько скрытных наследий, таких как сбивающие с толку образования и иллюзорные образования. С помощью нескольких веток деревьев или камней можно скрыть чувства противника и заставить его увидеть иллюзии. Но это был всего лишь маленький трюк, и кого-то с острым взглядом и твердой решимостью бригадного генерала или великого генерала нелегко спутать внешними факторами, поэтому иллюзорные формирования были бесполезны против них.

Когда Даян Мангбан услышал об этом, он засмеялся.

Но эта картина была явно совершенно другого характера. Однажды пойманный, Даян Мангбан был неспособен чувствовать что-либо происходящее снаружи, не мог добраться до границы и не мог разрушить формирование. Это больше не была традиционная дымовая завеса или иллюзорное формирование.

У Даяна Мангбана сложилось впечатление, что только грозные и легендарные иллюзорные образования Центральных равнин, которые были давно потеряны, могли совершить такой подвиг.

Даян Мангбан никогда не предполагал, что он встретит кого-то из затерянных во времени экспертов древних образований в этой крепости, построенной на треугольной пропасти.

Разорвать это древнее образование не было невозможно, но это заняло бы много времени, а для него время быстро истекало.

Сердце Даяна Мангбана могло бы быть сгустком льда.

— Даян!

Когда ДуСун Мангпоче увидел, что появились мужчина и женщина, и Даян Мангбан исчез, он побледнел, и его тело похолодело.

Бузз!

ДуСун Мангпоче немедленно повернулся и начал атаковать в направлении Даяна Мангбана, но он едва сделал несколько шагов, как массивная волна энергии, как тысяча мечей, ударила его.

— У тебя все еще есть мысли, чтобы его спасти? Никто из вас не сбежит сегодня!

Из-за его спины донесся голос, настолько холодный, что у него затекла голова, голос был настолько близко, что казалось, будто шептал ему на ухо. ДуСун Мангпоче задрожал, и казалось, что ему на голову пролилась лужа ледяной воды. Ему было так холодно, что даже его дыхание казалось на грани остановки.

Старейшина в черной одежде!

Образ этого мрачного и нелепо могущественного старца в чёрной одежде появился в голове у ДуСуна Мангпоче. Если бы он знал, что эта крепость содержит такое ужасающее существование, он бы бежал со своей армией, даже не пытаясь ее атаковать.

Даян, это не значит, что я не хочу тебе помочь, но мне будет трудно поддерживать в живых даже себя. Это все, что я могу сделать для тебя!

Взрывом звездной энергии ДуСун Мангпоче увернулся от второй атаки СтарикаДемонического Императора и бросился вперед. В то же время его правая рука потянулась к его скимитру и немедленно бросила его в область, где Даян Мангбан исчез со всей силой, которую он мог собрать.

Воздух пронзительно засвистел, как будто собирался разорваться на части. Ятаган превратился в комету, окутанную разрушительной энергией.

Такова была сила Великого Имперского Генерала, что этого удара ДуСуна Мангпоче будет достаточно, чтобы разбить гору. Даже если эта атака не могла спасти Даяна Мангбана, она могла бы, по крайней мере, потрясти формирование, создавая трещину, которую Даян Мангбан мог использовать, чтобы сбежать.

Взрыв!

Но ятагану удалось пролететь всего лишь несколько чжан, прежде чем тонкий силуэт догнал его. Огромная энергия мгновенно отбросила ятаган.

Сердце ДуСуна Мангпоче упало. Он ясно видел, что его ятаган был сбит простой деревянной шпилькой.

Вождь деревни Ушан, наконец, ударил.

Даян, ты должен защитить себя! Я сделал все, что мог…

Намек на борьбу проявился в глазах ДуСуна Мангпоче, он пролетел мимо ловушки душ Иньян Четырех Символов и убежал вдаль.

На своем уровне силы ему нужно было остановиться на мгновение, чтобы спасти Даяна Мангбана одним мощным ударом, но Дусун Мангпоче даже не осмелился подумать об этой идее.

Задержка на секунду означала, что две чудовищные фигуры позади него убьют не только Даяна Мангбана, но и его самого.

Выбирая между двумя злами, нужно было выбирать меньшее. Выбор был очевиден.

Бузз!

Когда Дусун Мангпоче убежал, прыгнув на стену, в Ловушке Душ Четырех Символов Йиньян, Даян Мангбан приветствовал своего самого главного «гостя».

Бузз! Вспышка света сопровождалась четкими и расслабленными шагами. Несколько фигур появилось в ловушке души Иньян.

— Даян Мангбан, мы встретились снова!

Ван Чун слабо улыбнулся, его одежда слегка покачнулась, и он вошел в поле зрения Даяна Мангбана.

— Это ты!

Зрачки Даяна Мангбана сжались, когда он смотрел на эту знакомую фигуру, как будто его ткнули иглой. Он никогда не предполагал, что здесь появится «сбегающий» 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 794. Смepть Даяна Мангбана! (II)**

Шок Даяна Мангбана быстро превратился в насмешку.

— Хорошее шоу! Я действительно не думал, что ты посмеешь предстать передо мной!

Когда Даян Мангбан сказал это, его глаза наполнились решимостью убить.

— Ха-ха, я появился здесь, чтобы отправить тебя к желтым источникам!

Ван Чун слабо улыбнулся и сразу же атаковал. В то же время из тела Даяна Мангбана вырвалась энергия, и он бросился к Ван Чуну.

— Искусство Дьявольского Дракона Великой Снежной Горы!

— Огромное Небо, Искусство Земли!

— Великое Искусство Иньян!

......

Несколько взрывов раздались в ловушке души Четырех Символов Иньян, более ослепительные, чем солнце, и в пространстве, созданном формированием, пронеслись сильные ветры.

Через несколько мгновений раздался крик, а затем наступила тишина.

Бузз!

Примерно через пять минут вспыхнул свет, и Ван Чун в боевом доспехе Судьбы вышел из ловушки душ Иньян четырех символов. Глаза у него были острые и глубокие, весь он сочился энергией. Что еще более важно, чистая и красивая энергия поднималась из его тела. Казалось, что Ван Чун стал новым человеком, аура Царства Святого Бойца больше не передавалась ему Кармической Боевой Броней. Эта энергия была полностью его собственной, естественно возникающей изнутри.

Царство Святого Бойца! Я наконец преуспел!

Глаза Ван Чуна вспыхнули с пугающей элегантностью, его вид вызывал уважение и страх. Это было не преднамеренное действие, а естественная аура, которую источал челвоек, достигнув определенного уровня совершенствования.

Сочетание искусства Земли Обширных Небес и Великого Искусства Иньян наконец-то смогло нанести Даяну Мангбану тяжелую рану. Затем Ван Чун впитал энергию этого легендарного тибетского бригадного генерала, Бога Войны Асуры, будущего Короля Генералов. Поглотив энергию Святого Бойца, он, наконец, преодолел этот порог и достиг первоначального уровня царства Святого Бойца.

Хотя он все еще был далеко от вершины Царства Святого Бойца, эта разница все еще была такой большой, как разрыв между небом и землей для Ван Чуна. Пока он мог твердо держаться на этом уровне, он мог заново изучить многие из высших техник из своей прошлой жизни и использовать многие навыки, которые были недоступны.

Он был наконец освобожден. Его боевая сила не просто была повышена, а умножена. Что наиболее важно, он наконец ступил на путь, чтобы стать Святым Войны еще раз.

Начиная с этого момента, ему не понадобится очень много времени, чтобы достичь уровня совершенствования своей прошлой жизни.

— Поздравляем пользователя! За выполнение задания «Угроза для Цыси» вы были награждены 400 очками Энергии Судьбы!

— Предупреждение: история мира изменилась. Со смертью известного генерала Даяна Мангбана курс плато изменился. Эти изменения повлекли за собой разветвления во всем мире и породили много неопределенных переменных, при этом изменения еще рассчитываются. Ответственный за эти изменения пользователь награжден 2000 баллами Энергии Судьбы!

В момент, когда Камень Судьбы заговорил, услышав этот голос, Ван Чун не мог удержаться, приостановился и выдохнул.

Странно!

Брови Ван Чуна слегка приподнялись, опровергая его сильный шок.

Он получил дополнительно 2000 очков Энергии Судьбы!

Ван Чун не был удивлен наградой в 400 очков Энергии Судьбы за убийство Даяна Мангбана, потому что это именно то, что Камень Судьбы обещал ему. Но 2000 очков Энергии Судьбы, которые пришли позже, были действительно большим сюрпризом.

Камень Судьбы даже не упомянул об этом во время миссии.

Камень Судьбы сказал, что изменение истории плато имеет всемирные последствия. Оказывается, что изменение судьбы других стран также может привести к щедрым вознаграждениям. Это вполне метод для получения дополнительных очков Энергии Судьбы. Кроме того, штраф за неудачу в «Угрозе Цыси» был 2000 очков энергии судьбы, а награда теперь также 2000 очков энергии судьбы. Это как-то связано между собой? Если это так, то, я думаю, есть еще один особый способ получения Энергии Судьбы из миссий, данных Камнем Судьбы.

Ван Чун посмотрел на небо, глубоко задумавшись.

Однако мгновение спустя Ван Чун глубоко вздохнул и пришел в себя. Позже он сможет исследовать Камень Судьбы. Срочное задание было связано с этой битвой.

— Убьююю!

Послышался крик, и Ван Чун открыл глаза. Перед ним тибетцы в стальной крепости паниковали, их боевой дух был разбит бегством Дусуна Мангпоче. Говорят, что мораль всей армии была связана с главнокомандующим, поэтому, когда ДуСун Мангпоче бежал, его десяткам тысяч кавалеристов был нанесен огромный удар, разрушительный удар.

Великий Имперский Генерал представлял высший эшелон власти в мире, и в умах тибетских воинов такое существование никогда не покинуло бы битву. Но когда ДуСун Мангпоче бежал от совместных нападений Старика Демонического Императора и Главы Деревни Ушан, это глубоко укоренившееся убеждение было полностью отменено.

Крах тибетской армии был полным и спонтанным, и в мгновение ока он превратился из полномасштабного нападения в паническое отступление. Уникальная местность треугольной щели также показала свою мощь. Когда Ван Чун сражался с Даяном Мангбаном в Ловушке Душ Иньян Четырех Символов, вся кавалерия Ушана закончила формироваться, и Ли Сие вел их в преследование бегущих тибетцев.

Хотя у Тибетцев и их могущественных Белых Храбрецов не было мощных военных ореолов Ван Чуна, им также не хватало поддержки со стороны Даяна Мангбан. Без образования Великого Бона или боевого ореола Даян Мангбана Белые Храбрецы были как драконы без лидера. Учитывая, что им также пришлось бороться с бегством десятков тысяч своих собратьев-тибетцев, они потеряли большую часть своей боевой мощи.

— Интересно!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, пока он обдумывал ситуацию, его губы изогнулись в улыбке. Брииии! Белокопытная Тень издала долгий крик, поднимая пыль, и подскакала к Ван Чуну. Взобравшись на него, Ван Чун быстро выбежал из крепости.

Покинув крепость, улыбающийся Ван Чун быстро выпустил свои боевые ореолы.

Бум! Бум! Бум!

С грохотом металла ореол за ореолом появились из его тела, окутав Белокопытную Тень, а затем распространились по крепости и его армии. Бум! Потрясенные крики поднялись из-за пределов крепости.

— Лорд Маркиз, лорд Маркиз пришел!

— Лорд Маркиз только что разобрался с Даяном Мангбаном. Раз Лорд Маркиз здесь, это означает, что Даян Мангбан мертв! Вперед! Настало время контратаковать!

— Не дайте им сбежать!

Приветствия армии сотрясали землю. Хотя никто из них не мог видеть Ван Чуна, они чувствовали мощную энергию ореолов. Три Ореола Сумеречного Жеребца, Проклятие Поля Битвы, Проклятие Генералов… все ореолы соединились вместе, усиливая союзников и ослабляя противников: можно легко представить себе состояние тибетцев. Крики и паника заполнили воздух, и даже издалека Ван Чун чувствовал их ужас и страх.

Ван Чун знал, что он действительно выиграл эту битву.

— Хуах!

Ван Чун проехал мимо ворот, мимо стальных стен за пределами крепости. Когда он оглянулся, то увидел, что северная часть плато была в хаосе, несколько тысяч кавалеристов Ушана, разделенных на множество маленьких стрелковых формирований и преследующих бегущих тибетцев.

Тибетцы были в полном смятении, никто из них не осмеливался остановиться или сопротивляться, все они запаниковали и заботились только о побеге. В этот момент даже клановые эксперты в городе присоединились к преследованию.

Трупы тибетской кавалерии были разбросаны по земле, и даже огромное черное знамя с белым орлом, символом ДуСуна Мангпоче, было срублено, а его остатки дрейфовали на ветру.

Кланг!

Пока он осматривался, до него донесся металлический стук. Молочно-белый Ореол Проклятия Поля Битвы внезапно начал светиться, ореол быстро расширялся, прежде чем прокатиться по полю битвы, как волна.

— Поздравляем пользователя! Ореол Проклятия Поля Битвы достиг четвертого уровня! — Прозвенел в его голове знакомый голос. Вначале ошеломленный, Ван Чун быстро расплылся в улыбке. Проклятие Поля Битвы, которое так долго дремало, наконец перешло на следующий уровень: это был по-настоящему приятный сюрприз. В конце концов, условия для повышения уровня Проклятия Поля Битвы становились все более жесткими по мере увеличения уровней.

— Хуах!

С этими мыслями в голове, Ван Чун призвал свою лошадь в атаку. Вдалеке он увидел две фигуры, одну черную и одну белую, стремительно приближающиеся к нему.

— Мастер! Деревенский Староста! — крикнул Ван Чун, его брови поднялись, лицо было полно радости, и он вышел вперед, чтобы поприветствовать их. Наибольший вклад в эту битву внесли Старик Демонический Император и Деревенский Староста Ушана. Если бы он хотел победить ДуСуна Мангпоче без них, у него бы действительно была головная боль.

В месте, недалеко от последней из стальных стен, Ван Чун спешился и встретился с двумя старейшинами.

— Мастер, деревенский вождь, не что? Вам удалось поймать ДуСуна Мангпоче?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 795. Дусун Mангпоче, Бегство без следа!**

— Нет! Этот юный младший действительно обладает некоторыми способностями. Старый Фан и я преследовали его, но он сумел использовать силу своиx десятков тысяч солдат, чтобы остановить нас и сбежать без следа. — Легко сказал Демонический Старик. Говоря об этом так, как будто это было просто пустяковое дело.

ДуСун Мангпоче был известным Императорским Великим Генералом У-Цана, известным во всем мире как Орел Плато, и одним из немногих пиковых экспертов в мире Святого Бойца. Тем не менее, в устах Старика Демонического Императора он был просто «Юным Младшим», но Ван Чун не нашел ничего неуместного в этой форме обращения.

Несмотря на то, что ДуСун Мангпоче находился на пике царства Святого Бойца, он был намного моложе, чем мастер Ван Чуна, и он также не проводил столько времени на пике царства Святого Бойца, поэтому не было ничего чрезмерного в том, чтобы называть его — молодой младший. Более того, Старик Демонический Император когда-то был верховным повелителем пути зла на Центральных равнинах, и от его рук погибало бесчисленное множество экспертов. Он убил столько мастеров боевых искусств Царства Святого Бойца, что почти все мастера сект мира бледнели при упоминании его имени.

В мире было очень мало людей, которые могли бы находиться на его уровне.

Даже в ту апокалиптическую эпоху, когда Ван Чун стал великим маршалом мира и самым могущественным военным святым в истории Центральных равнин, он по-прежнему считал Старика Демонического Императора существом, нависающим над ним как полуденное солнце.

Если бы даже Ван Чун того времени не имел права, у ДуСуна Мангпоче, конечно, не было причин быть дерзким.

— Я также только сегодня узнал, что он был Имперским Великим Генералом У-Цана. Если бы я знал, что он приведет солдат к вторжению в Великий Тан, я бы никогда не отпустил его. — Вздохнул седовласый вождь деревни Ушан.,

— Мм?

Ван Чун поднял брови, и, наконец, не смог сдержать свой вопрос.

— Деревенский Старейшина, какая история стоит за всем этим?

У задних ворот крепости он уже заметил нечто странное. Для великого генерала У-Цана узнать вождя деревни Ушана было просто невероятно.

Вождь деревни Ушана ничего не стал скрывать и рассказал историю Ван Чуну.

— Итак, когда ДуСун Мангпоче бежал, он случайно оказался в деревне Ушан, а затем ради Хуана Ботяня начальник деревни позволил ему уйти? — спросил Ван Чун, когда его бровь сморщилась.

— А-а-а-а, это именно так, как вы говорите.

Вождь деревни Ушан вздохнул и кивнул, и Ван Чун почувствовал, что ему больше нечего сказать, глядя на стыдливое и раскаянное выражение лица старика. Хуан Ботянь был главным защитником деревни Ушан, но он также был военным маньяком. Любой, кто сможет победить его, получит его добрую милость, и он будет считать его своим братом и товарищем.

Ван Чун знал об этом в течение некоторого времени, и он также знал, что они выпустили человека, который вторгся в деревню Ушан. Но Ван Чун никогда не мог предположить, что этим человеком был ДуСун Мангпоче.

Судьба, кажется, все предопределила. Мне с большим трудом удалось поймать ДуСуна Мангпоче и раскрыть его личность, но я не думал, что именно Хуан Ботянь позволит ему сбежать.

Ван Чун мог только горько улыбаться. Любовь Хуана Ботяня к боевым искусствам была частью его натуры и не могла быть изменена. Ничего не поделаешь, если ДуСун Мангпоче использует это в свою пользу.

— Старейшине деревни не стоит беспокоиться. ДуСуну Мангпоче на этот раз следовало испытать сильный шок, и в этом треугольном разрыве он потерял много солдат и бригадного генерала Даяна Мангбана. Пройдет некоторое время, прежде чем он осмелится вернуться. — Утешил его Ван Чун.

— Ты прав в этом вопросе. — Внезапно вмешался Старик Демонический Император с гордым выражением лица. — Хотя мы позволили ему сбежать, старому Фану и мне удалось его тяжело ранить. Ему понадобится как минимум полгода, чтобы выздороветь.

— Ах!

Ван Чун был приятно удивлен, услышав это. Поскольку он был в Четырехсимвольной ловушке душ Иньян, связанной с Даяном Мангбаном, он понятия не имел, что происходит во внешнем мире. Ван Чун не ожидал, что обладатель сил ДуСуна Мангпоче будет серьезно ранен его мастером и вождем деревни Ушан. Это означало, что его операция оказалась даже лучше, чем прогнозировалось.

— Замечательно! Это означает, что ДуСуну Мангпоче будет очень трудно появляться в северной части плато в течение очень долгого времени, а тем более угрожать Цыси.

У Ван Чуна было возбужденное выражение лица.

— О, Мастер, когда ДуСун Мангпоче использовал свою секретную технику, чтобы одолеть силу своей армии, как тебе удалось ее сломить?

В войне на юго-западе Ван Чун видел, как Хуошу Хуйцан использовал секретное искусство Святого Храма Великой Снежной Горы, чтобы превратиться в гигантского золотого Будду, способного блокировать силу Могущественного Чудотворного Бога его отца одной ладонью. Сцена произвела на него очень глубокое впечатление.

Как великий генерал У-Цана, ДуСун Мангпоче наверняка имел подобную технику.

— В этом не было ничего особенного. Такие секретные искусства очень просты. Он мог использовать только силу близких ему людей. Чем ближе они, тем больше силы он может одолжить, и наоборот. Чтобы сломать это, нужно лишь убить всех людей поблизости. — Мягко сказал Демонический Старик.

— Брат Чжан прав. Этот вид секретной техники действительно не стоит беспокойства. — согласился вождь деревни Ушан.

. -..... —

Вид двух его старших, выглядящих так, будто они выполнили какое-то пустяковое поручение, оставил Ван Чуна на мгновение безмолвным. Если бы боевые искусства Святого Храма Великой Снежной Горы было так легко сломать, тогда Великая Снежная Гора никогда бы не стала священной землей У-Цана, и У-Цан никогда не стал бы такой серьезной проблемой.

И у ДуСуна Мангпоче были тысячи людей рядом. Эти люди не только снабжали энергией ДуСуна Мангпоче, но и усиливали его силу. Убить их всех было легче сказать, чем сделать, но в устах этих двух старейшин это было так же просто, как есть или пить.

Румбл!

Пока они разговаривали, вдалеке зашевелилось огромное облако пыли, и послышался гром. Ван Чун повернул голову и увидел, что сотни и тысячи кавалеристов атакуют с северо-запада.

— Кажется, это кавалерия Великого Тана? — Сказал вождь деревни Ушан, прищурившись. У него не было слишком глубокого понимания армии Великой Династии Тан, но он мог, по крайней мере, отличить войска своей стороны от врага.

— Это армия протектората Цыси! — Медленно сказал Ван Чун, а его сердце упало. Это была армия, которая раньше наблюдала за разворачивающимися событиями.

— Они пришли, чтобы отличиться на этой битве!

Даян Мангбан был мертв, Дусун Мангпоче был тяжело ранен, и вся тибетская армия была разбросана. Фуменг Линча и его армия протектората Цыси не вступили в бой раньше, когда нужна была их помощь, но появились только тогда, когда все было улажено и собрали урожай. Их цель была ясна как день.

— Чего?!

Старик Демонический Император повернул голову и посмотрел на приближающуюся кавалерию. Армия протектората Цыси двигалась с максимальной скоростью, ореол Фуменга Линча укрепил их, чтобы они могли двигаться так же быстро, как молния. В мгновение ока армия протектората Цыси ворвалась в тибетскую армию как метеоритный поток.

Игого!

Это был полный хаос, и через несколько мгновений бесчисленные тибетские кавалеристы были сбиты и растоптаны до смерти. Без формирования или организации, без Даяна Мангбана или ДуСуна Мангпоче, тибетская армия была в панике и в беспорядке бежала. Любой мог убить их, а сам Фуменг Линча руководил своими солдатами.

Румбл!

Земля вздрогнула от взрыва, произошедшего из-за самой большой концентрации солдат. Крики наполнили воздух, и сверкающий свет взлетел в небо. Сотни тибетских кавалеристов были подброшены в воздух огромным морем энергии.

За один удар большая площадь поля боя была очищена. В центре этой области Ван Чун мог ясно видеть чрезвычайно внушительную фигуру, а большая сабля в его руке испускала тираническую ауру, которая, казалось, была готова расколоть небеса. Между тем, пылающая аура вокруг него была ужасна, и сразу можно было понять, что это был чрезвычайно опасный человек.

На этом поле битвы он был бесспорным королем, могущественным гегемоном. Все солдаты, будь то Белые Храбрецы или Кавалеристы Ушана, были незначительными муравьями перед ним.

— Фуменг Линча!

Ван Чуну нужен был только взгляд, чтобы понять, кто он такой. Их первая встреча за пределами Города Стали оставила в его памяти неизгладимые воспоминания.

Этот генерал-защитник Цыси сначала был похож на скорчившуюся черепаху, а затем на убийцу, одолжившего чужой нож для убийства. Он планировал использовать ДуСуна Мангпоче и тибетцев для борьбы с Ван Чуном, но, увидев, что ситуация была неправильной и что ДуСун Мангпоче проиграл, он повел свою армию, чтобы перетянуть одеяло на себя. У Ван Чуна не было должного военного поста, а пять тысяч кавалеристов Ушана не были должным званием кавалерии Тана. Это означало, что Ван Чун действительно ничего не мог сделать, если Фуменг Линча хотел забрать лавры за эту битву.

Ван Чун мог даже предсказать следующие несколько ходов Фуменга Линча. Он, вероятно, собирался быстро представить отчет в Имперский Двор, утверждая, что это сражение было его рук делом.

В конце концов, никакая другая фракция, кроме Ван Чуна и Фуменга Линча, не наблюдала за этой битвой, что затрудняло определение истины. Если бы Императорский двор действительно проводил расследование, Фуменг Линча мог показать доказательства того, что он действительно участвовал в этой битве, и Ван Чун не сможет опровергнуть его.

— Ублюдок! Самый пассивный во время битвы и самый активный при краже лавров победы! И ты даже использовал врагов, чтобы разобраться с людьми на своей стороне! Ты действительно думаешь, что раз я моложе и у меня меньше статуса, чем у тебя, я ничего не могу сделать?!

Ван Чун не смог сдержать огненный свет гнева в своих глазах.

— Мастер, деревенский вождь, я пойду встречу его!

Ван Чун неожиданно сел на лошадь и поскакал в направлении Фуменга Линча.

— Пойдемте посмотрим!

Позади него старейшины посмотрели друг на друга и последовали за ним.

Вдали уже встретились кавалерийская армия Ушана и протектората Цыси, солдаты оказались в тупике. Когда Ван Чун прибыл, все солдаты отступили в стороны: даже солдаты армии протектората Цыси подсознательно опустили головы и уступили дорогу Ван Чуну.

Когда их взгляд скользнул мимо Ван Чуна, никто из них не смог скрыть свой стыд.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 796. Heматериальное cтолкновение с Фуменгом Линча!**

Армия протектората Цыси действовала в битве очень ненадлежащим образом. Хотя они должны были защищать Цыси, они не выполнили свой долг. Когда они должны были напасть, они этого не сделали, и когда битва была закончена, они напали, чтобы забрать себе лавры. Это не было так, как должен был вести себя настоящий солдат.

Теперь, когда появился настоящий человек, им, естественно, стало стыдно.

В тот момент, когда появился Ван Чун, время, казалось, остановилось, все встали неподвижно. Все глаза сфокусировались на Ван Чуне, и даже божественная и деспотичная фигура в центре внезапно остановилась, одной рукой сжимая саблю, а его глаза засияли ярким светом.

Этот суровый и тиранический взгляд холодно и бесстрастно смотрел на Ван Чуна.

— Ван Чун, вы хорошо помогли армии протектората Цыси в нападении на У-Цан. Я обязательно сообщу о ваших достижениях Имперскому Двору!

Фумен Лингча опередил Ван Чуна, сразу же выступив смелым и праведным тоном. Если бы кто-то прибыл в этот момент, такое отношение убедило бы их в том, что именно Фуменг Линча и его армия Цыси вели ожесточенную битву с тибетцами, а не Ван Чун и кавалерия Ушана.

— За огромные достижения лорда-покровителя Ван Чун мог бы также отправить Милорду подарок. Несколько дней назад Ван Чуну была подарена божественная черепаха из западных регионов. Ван Чун подарит ее Милорду.

Ван Чун отвел взгляд от Белокопытной Тени, а его глаза были полны насмешки.

— Наглый!

Слова Ван Чуна немедленно вызвали бурю упреков. Черепахи могли вытягиваться и втягиваться в свои раковины, и Ван Чун явно обвинил Фуменга Линчу и армию протектората Цыси в том, что они ведут себя как черепахи, выходя из своих раковин, только когда опасность миновала.

Фуменг Линча ничего не сказал, но его глаза были полны пламени. Ван Чун имел гораздо более низкий статус, и для него так холодно высмеивать его было нагло до крайности.

— Ван Чун…

Выражение лица Фуменга Лингчи замерло, но как только он начал говорить, его глаза внезапно скользнули по Ван Чуну и уставились на две фигуры, идущие сзади него. Его зрачки сжались, как будто его ткнули, и весь его гнев рассеялся, сменившись неописуемым чувством опасности, которое начиналось у его ног и распространялось по всему его телу.

Все тело Фуменга Линча сжалось, и он почувствовал, что за его спиной появился нож.

Это они!

Фуменг Линча сразу узнал эту пару. Когда Дусун Мангпоче вошел в стальную крепость, Фуменг Линча почувствовал внезапное появление двух мощных и ужасающих аур. Даже с такого большого расстояния он мог сказать, насколько они опасны и пугающи.

Именно потому, что он почувствовал их, Фуменг Линча понял, что ситуация изменилась, и немедленно приказал своей армии протектората Цыси вступить в бой.

Я не думал, что у этого парня будут такие грозные фигуры. Сколько еще у него секретов?

Глубокое опасение появилось в глазах Фуменга Линча, когда появились эти две фигуры.

Хммм, всегда есть более высокая гора, — Внутренне усмехнулся Ван Чун. — Этот парень Фуменг Линча видит щель и пытается вонзить иглу. Он знает только, как запугивать слабых. Кажется, бывают моменты, когда мне приходится демонстрировать немного силы.

Его проницательный взгляд мгновенно заметил изменения в цвете лица Фуменга Линча. Это был действительно мудрый ход пригласить своего мастера и вождя деревни Ушан для этой операции, так как теперь казалось, что Фуменг Линча наконец-то ведет себя более осторожно.

— Ван Чун, в чем смысл этого! Вы действительно думаете, что можете действовать нагло передо мной, пригласив нескольких грозных людей? Позвольте мне сказать вам, в Цыси важны только слова Фуменг Линча! Ван Чун, ты смеешь бунтовать передо мной? — Холодно сказал Фуменг Лингча.

— Двадцать лет назад, если бы маленький иностранец осмелился так говорить передо мной, я бы убил его одним ударом моей сабли!

Ледяной голос Старика Демонического Императора прозвучал сзади Ван Чуна. Его взгляд был полон презрения, его манера угрожала. Даже столкнувшись с великим генералом, таким как Фуменг Линча, он не пытался скрыть свою силу.

Старик Демонический Император был высшей фигурой в мире боевых искусств, который вызвал бесчисленные кровавые бури и убил бесчисленных верховных экспертов. Многие люди дрожали от страха при малейшем упоминании его имени. Перед ним Царство Святого Бойца Фуменга Линча ничего не значило.

— Наглый!

Фуменг Линча злился, и даже при самом терпеливом своем настроении он никогда бы не принял такие слова.

— Ученик! Тебе нужно, чтобы я убил его? Просто кивни, я и Военный Дядя Фан пойдем и убьем его прямо сейчас! Этот ДуСун Мангпоче смог бежать довольно быстро, и мы не смогли убить его, но этот иностранец — вообще ничто! Я могу убить его щелчком пальцев.

Старик Демонический Император заговорил, и его глаза были такими же острыми, как мечи, и остановились на шее Фуменга Линча, а его намерение убить открылось для всех. В его глазах Фуменг Линча был не каким-то великим Императорским Генералом, который мог благоговеть перед миром, не могущественным генералом-защитником Цыси, а курицей или уткой.

Рядом с ним начальник деревни Ушан не кивнул, но и не покачал головой.

Он видел, сколько Ван Чун приложил усилий для борьбы с У-Цаном, и он также увидел, что хотя Фуменг Линча и армия протектората Цыси не появлялись тогда, когда они были необходимы, они появились после битвы, чтобы собрать урожай. Это было действительно слишком бесстыдно.

— Ублюдок! Я не могу поверить своим ушам!

Лицо Фуменга Линча было красным, а тело дрожало. Для могущественного генерала-защитника Цыси, Великого Императорского Генерала, быть так публично униженным перед своими солдатами, было вопиющим пренебрежением к его статусу.

Глаза Фуменга Линча были полны намерений убийства, и его пальцы мгновенно начали крепче держать его саблю.

Но затем взгляд, еще более холодный, чем Фуменг Линча, пристально посмотрел на него, и он мгновенно подавил свой гнев от страха.

Фуменг Линча сражался с ДуСуном Мангпоче не раз, и он знал, что их силы были на одном уровне. Если даже ДуСуну Мангпоче пришлось бежать от этой пары, как если бы он столкнулся с каким-то мерзким богом, Фуменг Линча прекрасно понимал, что он не подходит им.

— Ван Чун, ты планируешь напасть на меня?

Фуменг Линча подавил свой гнев и посмотрел на сидящего верхом Ван Чуна.

— Ха-ха, лорд-покровитель, откуда взялась эта идея? Это была просто шутка. Если лорд-покровитель хочет забрать себе все лавры в этом вопросе, мне нечего сказать. Но есть один совет, который у меня есть для лорда-покровителя. Некоторые вещи слишком горячие. Лорд-покровитель должен тщательно подумать, прежде чем их схватить!

С этими словами Ван Чун развернул коня, возвращаясь в далекую стальную крепость.

— Мастер! Поехали!

Обменявшись несколькими словами с Фуменгом Линча, группа быстро ушла.

Еще не время двигаться против него! — Сказал себе Ван Чун. — В конце концов, он все еще имеет свой статус генерального защитника Цыси. Тем не менее, мне действительно нужно придумать, как убрать его из Цыси!

......

Битва была быстро завершена, и тибетцы были полностью разбиты. Все они бежали, как муравьи во всех направлениях, что представляло собой некоторую проблему для преследователей.

Во-первых, у Ван Чуна не было много солдат, и дальнейшее их рассеивание было бы чрезвычайно опасным, если бы появилась другая армия.

— Передайте мой приказ! Все солдаты, отступайте! Прекратите преследование!

Ван Чун быстро отдал приказ, и кавалерия Ушана быстро собралась.

Но армия протектората Цыси оставалась мобилизованной.

— Лорд Маркиз, это абсурд! Люди Протектората Цыси не стыдятся! Мы боролись в смертельной битве, и они просто бездельничали и забрали все лавры себе!

— Правильно! Лагеря армии протектората Цыси были совсем рядом, но они отказывались выходить. Лишь одного этого достаточно, чтобы лорд Маркиз упрекнул их.

— Это слишком чрезмерно! Они относятся к нам, как будто мы не существуем?

За стальными стенами солдаты собрались вместе и в настоящее время смотрели сердито на отдаленную армию протектората Цыси.

Солдаты протектората Цыси действовали так, как будто их не существовало, смело и уверенно вымогая у себя честь. Некоторые из солдат Цыси даже бежали впереди своих лошадей, чтобы преградить им путь, даже зашли так далеко, что намеренно вгоняли лошадей друг в друга. Их методы были действительно бесстыдными и подлыми.

Собаки могли кусать людей, но люди не могли кусать собак. Несколько тысяч кавалеристов ушана могли без труда отмахнуться от тибетцев, не отрываясь от глаз, но ничего не могли поделать с другими солдатами Великого Тана.

— Ха-ха, это всего лишь небольшой зуд. Не беспокойтесь об этом: пусть они потешатся! Фуменг Линча может расценить это как какой-то невероятный подвиг, но для нас это лишь незначительное достижение, сделанное для создания основы. По сравнению с нашими подвигами в будущем, эту битва даже не стоит упоминать. — безразлично махнул рукой Ван Чун. — Кроме того, это не так просто, как думает Фуменг Лингча, украсть победу!

— Сообщаю! Лорд Маркиз, солдаты армии протектората Цыси продвигаются к крепости.

Внезапно въехал разведчик, оставив за собой след пыли, и бросился к собравшимся офицерам.

Бузз!

Эти слова мгновенно привлекли всеобщее внимание.

— Лорд Маркиз, в крепости есть только ремесленники и нет тибетцев. Чем они занимаются?

— Эти ублюдки, они хотят забрать себе нашу стальную крепость? Мы построили ее, и они ее украли? Это просто слишком бесстыдно!

— Они не посмеют!

Чэн Саньюань, Су Шисюань, Сюй Кейи и другие офицеры посмотрели на Ван Чуна. С отступлением тибетцев крепость на треугольном разрыве теперь имела невероятное стратегическое значение.

— Лорд Маркиз, они действительно сделают это? — Обеспокоенно спросил Ван Чуна Сюй Кейи.

— Конечно, нет!

Ван Чун был довольно спокоен, немедленно отбрасывая заботы своих офицеров.

— Фуменг Линча определенно думал о взятии этой крепости. В конце концов, этот форт может стать базой для армии протектората Цыси и значительно упростить их операции. Однако, самое большее, что он когда-либо сделает, — это подумает об этом. Могучий Великий Генерал никогда не может быть таким бесстыдным.

— Ах?!

Офицеры посмотрели друг на друга, ошеломленные этим решением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 797. Землетpясение в западныx региoнах!**

— Ха-ха, на данный момент, только мы можем построить эти стальные крепости, и город в Ушане является лучшим доказательством. Эти модульные города имеют наш отличительный бренд, и Фуменг Линча никогда не будет таким дураком, что попытается взять их. — Даже если бы он и сделал это, ни один из министров при дворе не поверил бы, что Фуменг Линча и его армия протектората Цыси построили эту крепость.

Ван Чун улыбнулся, глядя на смущенные выражения лица своих подчиненных.

— Более того, крепость была повреждена после битвы. Без нашей помощи Фуменг Линча никогда не сможет ее починить. Кроме того, только мы понимаем, как управлять многими механизмами крепости, и понимаем, какие ремонтные работы необходимо выполнить. Фумен Лингча — умный человек. Даже если он захочет вырвать ее у нас, этого не произойдет сейчас. Отправляя людей в крепость прямо сейчас, Фуменг Линча, вероятно, имеет другие планы… Говорите — что происходит?

Эти последние слова были направлены на разведчика, который принес отчет.

Разведчик не смел медлить, быстро объясняя ситуацию. Оказалось, что, когда Ван Чун собирал армию, около двадцати человек из армии протектората Цыси пробрались к ним. Движения этих людей были довольно странными. Они ничего не делали, кроме как смотрели вокруг, как будто что-то искали.

Самым странным было то, что это были не обычные разведчики. Хотя они сняли свою символическую броню, опытные разведчики с первого взгляда могли сказать, что это были офицеры армии.

— Очень хорошо, ты свободен. Что касается офицеров армии протектората Цыси в крепости… Чэн Саньюань, возьмите с собой нескольких солдат и прогоните их. Хотя я не тот человек, который мог бы атаковать каждую мелочь, Армия протектората Цыси действует здесь слишком нагло. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

Чэн Саньюань быстро собрал сорок кавалеристов Ушана и отправился выполнять приказ. Командная работа Ушана и сила их формирований означали, что, если бы эти солдаты Цыси отказались уходить, они бы только нашли себе проблемы.

В ушах Ван Чуна раздался цокот копыт и голос:

— Лорд Маркиз, люди Фуменга Линчи не могли ведь искать труп Даяна Мангбана, не так ли? — Ли Сие, ехавший на своем ферганском коне, стоял как бог-хранитель рядом с Ван Чуном. Когда он наблюдал, как группа Чэн Саньюаня уходит, в его глазах мелькнуло сомнение.

— М-м.

Ван Чун не повернул голову, лишь слегка кивнул, выражение его лица стало серьезным.

— Фуменг Линча, вероятно, не знал с самого начала, но ему уже следовало захватить нескольких тибетцев и понять, что случилось с Даяном Мангбаном. На поле битвы слишком много глаз и ртов. Когда я разобрался с Даяном Мангбаном, вероятно, немало тибетцев, защищавших его, были свидетелями того, как его схватили старейшина Фан и старейшина Ду… С этим ничего не поделаешь.

— Но до тех пор, как Фуменг Линча не сможет наложить свои руки на труп Даяна Mangban, ему будет очень трудно вырвать лавры за эту упорную битву у Лорда Маркиза. — Прошептал Ли Сие, проехав рысью еще несколько шагов вперед

— Ха-ха, вот почему я никогда не боялся, что Фумен Лингча возьмет на себя ответственность за эти поступки. Есть некоторые вещи, которые ты не можешь приписать себе только потому, что хочешь. Даян Мангбан возник из Священного Храма Великой Снежной Горы, был тибетским бригадным генералом, богом войны Асурой в У-Цане, и у него был вполне видный рекорд в западных регионах. Пока у нас есть тело Даяна Мангбана, Фуменгу Линче будет очень трудно претендовать на звание победителя в этой битве.

Ван Чун расплылся в улыбке. Дело не в том, что он был невероятно толерантным и непредубежденным человеком, который мог позволить Фуменгу Линче забрать себе любые лавры, который ему понравятся, а в том, что Фуменг Линча никогда не был в состоянии отнять их у него.

Даян Мангбан был одним из командиров тибетской армии этой битвы. Предположительно, когда Фуменг Линча увидел, как Ван Чун вышел с пустыми руками, он подумал, что Даян Мангбан сбежал. В конце концов, если бригадный генерал направил все свои мысли на побег, его шансы были довольно высоки.

Однако Ван Чун ступил на плато, уже готовый разобраться с Даяном Мангбаном, так как он мог позволить ему сбежать?

— Поехали! Если все пойдет так, как ожидалось, Фуменг Линча должен посетить нас очень скоро.

Ван Чун отдал приказ, и вскоре после этого вся кавалерия Ушана вошла в крепость. Вскоре после того, как вошел Ван Чун, десять офицеров Цыси, проникших в крепость, были изгнаны.

— Что ты делаешь! Мы из армии протектората Цыси!

— Ты действительно думаешь, что это твоя территория?! Ты смеешь трогать нас?! Это бунт!

— Высокомерный! Отпусти меня!

У всех людей из армии протектората Цыси были связаны руки за спиной, и их вытолкнули из города. Хотя их заставляли идти вперед, они продолжали ругаться, а их слова становились все более и более оскорбительными.

— Мы все еще воюем с У-Цаном. Скажите им, что, если они не просто закроют свои рты, мы будем обращаться с ними, как с дезертирами. Как маркизу Императорского Двора, это не должно быть проблемой для меня разобраться с несколькими дезертирами для генерального защитника Фуменга Линча. — Равнодушно сказал Ван Чун, глядя вниз со стены на изгнанных офицеров Цыси. Это сообщение было быстро передано, и офицеры немедленно замолчали, их тела задрожали, а губы сжались в страхе.

— Лорд Маркиз, Фуменг Линча приближается. — Предупредил Чэнь Саньюань.

Ветер задул над стенами, и Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть. Вдалеке крепкий мужчина, держащий большую саблю длиной более семи футов, ехал на могучем скакуне в стальную крепость, его внешность была как у бога, спустившегося в царство смертных.

— Хммм, закройте ворота.

Ван Чун махнул правой рукой и холодно рассмеялся.

— Да, лорд маркиз!

Посыльный пошел, чтобы передать приказ, и быстро механизмы пришли в работу, и две большие створки ворот миниатюрного стального города на треугольном промежутке медленно закрылись.

С мощным грохотом Фуменг Линча был отделен от крепости. Его глаза расширились, и он остановил свою лошадь.

— Этот ублюдок!

Фуменг Лингча сразу заметил Ван Чуна на стене, и гнев начал накапливаться в его глазах.

— Милорд! Этот ребёнок бросает нам вызов. — С негодованием сказал офицер.

Весь Цыси находился под властью штаба протектората Цыси, и, будучи Генеральным защитником Цыси, Фуменг Линча был бесспорным командиром региона. Для Ван Чуна закрытие ворот перед ним было абсолютным оскорблением его достоинства.

— … Он становится все более и более дерзким! Милорд, мы должны преподать ему урок, иначе его высокомерие достигнет небес!

Прежде чем офицер успел что-либо сказать, Фуменг Линча протянул правую руку, чтобы остановить его.

— Не говори больше. Я знаю, что делать.

Фуменг Линча уставился на Ван Чуна, его взгляд был подвижным и бегающим. Тем временем на стене Ван Чун не обнаружил никаких признаков отступления.

Я позволю тебе наслаждаться этим сейчас, но в конце концов ты попадешь в мои руки!

Фуменг Линча бросил глубокий взгляд на Ван Чуна, но в конце концов мысль о том, что два верховных эксперта поддерживали Ван Чуна, заставила его задуматься.

— Поехали!

Фуменг Линча быстро развернул коня и ушел, и с его отъездом вся армия протектората Цыси ушла тоже.

Спустилась ночь, все три фракции отступили, и эта битва в степи окончательно завершилась.

Но даже несмотря на то, что битва была окончена, ее последствия только начали распространяться. Даян Мангбан и ДуСун Мангпоче не были обычными экспертами. Оба они были чрезвычайно влиятельными фигурами в западных регионах, каждая из которых имела собственную впечатляющую репутацию.

Тот факт, что армия из десятков тысяч тибетских кавалеристов под предводительством Дусуна Мангпоче и Даяна Мангбана фактически потерпела поражение в треугольном разрыве, была практически уничтожена, было достаточно, чтобы заставить весь Западный Регион содрогнуться.

Смерть пяти тысяч Белых Храбрецов имела самый большой эффект. В прошлом Белые Храбрецы наносили ущерб во всех направлениях, разрушая многие города и маленькие королевства. Это были дьявольские существа, которые заставили многие из этих городов-государств дрожать от страха.

Но эти могущественные Белые Храбрецы погибли вместе с обычной тибетской кавалерией в треугольной щели. Для этих маленьких королевств не было более шокирующих новостей, чем эта. Действительно, это было похоже на небесную музыку для их ушей.

— Как это могло быть! Мы все видели силу Белых Храбрецов! Как они могли быть полностью уничтожены?!

В северо-западном углу империи У-Цан, к югу от гор Конг, на границе, ближайшей к протекторату Анси, этот вопрос стал беспрецедентным шоком для королевств Большого и Малого Балура.

— Быстро, расследуйте это! Я должен знать, кто уничтожил Белых Храбрецов! Эти люди — спасители нашего Малого Балура. Неважно, как, я должен поблагодарить их.

В королевском зале Малого Балура краснобородый король Малого Балура устроил праздник, когда услышал эту новость. Он был так взволнован, что бросил свою позолоченную винную чашу из цветного стекла на пол, где она разбилась на куски.

Но у соседа Большого Балура эта новость вызвала прямо противоположную реакцию.

— Невозможно! Никто не может уничтожить Белых Храбрецов! Мы все знаем, насколько они сильны. Их невозможно победить, тем более уничтожить. Должно быть, это фальшивая новость, призванная навредить нашему Великому Балуру. Передайте мой указ. кто осмелится обсуждать такие сплетни, тот будет казнен!

Король Великого Балура имел пепельное выражение лица. Его громовые слова эхом разносились по всему королевству.

А в других королевствах западных регионов — далее Бейлу, Коканд, Канджут, Канджу, Дайюан 1 и другие — эта новость также вызвала огромные потрясения!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Далее, Бейлу был городом-государством в том, что сейчас называется Синьцзян, хотя его существование отмечено только в записях ханьцев западных регионов. Коканд — город в Ферганской долине. Канджут, также известный как Хунза, является территорией, которая пересекает границу между современным Пакистаном и Китаем. Канчжу — это еще одно название Цанского королевства Согдиана. Даюань, как отмечалось ранее, был королевством Ферганской долины, которое воевало с династией Хань за ферганских лошадей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 798. Бeспoкойство Фуменга Линчи!**

В западных регионах было две массивные силы. Одной из них был Западно-тюркский каганат, а другой был У-Цан. В течение очень долгого времени Западно-тюркский каганат процветал, оказывая мощное влияние на королевства западных регионов.

Это не относится к империи У-Цан, но даже если она не имела долгой истории доминирования над западными регионами, ее влияние все еще оставалось вторым после турок.

Временами даже отважные всадники Западно-Тюркского Каганата отступали при столкновении с кавалерией Империи У-Цан, рассматривая их с особой бдительностью.

Теперь, когда такого рода битва произошла на плато с участием двух великих имперских генералов и привела к гибели десятков тысяч элитных тибетских кавалеристов, если это не могло привлечь внимание королевств западных регионов, то ничего не могло.

Флапфлап!

Бесчисленные птицы-курьеры летали туда-сюда над западными регионами, как будто эта новость о битве прорастала крыльями и быстро распространялась на каждом углу.

Штаб протектората Анси также получил эту новость. Гао Сяньчжи, держа письмо, скривил брови в безмолвной мысли.

Граница между У-Цаном и Великим Таном была чрезвычайно длинной, и поэтому не только Цыси страдал от набегов и вторжений тибетцев. Протекторат Анси был также задействован.

Но всякий раз, когда У-Цан атаковал протекторат Анси, Гао Сяньчжи отбрасывал их назад.

У Гао Сяньчжи было не так много солдат, но они были сливками урожая, каждый из которых мог сражаться против ста. Кроме того, армия протекторатов Анси была чрезвычайно хорошо оснащена, вооружена большими баллистами с пугающим потенциалом убийства. Таким образом, тибетцы всегда были осторожны в нападении на него.

Более того, учитывая нынешнюю репутацию Гао Сяньчжи в западных регионах, многие королевства ответят на его призыв к оружию. Кроме армии протектората Анси Великого Тана, Гао Сяньчжи мог также мобилизовать солдат, принадлежащих королевствам западных регионов, и даже тибетцы должны были дважды подумать, прежде чем проверять, насколько это возможно.

Несмотря на все это, Гао Сяньчжи никогда не смотрел свысока на тибетскую конницу, особенно когда ею руководил великий императорский генерал.

— Чанцин, что ты думаешь? Дусун Мангпоче не слабак, и человек, обладающий способностями Фуменга Линча не сможет одолеть его. В этом вопросе есть что-то подозрительное.

Когда Гао Сяньчжи говорил, он передал письмо Фэн Чанцину.

Фэн Чанцин ничего не сказал и, взглянув на письмо, опустил голову и начал думать.

— Только Великие Генералы могут разобраться с Великими Генералами, и для того, чтобы потери Империи У-Цан были настолько серьезными, ДуСуну Мангпоче, должно быть, пришлось бежать в полном поражении. — Фэн Чанцин поднял голову и начал говорить, его глаза были ясными и мудрыми. — Для того, чтобы что-то подобное произошло, противная сторона должна была иметь по крайней мере двух великих императорских генералов и чрезвычайно грозных. Ситуация с Фуменгом Линча явно не удовлетворяет этим требованиям.

— Но есть ли в Западных регионах столько великих генералов? Или Гешу Хан и Ань Сишун тоже пришли? — Сказал Гао Сяньцзи.

— Ха-ха, если бы это был Милорд, возможно, они бы пришли, но они никогда бы не сделали это для Фуменга Линча. У него всегда был самый вспыльчивый характер, и он любит выставлять напоказ свой возраст и старшинство. Эти двое никогда не смогут выдержать такого. Кроме того, они должны охранять свою территорию. Они Великие Генералы, и, если они откажутся от своих обязанностей, они будут сурово наказаны.

Фэн Чанцин улыбнулся, и сказал:

— Но если бы не они, кто бы это мог быть? Когда в западных регионах появилось так много экспертов? — Сурово сказал Гао Сяньчжи.

Эти слова сразу же заставили исчезнуть улыбку Фэн Чанцина, и он почувствовал серьезность вопроса.

Императорские Великие Генералы были невероятно важны. Они представляли самую мощную боевую силу в мире, и лишь немногие смогли достичь этого уровня. Более того, если это был не Гешу Хан или Ань Сишунь, это означало, что в западных регионах были неизвестные эксперты уровня Императорского Великого Генерала.

Нет! Они могут быть даже сильнее великих генералов.

— Милорд, ДуСун Мангпоче проиграл в треугольной щели на северном краю плато. Если я правильно помню, эта область ведет к Стальному Городу, построенному в Ушане этим младшим сыном клана Ван. — задумчиво сказал Фэн Чанцин. — Кроме того, наши разведчики отослали новости о том, что на этом треугольном промежутке был построен небольшой стальной город, и в настоящее время там находится младший сын клана Ван. Невозможно отрицать, что этот вопрос связан с ним.

В настоящее время новость о том, что Фуменг Линча победил ДуСуна Мангпоче на северном краю плато, распространилась по всему западному региону, но Фэн Чанцин чувствовал, что в этом вопросе что-то не так, что ситуация не так проста, как было сказано внешнему миру.

— Вы имеете в виду, что эти два скрытых великих генерала были приглашены этим мальчиком? — С хмурым взглядом сказал Гао Сяньчжи.

Он всегда оказывал исключительное доверие к суждению Фэн Чанцина. Хотя его подчиненный был чрезвычайно уродлив, он обладал уникальным пониманием и ясным ходом мыслей. Он часто понимал вещи, которые другие часто упускали.

Этот момент был доказан бесчисленное количество раз.

Но Гао Сяньчжи все еще было трудно поверить выводу Фэн Чанцина о том, что этот вопрос был связан с наследником клана Ван. Не то чтобы он не доверял Фэн Чанцину, но этот вопрос был бы слишком шокирующим.

Императорский Великий Генерал был невероятно важным человеком, и тот, кто мог победить Императорского Великого Генерала, тем более. Даже если бы кто-то обыскивал весь клан Ван, он не нашел бы такого человека, а тем более двух.

— Ха-ха, Милорд не должен беспокоиться. У Фуменга Линча определенно не хватает сил, чтобы победить ДуСуна Мангпоче. Любой, у кого есть глаза, может видеть, что происходит что-то странное. Если Фуменг Линча не скрывает какую-то тайную силу, тогда это должно быть связано с этим Ван Чуном. Но как бы то ни было, я чувствую, что этот вопрос еще далек от завершения. Эта новость определенно вызовет новую волну, через несколько дней, если она будет быстрой, и за полгода, если она будет медленной.

Фэн Чанцин на мгновение остановился, затем улыбнулся.

— Если у Фуменга Линча есть какой-то скрытый трюк, тогда все в порядке. Мы в конечном итоге откопаем то, что он прячет. Но если это тот Ван Чун… Если я правильно помню, он отправил Милорду письмо не так давно. В будущем он чаще будет пересекаться с ним. В конце концов, его феод находится в западных регионах. Обдумывал ли Милорд, как с ним взаимодействовать?

— Кроме того, если этот Ван Чун действительно обладает такими потрясающими способностями, что может даже победить ДуСуна Мангпоче, то, возможно, нам следует пересмотреть совет, который он прислал нам в своем письме.

С этими последними словами Фэн Чанцин повернул голову и посмотрел на своего командира.

Около полугода назад Ван Чун прислал письмо, касающееся королевства Ши. В то время Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин со смехом отклонили предупреждение. В конце концов, подросток, рассказывающий ветерану Великому Имперскому Генералу, Генералу-защитнику Анси, что делать, было просто смешно.

Но если Ван Чун был настолько способен, что мог спасти юго-запад, победив Хуошу Хуйцана, Далуна Руозан и Дуань Гэцюаня, а затем отправиться в Цыси и полагаться на свои силы, чтобы победить десятки тысяч кавалеристов ДуСуна Мангпоче, и даже мог пригласить двух экспертов выше уровня Великого Генерала, тогда его мнение имело совершенно иной вес.

Его возраст больше не был важен. Для человека с его способностями каждое сказанное им слово заслуживало серьезного рассмотрения.

— Мне все еще нужно тщательно обдумать этот вопрос… — нахмурившись, сказал Гао Сяньчжи.

— Ха-ха, Милорд думает, стоит ли встретиться с ним лицом к лицу?

Фэн Чанцин слабо улыбнулся и добавил:

— … Разве это не прояснит все?

Главные должностные лица границы, генералы-протекторы империи, не могли легко покинуть свои гарнизоны. Кроме того, у Гао Сяньчжи и Ван Чуна все еще были обиды на инцидент с региональными командирами. В прошлом Гао Сяньчжи немедленно отрицал бы эту идею, даже немного дразнил и высмеивал Фэн Чанцина. Но на этот раз Гао Сяньчжи не покачал головой и не стал это отрицать.

— Милорд…

Фэн Чанцин не мог скрыть удивление в своих глазах. Он только что пошутил, но выражение лица Гао Сяньчжи подсказало ему, что на самом деле это серьезный шаг.

В зале на мгновение стало тихо, ни одна из них не сказала ни слова.

......

Отложив западные регионы на данный момент, в этот самый момент главный зал штаб-квартиры протектората Цыси был ярко освещен.

— Что ты нашел?

Громкий голос эхом разнесся по залу, наполненный большой торжественностью. Мускулистая фигура Фуменга Линчи была похожа на льва, расхаживающего взад-вперед по залу, его руки держались за спиной, огонь факелов отбрасывал его длинную тень на землю.

Тень постоянно мерцала, отражая эмоции владельца. Битва у треугольного разрыва закончилась, и, хотя дневные дела уже закончились, Фуменг Линча оказался перед еще более важным выбором.

— Да, Милорд. — Офицер протектората Цыси, одетый в полный доспех, с длинным и тонким мечом, свисающим с пояса, почтительно опустился на колени на пол и сообщил:

— Мы обыскали плато, но не смогли найти тело Даяна Мангбана. Кроме того, мы допросили захваченных тибетцев и даже обнаружили, что кто-то опытный на тибетском разговаривал с ними. Все они сказали, что заметили, как Даян Мангбан ворвался в город, но после этого армия была разбита, и ситуация стала неясной. Мы также отправили людей к Плато, чтобы узнать о любых новостях, но плато обширное, и тибетцы не любят говорить с посторонними, поэтому сбор любых новостей займет много дней. Наконец, северный регион У-Цана в настоящее время находится в полном хаосе. Все скотоводы в страхе отступили на несколько сотен ли.

— Как такое может быть!

Фуменг Линча продолжал ходить по залу, его монобровь глубоко хмурилась. Даян Мангбан был богом войны Асурой У-Цана, Имперским Бригадным Генералом и одним из командиров этой операции, и все же было невозможно определить, был ли он мертв или жив. Еще более странным было то, что, хотя Фуменг Линча послал людей в стальную крепость, они не смогли найти его тело.

Фуменг Линча в настоящее время не мог определить, жив он или мертв.

Я был слишком небрежен! Если бы я знал, что это должно было случиться, я бы никогда не ушел!

Фуменг Линча сжал кулаки и мысленно стал проклинать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 799. Амбиции Фумeнга Линчи!**

Дусун Мангпоче и Даян Мангбан были на уровне, где, если они хотели убежать, они могли двигаться с невероятной скоростью. Хотя Фуменг Линча был Великим Императорским Генералом, он все равно не смог бы их поймать. Это также было причиной того, что Фуменг Линча все еще был так растерян и не мог определить, мертв Даян Мангбан или жив.

— Милорд, я все еще должен представить отчет о ваших подвигах в Императорский Двор? — сказал офицер Ху с ястребиными глазами. — Было бы хорошо, если бы Даян Мангбан был еще жив, но, если он погиб в бою, и мы не можем найти его труп, это будет серьезной проблемой для нас в будущем. Но если мы задержим доклад слишком долго, через несколько дней эта необычная ситуация на границе определенно привлечет внимание Императорского Двора. Если они отправят войска в Цыси для осмотра поля битвы, у нас будет еще более серьезная проблема. В конце концов, военные справились. Правило, согласно которому после окончания сражения отчет о подвигах и вкладе солдат должен быть отмечен в тот же день. Кроме того, если есть какие-либо особенно существенные вклады, отчет должен быть немедленно отправлен в императорский двор. Нарушение этих правил вызовет много подозрений.

C того дня, когда битва закончилась, весь день силы протектората искали какие-либо новости о Даяне Мангбане, и теперь, когда наступила ночь, все еще никакого отчета не было представлено. Это было невероятно опасно.

— Доложите об этом!

Фуменг Линча сжал кулаки, и, с пугающим светом в глазах, он наконец принял решение.

— Просто напишите мемориал, рассказывающий двору о битве у треугольного разрыва. Сейчас нет необходимости беспокоиться о Даяне Мангбане. В будущем, если Императорский Двор действительно начнет расследование, не будет сомнений в том, что наша Армия протектората Цыси провела широкомасштабную мобилизацию и победила ДуСуна Мангпоче, убив десятки тысяч тибетцев. Это абсолютная правда, и даже Императорский Двор не сможет найти в этом ничего странного. Я просто хотел бы увидеть, какая проблема возникнет, и какой человек посмеет мне противостоять.

За много лет пребывания в Цыси, устремившись на восток и запад, чтобы отразить У-Цан и Западно-Тюркский каганат, Фуменг Линча постоянно страдал от неприятностей, и прошло много лет с тех пор, как он мог совершать любые подвиги на поле битвы. Недавняя смерть Пулана Хэ даже заставил его страдать от допроса императорских цензоров.

Битва у треугольного разрыва и поражение ДуСуна Мангпоче были слишком важны для Фуменга Линча, а смерть пяти тысяч Белых Храбрецах — еще более важна. Фуменг Линча провел слишком много лет в бесплодных землях Цыси, так долго, что забыл, что когда-то он был генеральным защитником Анси, — командиром материально-технического обеспечения. — который мог беспрепятственно перевозить пайки, добро и солдат.

Что действительно разбудило Фуменга Линча от его ступора, так это то, что Чжанчоу Цзяньцюн, после почти двадцати лет руководства на юго-западе, успешно вошел в столицу и стал военным министром. Эта новость была как внезапный удар по голове. Ситуация Чжанчжоу Цзяньцюна была очень похожа на его. Оба провели много лет на границе, но ни у кого не было больших достижений.

Но Чжанчжоу Цзяньцюн все же сумел стать военным министром. Если Чжанчжоу Цзяньцюн мог сделать это, почему он не мог?

В тот день в Фуменге Линча снова загорелось давно угасшее пламя амбиций.

Битва у треугольного разрыва была редкой возможностью, которую он никак не мог пропустить.

Посланник быстро покинул зал, клерк быстро составил мемориал, и, наконец, птица-курьер взлетела в воздух, летя к столице.

......

— Лорд Маркиз обладал божественным предвидением. Протекторат Цыси был ярко освещен до третьей четверти периода Цзы, только тогда птица-посланник улетела в направлении столицы.

Вскоре после того, как Фуменг Линча принял решение, разведчик быстро бросился прочь из штаб-квартиры протектората Цыси в резиденцию Ван Чуна. После битвы у треугольного разрыва Ван Чун направил солдат, чтобы следить за протекторатом Цыси. Как Фуменг Линча послал людей пристально следить за Ван Чуном, так и Ван Чун послал людей внимательно наблюдать за движениями Фуменга Линча.

— Лорд Маркиз, как и ожидалось, Фуменг Линча не смог сдержаться.

Хор смеха эхом разнесся по комнате. Услышав отчет разведчика, Сюй Кейи повернулся и посмотрел на Ван Чуна с удивленным выражением лица. Город Стали был так же ярко освещен, как и протекторат Цыси. Ли Сие, Су Шисюань, Чэн Саньюань и все другие офицеры под командованием Ван Чуна собрались, чтобы молча дождаться движения от протектората Цыси.

— Я понял. Ты свободен.

Ван Чун слегка махнул рукой, чтобы разведчик удалился.

— Лорд Маркиз! Фуменг Линча уже сделал свой ход. Должны ли мы также сделать свой ход и отправить голову Даяна Мангбана в Императорский Двор, чтобы преподнести ему сюрприз? — Спросил Чэн Саньюань.

Труп Даяна Мангбана уже был упакован в сундук и тайно доставлен в Город Стали. Это было критически важным доказательством, и, если оно будет передано в Императорский Двор, оно, безусловно, сделало бы Фуменгу Линча большой «сюрприз».

— Не нужно.

Ван Чун улыбнулся и махнул рукой, чтобы отклонить предложение Чэна Саньюаня.

— Фуменг Линча — коварный человек. Будь то, когда он пропустил Даяна Мангбана через свою оборону или украл победу у нас на плато, у него всегда есть подходящие оправдания. Даже если мы сообщим об этом в Императорский Двор, он будет только обвинен в том, что дает ложное сообщение и берет на себя все лавры победы. Этого недостаточно, чтобы нанести ему смертельный удар. С другой стороны, как только этот вопрос разоблачится, Фуменг Линча почувствует себя униженным, а затем его унижение превратится в ярость. Он отбросит все в сторону и безумно попытается отомстить. В конце концов, мы просто переиграем и доставим себе больше хлопот.

— Ах!

Все офицеры посмотрели друг на друга, на мгновение потеряв дар речи.

— Лорд Маркиз говорит, что мы должны быть терпеливыми. — Внезапно сказал Ли Сие. — Но если мы сделаем это, то Фуменг Линча может стать еще более ненасытным, что, безусловно, не является хорошим результатом для нас.

— Это так!

— Слова генерала Ли разумны.

Все офицеры выразили свое согласие.

У Фуменга Линча был слишком высокий статус, и варианты двигаться против него и нет, оба были неправильными. Более того, то, что он посмел так нагло вырвать у них победу, показало, что у него не было сомнений. Невозможно было сказать, что он будет делать дальше.

— Ха-ха, с Фуменгом Линча придется разобраться, но не доставляя ему небольшой зуд, такой как отсутствие улик для его сообщений в двор. Все, расслабьтесь. У меня все спланировано. Если все пойдет так, как ожидалось, Фуменг Линча будет полностью отстранен от должности генерального защитника Цыси менее чем за месяц. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Эти слова были похожи на взрывы в ушах этих офицеров. Все они задрожали, их глаза расширились, и они повернулись к Ван Чуну в шоке. Генералы-защитники и великие генералы не были обычными людьми, и было определенно непросто сместить этих людей со своих постов.

То, что Ван Чун мог так просто определить судьбу Великого Императорского Генерала, было огромным шоком для этих офицеров. Любому, кто слышал его, было бы трудно поверить в эти слова, но глубоко в их сердцах эти офицеры верили, что Ван Чун действительно сможет это осуществить.

Ван Чун уже совершил слишком много чудесных вещей. Когда все остальные заявляли, что это невозможно, Ван Чун в одиночку воплощал это в реальность.

Ван Чун только улыбнулся, не давая дальнейших объяснений.

Присутствие Фуменга Линча в Цыси теперь имело сомнительную ценность. Он проявлял мало инициативы и был склонен мешать Ван Чуну во многих аспектах. Его стремление к материальной выгоде означало, что он редко ставил интересы Великого Тана на первое место, и в будущей Битве за Талас он, несомненно, будет серьезным препятствием.

Во имя Великой Династии Тан, солдат армии протектората Анси и солдат Цыси, Ван Чун должен был отстранить его от должности генерального защитника Цыси. Но он ничего не сказал своим подчиненным.

— Чжан Цюэ, как дела, о которых я тебя спрашивал?

Ван Чун повернулся в угол зала, где Чжан Цюэ скрывался в тени. На его плече был маленький, но жестокий скальный орел, его глаза излучали жгучий свет. Слова Ван Чуна быстро привлекли внимание Чжана Цюэ.

— Отвечаю лорду Маркизу: все готово. Мы следуем цели в соответствии с приказами лорда Маркиза.

Чжан Цюэ вышел из мрака, прижимая правую руку к груди, и поклонился.

Офицеры смотрели друг на друга, смущенные тем, о чем говорили Ван Чун и Чжан Цюэ. Этот молодой человек из столицы учился у Старого Орла семь или восемь лет и прибыл с нежным и незрелым лицом. Но после крещения двух сражений Чжан Цюэ стал гораздо более зрелым и устойчивым, его детское лицо выглядело немного более выветрившимся, немного более надежным.

— Мм. Не забудь не разоблачать себя. Делай все в соответствии с моими приказами. — Спокойно сказал Ван Чун.

— Этот подчиненный понимает.

Чжан Цюэ снова поклонился и быстро ушел, исчезая в темноте.

Тибетцы не смогут угрожать Цыси в течение некоторого времени, поэтому я должен начать с другого вопроса.

Ван Чун посмотрел вперед, и его разум загудел от бесчисленных мыслей.

Вопрос о треугольном обрыве в сочетании с этим одним будущим инцидентом решит судьбу Фуменга Линча, вероятно, свергнув его со своего поста. Ему просто нужно немного подождать. Для сравнения, этот другой вопрос был гораздо более актуальным.

— Сюй Кейи, у меня здесь шелковая сумка. Я записал все приказы и поместил их внутрь. Просто делай, как они говорят, и закончи это дело как можно быстрее.

Когда Ван Чун заговорил, он сунул правую руку в рукав и вынул зеленую шелковую сумку.

— Да! Лорд Маркиз!

Сюй Кейи взял сумку и немедленно ушел. После юго-запада, Чжанчжуна и треугольной пропасти офицеры глубоко запомнили образ дальновидного и непобедимого Ван Чуна.

Независимо от того, что сказал Ван Чун или какой приказ он дал, они немедленно подчинялись и выполняли его с максимальной скоростью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 800. Прoгрeсс на дороге!**

На расстоянии около семи или восьми сотен километров к юго-западу от Ушана были горы, земля густыx лесов и крутых скал. Здесь не было никаких дорог, но, начиная с двух месяцев назад, более ста человек пересекли этот район, вырубая колючки и ежевику, идя вглубь гор.

Никто не знал, что они замышляли, только то, что они потратили больше месяца, чтобы открыть путь через горы. A потом они начали копать, как будто что-то искали.

— Все, работайте усердно! Лорд Маркиз постановил, что если мы сможем найти эту вещь, все будут щедро вознаграждены! C этого момента все вы сможете пить и есть, как вам угодно! Это редкая возможность, она может даже не всплыть раз в тысячу лет!

— Не падай духом, не унывай! Если лорд Маркиз говорит, что это здесь, значит, это должно быть здесь!

— Те из вас, кто участвовал в войне на юго-западе, знают, что лорд Маркиз всегда был богоподобной фигурой. Он никогда не лгал. Если все будут хорошо работать, лорд Маркиз определенно не подведет вас!

Тридцатилетний наблюдатель стоял на большой скале, его громкий голос звенел по горам, когда он призывал рабочих.

— Милорд!

Пока люди продолжали копать, снаружи донесся панический голос. Мужчина лет тридцати с голой грудью побежал к наблюдателю, почти спотыкаясь.

— Снаружи много людей. Тебе нужно пойти и посмотреть.

— Чего?!

Удивленный руководитель быстро спрыгнул со скалы.

— Что за чепуху ты болтаешь? В этом месте кроме нас никого нет.

— Милорд, я не вру. Идите и посмотрите сами.

У мужчины с голой грудью было паническое выражение лица. Тем временем их разговор быстро привлек внимание всех остальных работников. Несколько мгновений спустя прогремел гром и грохот пыли, и всадники начали подниматься по дороге, которую открыли эти рабочие.

Наблюдатель почувствовал, что задохнулся, глядя на огромное облако пыли. Судя по грохоту копыт и размеру пылевого облака, в этой группе посторонних было не менее тысячи человек.

Кто эти люди? В этих горах нет никого, кроме нас. Это может быть какая-то группа бандитов?

Это была первая идея, которая пришла к встревоженному руководителю.

Бандиты и разбойники были тиранами Великого Шелкового Пути на западе, и, если кто-то появился здесь, вероятность того, что это были бандиты с близлежащей горы, составляла от восьмидесяти до девяноста процентов.

Может ли быть так, что мы слишком нашумели и привлекли этих бандитов?

Ум руководителя был переполнен заботами.

— Лэй Пэн?

В этот момент громовой голос поднялся из облака пыли. Пока смущенный начальник все еще пытался понять, что происходит, из облака пыли вырвалась мускулистая и смуглая рука, сжимающая жетон.

— Да!

Лэй Пэн был ошеломлен, но он сразу же узнал знак. Только один человек во всем Великом Тане будет использовать этот жетон.

Но почему лорд Маркиз послал их? Еще не наступило назначенное время.

Несмотря на вопросы, Лэй Пэн был теперь намного более расслаблен.

— Битва на западных рубежах завершилась. Лорд Маркиз постановил, что добыча руды должна быть ускорена.

Когда пыль осела, всадник в доспехах выехал. Выражение его лица было мрачным, а усы топорщились на его губах. У него, казалось, был высокий статус, и, поскольку все больше и больше фигур продолжало следовать за ним, можно было видеть, что он действительно привел с собой более тысячи человек.

— Но мы копаем уже больше месяца и до сих пор не нашли ни одного кусочка руды. Не слишком ли много, чтобы начать расширять рабочую силу? Что, если… это может быть просто напрасная трата рабочей силы и ресурсов, и мы бы очень разочаровали лорда маркиза.

Лэй Пэн немного нервничал.

Хотя он все это время поощрял рабочих, он действительно не знал, существует ли такая роскошь, о которой говорил маркиз.

Эти горы густо заросли зеленью, и никто не знал, какая из этих гор на самом деле имела эту руду, или, может быть, у всего хребта вообще не было руды. Если это действительно так, то разве они не потратили впустую свое время?

— Лорд Маркиз говорит, что есть, значит так и должно быть. Больше ничего не нужно говорить.

Предводитель этих всадников был быстрым и решительным, как молния. Как только он заговорил, он помахал сзади себя, приказывая людям спешиться. Его подчиненные сразу же начали распаковывать свои кирки, лопаты и другие инструменты для добычи полезных ископаемых и зашагали, быстро прибавляя свое количество к рабочей силе.

Намек на беспомощность вспыхнул в глазах Лэй Пэна, и он присоединился к рабочим. Один день, два дня, три дня… Как раз в тот день, когда Лэй Пэн потерял всякую надежду, часть горы рухнула, после чего крики радости наполнили воздух.

— Нашел! Нашел! Наконец мы нашли руду лорда Маркиза! Хахаха…

Старый шахтер держал обеими руками большой кусок пепельно-белой руды, взволнованно крича.

Хотя люди этой эпохи по ошибке назвали алюминиевую руду — Лу руда. — Ван Чун все же сумел использовать свои воспоминания, чтобы найти это сокровище, спрятанное глубоко в горах.

Если высоко подняться в небо, чтобы смотреть вниз с невероятных высот, можно было бы понять, что это далеко не единственная команда шахтеров. В других местах вдоль Шелкового пути, на юго-восток и юго-запад, Ван Чун также отправил команды. Более того, после окончания битвы за треугольный зазор он увеличил размер каждой команды в десять раз.

С этим увеличением активности в горнодобывающей промышленности и последующим открытием алюминиевой руды великие кланы, с которыми Клан Ван вступил в союз, быстро начали демонстрировать свою силу.

Тележка за тележкой алюминия была извлечена из этих различных областей и вывезена в столицу. В столице все вопросы, касающиеся алюминия, были в ведении одного человека.

— Милорд, сегодня мы получили одну тысячу вагонов руды.

На восточной окраине столицы, на Великом Шелковом Пути, ведущим на запад, рядом с Чжао Цзиндянем стоял охранник в синем, наблюдая, как мимо проезжают телеги с рудой.

За ними стояли бесчисленные здания из сырого кирпича. В этих зданиях не было мебели, только бесконечные груды руды.

В Великом Тане всю железную и медную руду искали великие кланы, магазины мечей и кузнецы, но никто не знал, что делать с этой совершенно новой «Лу рудой».

Хотя многие считали ее бесполезной, она была чрезвычайно ценной для Ван Чуна, факт, который никто не мог оспорить. И хотя у великих кланов все еще были свои возражения против плана Ван Чуна, затраты на эту «руду» и известь были чрезвычайно низкими.

Для этих кланов их потери от этих инвестиций были бы чрезвычайно ограничены, и если бы они сделали все правильно, они бы получили бесконечные выгоды от Ван Чуна.

Это была истинная причина, по которой они были готовы инвестировать в это предприятие.

— Сумма, которую мы получили за этот период, просто слишком велика. Похоже, что лорд Маркиз в Ушане начал работать. — Заметил другой исключительно сообразительный охранник с выражением восторга на лице.

Чжао Цзиндянь слегка поднял голову и сказал:

— Мм, вы двое отреагировали довольно быстро. Я получил известие только несколько дней назад, что лорд Маркиз победил ДуСуна Мангпоче и тибетцев на плато, устранив угрозу с запада. На данный момент Цыси должен быть свободен от какой-либо опасности, поэтому лорд Маркиз приказал нам ускорить темпы.

Чжао Цзиндянь не сопровождал Ван Чуна в Ушан, потому что Ван Чун дал ему еще более важную миссию. Известь, глина, песок и гравий казались чрезвычайно бесполезными вещами, на которые дворяне столицы даже не взглянули бы, но Чжао Цзиндянь знал, что Ван Чун рассматривал эти объекты с беспрецедентной важностью.

Вот почему Чжао Цзиндянь остался тут.

— Мастера продвинулись дальше в улучшении смеси жидкого раствора? — Спросил Чжао Цзиндянь, продолжая смотреть в сторону Цыси.

— Все самые опытные каменщики работали день и ночь, чтобы отрегулировать смеси, и они наконец получили некоторые результаты. — Сообщил охранник. — Новейшая смесь суспензии может противостоять удару полной силы эксперта уровня Истинного Бойца после затвердевания, но Мастер Цун считает, что прочность смеси может быть еще больше увеличена. Он утверждает, что идеальная смесь должна быть способной противостоять полному силовому удар эксперта уровня Глубокого Бойца.

— Кроме того, некоторые из мастеров-каменщиков считают, что предложение лорда Маркиза о добавлении железных прутьев в жидкий раствор перед затвердеванием вполне разумно. — Добавил другой охранник. — И они также предложили, чтобы перед добавлением железных прутьев мы могли нанести на них несколько простых жестких или защитных надписей, еще более ужесточив жидкий раствор и увеличивая количество прочности, которое он может выдержать.

В отличие от мира, из которого пришел Ван Чун, в этом мире было много видов надписей, что означало, что Ван Чун, вероятно, недооценил прочность, которую мог достичь его «цемент».

Ван Чун никогда не мог предсказать это.

— Время пришло. Мы не можем задерживать лорда Маркиза. Сообщите кланам столицы, что им пора выполнить свои контракты и выдвинуть деньги и рабочую силу. После столь долгого ожидания они, вероятно, еще больше спешат, чем мы. — сказал Чжао Цзиндянь, держа руки за спиной.

За те дни, пока Ван Чун был в Ушане, бесчисленные люди из великих кланов пришли с разными оправданиями, чтобы узнать, что происходит.

Это был великий клан министров и генералов, который поддерживал король Сун, поэтому никто не верил, что Ван Чун пытается их обмануть. Но так как они ничего не знали об этом плане, а Ван Чун не хотел им об этом говорить, великие кланы не могли не волноваться.

Взрыв!

Голос Чжао Цзиндяня был похож на раскат грома, взрываясь в столице и распространяя бесчисленные волны. Великие кланы и богатые дома начали оживать, как акулы, которые пахли кровью.

Бесчисленные люди и ресурсы начали мобилизоваться, немедленно вызвав бурю на Центральных Равнинах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 801. Цементная дорога! (I)**

— Купи, купи, купи! Я хочу, чтобы вся известь, глина, песок, камень и все, что мы можем купить, было куплено! Дай столько людей, сколько сможешь! Дай ему столько денег, сколько он захочет! Нам нужно, чтобы Ван Чун и клан Ван нам задолжали.

В имении небольшого клана на востоке города патриарх клана около сорока лет ревел, как гром.

— Что? Риск? Вы обеспокоены тем, что могущественный клан Вана не заплатит? Подумайте только, сколько денег они зарабатывают на продаже этих мечей из Стали Вутц. Вы даже не можете купить их сейчас, и вы все еще волнуетесь, что у них не хватит денег?

В самом большом магазине мечей столицы владелец Чжао Цзиньлин практически с пеной у рта проклинал и ругал противоборствующих ему старейшин, бросаясь на них, как злобный зверь, и заставляя старейшин бежать в страхе.

— Идите, идите, идите! Мобилизуйте всех, кого сможет собрать клан, и возьмите этих ублюдков из Старой Тройки и Старой Четверки. Они проводят весь день, ничего не делая, кроме как лгут, так что отправь их всех тоже! Разве ты не знаешь, что Клан Чжоу в западной части города послал девять из десяти своих старейшин? Единственный наш страх — что мы отстанем. Если они решили отправить своих старейшин, чего мы ждем? Те, кто придет последним, получат меньше всего!

У патриарха клана Хуан, Хуан Ша, всегда был сильный характер, и его яростные крики практически подняли крышу его резиденции. Все в страхе пошли выполнять его приказы.

Клан Чжао, Клан Бай, Клан Го, Клан Чай и остальные легендарные и древние кланы Великого Тана начали мобилизовать своих экспертов. Письмо, которое Ван Чун послал Чжао Цзиндяню из Ушана, привело в движение все эти кланы.

Когда все эти великие кланы работали вместе, они были как огромная машина, движущаяся с удивительной энергией.

Вся известь, глина, песок и камень, а также руда привозились со всех сторон, чтобы собраться в руках Чжао Цзиндяня. И Чжао Цзиндяню хватило простого приказа, чтобы собрать более ста тысяч мастеров.

Даже когда он строил свой город в Ушане, Ван Чуну удалось совершить этот подвиг за такое короткое время.

Столица была гораздо более легким местом для работы, чем бесплодный и пустынный Ушан.

......

Три дня спустя Чжао Цзиндянь стоял в начале дороги, ведущей из столицы в западные регионы, одетый в парадную одежду, с бесчисленными экспертами из великих кланов, собравшихся рядом с ним.

План уже начал воплощаться, и все надеялись увидеть, что именно представляет собой эта «цементная дорога».

— Приготовься! — Торжественно сказал Чжао Цзиндянь.

После этого приказа несколько сотен мастеров собрались на обочине дороги и начали проходить практику. Во-первых, они размещали известь, глину и руду; потом они клали песок и камень; и, наконец, они добавляли соответствующее количество воды, чтобы начать смешивание.

Под бесчисленными заинтересованными взглядами эти мастера вылили на дорогу толстый слой «навозной жижи», затем добавили слой камней и гравия, положили толстые железные прутки, обмотанные металлической проволокой, и, наконец, налили последний слой навозной жижи.

Когда все это закончилось, перед ними появилась черная дорога из шлама высотой около десяти дюймов.

— Это оно?

Потомок столичного клана Чжан посмотрел на эту дорогу с удивлением. Он слышал бесконечные разговоры об этой «цементной дороге» и разные слухи об этом.

Некоторые люди говорили, что ночью она будет плевать огнем, а другие говорили, что она оснащена колесами и может двигаться. Ходили даже слухи, что на этих дорогах было золото и серебро, которые заставляли их мерцать ночью.

Но никто не ожидал, что цементная дорога, которая стимулировала так много разговоров между великими кланами и требовала столько времени и энергии, будет такой обычной.

Это была просто чёрная жижа с парой железных прутьев внутри!

Оказалось, что ожидание и усилия великих кланов были напрасны. Конечный продукт действительно оставил их глубоко разочарованными.

— Ха-ха, конечно, это еще не конец. Если кто-то из вас захочет уйти, еще есть время. Наш молодой Мастер сказал, что мы не станем останавливать никого, кто хочет уйти. Все деньги, которые вы вложили, будут возвращены в полном объеме. — Сказал со смехом Чжао Цзинцянь.

В одно мгновение все замолчали. Недовольные эксперты кланов, казалось, зашили свои рты, так плотно сжав их, что ни один из них не прорнил ни слова. Их «вложенные деньги» были по сути шуткой. Будь то известь, глина, руда или песок и камень, — все они были самыми дешевыми из материалов, и даже если умножить их общие затраты на рабочую силу и ресурсы на десять, это все равно будет считаться «незначительными расходами».

Потратить эту пустяковую сумму на построение отношений с кланом Ван было самым экономически эффективным вложением в мире. Что касается этой суспензии, ха, даже если она была сделана из грязи и была совершенно бесполезна, этим кланам и их глубоким ресурсам действительно было все равно. Они таким образом заплатили вступительный взнос.

Более того, хотя они не чувствовали этого с самого начала, когда все больше и больше кланов начали участвовать, этот вопрос стал настолько важным, что ни один клан не мог его игнорировать. Причина, по которой они начали инвестировать, больше не была важна.

Любой, кто отступит в такое время, станет бы мишенью для остальных, и его исключат из кругов общества. Будучи терпимым в краткосрочной перспективе, долгосрочное изгнание из социальных кругов великих кланов было смертным приговором. Напротив, если все кланы объединятся, каждый клан сможет получать часть прибыли.

Таким образом, хотя клан Чжао и клан Бай знали, что Ван Чун использует свои деньги для ремонта дорог, они все же решили участвовать. Другие кланы смотрели сверху вниз на клан Чжао и клан Бай, и эти два клана могли заимствовать силу этих маленьких кланов, чтобы вырасти, одновременно увеличивая свой престиж и влияние.

— Лорд Чжао, почему вы так серьезны? Я просто пошутил.

— Правильно, верно. Это было просто маленькое замечание. Мы не могли на самом деле отступить!

— Планы Молодого Маркиза без изъянов. У него должна быть причина для каждого решения, которое он принимает. Как мы можем сомневаться в Лорде Маркизе?

— Лорд Чжао, пожалуйста, охладите свой пыл. Я ошибся, ошибся. Я компенсирую… нашу часть цементной дороги, мы удвоим наши инвестиции.

Смущенная толпа быстро извинилась. Некоторые из тех, кто быстрее всех потерял контроль над своим ртом, не могли не дать себе пощечину. За минутку удовольствия они спровоцировали лорда Чжао.

— Ах, раз вы ошиблись, я буду вести себя так, как будто я никогда этого не слышал.

Чжао Цзиндянь слабо улыбнулся и отложил вопрос в сторону. Ван Чун давно сказал, что из-за того, что для этой операции собирается слишком много кланов, ими будет очень трудно управлять, и что человеку с его честной личностью будет трудно их сдерживать, поэтому он надеялся, что Чжао Цзиндянь станет немного жестче.

Пока все было так, эффект казался довольно хорошим.

— Старейшина Чен, начинай!

Чжао Цзиндянь повернул голову к старшему мастеру, которому было пятьдесят лет, и сделал жест рукой. Мгновение спустя слой новой извести стали рассыпать по новой «дороге из навозной жижи», быстро впитывающий влагу.

Это был метод, который обнаружили масоны. В нормальных условиях этой суспензии потребуется несколько часов для затвердевания. Однако этот слой извести может впитать воду и ускорить процесс. В конце концов, с таким количеством великих кланов, они не могли просто сидеть и ничего не делать так долго.

— Достаточно!

Когда известь быстро намокла, Чжао Цзиндянь махнул рукой и заставил рабочих прекратить добавлять известь. После этого Чжао Цзиндянь просто встал перед толпой, его взгляд остановился на черной дороге из шлама, выражение его лица было спокойным и неторопливым.

Чжао Цзиндянь ничего не говорил, поэтому все не смели сказать ни слова. С более ранним прецедентом они все поняли, что с этим молодым лордом Чжао было не так легко справиться, как казалось.

Даже когда известь способствовала поглощению влаги, шламовая дорога медленно высыхала. Примерно через час суспензия наконец начала отбеливаться, и медленно затвердевать.

— Готово!

Чжао Цзиндянь смотрел на дорогу из полностью затвердевшего навоза, с легкой улыбкой на губах.

— Каждый использовал огромное количество рабочей силы, богатства и ресурсов, чтобы собрать гигантское количество извести, глины, руды, песка и камня, и мы создали эту цементную дорогу.

Взглянув на серо-белую дорогу, Чжао Цзиндянь почувствовал ликующее чувство выполненного долга. После всего этого времени наконец-то появилась первая цементная дорога маркиза.

Бузз!

Между тем, слова Чжао Цзиндианя заставили толпу гудеть, все были вовлечены в тихую беседу. В отличие от того, чего ожидал Чжао Цзиндянь, взгляды, нацеленные на серо-белую дорогу, все еще оставались сомнительными.

— Лорд Чжао, прости меня, если я ошибся. — Седой старейшина клана, пятидесяти или шестидесяти лет, медленно вышел из толпы. — Эта дорога из навозной жижи… нет! Эта дорога из цемента — хотя этот старик путешествовал по миру и видел много вещей, он все еще не понимает этого. Может ли Милорд объяснить преимущества этой дороги из цемента?

— Кроме того, если это просто для ремонта дорог, разве не стоило нанять нескольких крестьян и рабочих, чтобы сложить булыжники и гравий, чтобы добиться того же эффекта с меньшим количеством проблем?

Чжао Цзиндянь повернулся, чтобы посмотреть на этого старейшину, и узнал в нем старейшину Се Гуфэна из клана Се, немного влиятельной фигуры в высшем обществе. Как и ожидалось, слова Се Гуфэна немедленно вызвали цепную реакцию, в результате которой бесчисленные люди начали болтать друг с другом.

Хотя они не осмеливались говорить слишком громко, когда Чжао Цзиндянь посмотрел на них, довольно много людей опустили головы. Было ясно, что слова Се Гуфэна были обоснованными.

— Ах, старейшина Се задал отличный вопрос! Идемте посмотрим!

Чжао Цзиндянь улыбнулся и махнул рукой. Быстро подъехала особенно огромная карета, которую вели две большие лошади. В отличие от других карет, эта не имела крыши. Это был просто контейнер с открытым верхом, который был в несколько раз больше обычной коляски.

Такие большие контейнеры использовались редко. Мало того, после тщательного осмотра толпа поняла, что древесина, из которой изготовлена эта карета, все еще неокрашена, что означало, что эта карета была построена совсем недавно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 802. Цементная дорога (II)**

Румбл!

Пока толпа c удивлением смотрела, эта массивная карета взобралась на дорогу и остановилась.

Чжао Цзиндянь неожиданно повернул голову и спросил:

— Старейшина Се, я хотел бы спросить вас, какой вес может выдержать обычная каляска?

— Это… обычно от семисот до восьмисот цзинь, причем максимум двенадцать сотен.

Хотя Се Гуфэн не знал, почему задают этот вопрос, он все же дал свой честный ответ.

— Почему двенадцать сотен цзинь? — Спросил с улыбкой Чжао Цзиндянь.

— Это довольно просто. Как только она станет слишком тяжелой, двух лошадей будет недостаточно, чтобы ее тянуть. Одной коляске может потребоваться три, четыре или даже пять лошадей, но это совершенно новая проблема. Не любая лошадь может работать с четырьмя другими лошадьми, чтобы тянуть коляску, и ни один нормальный кучер не может управлять ими. Кроме того, необходимо учитывать способность поверхности дороги выдерживать вес. Если он слишком тяжелый, колеса упадут в землю и либо застрянет, либо сильно помешают движению. В дальних поездках это приведет к существенной задержке, что идет в первую очередь против использования подобных колясок. — Объяснил Се Гуфэн.

Ответы на вопросы Чжао Цзиндяня были в основном продиктованы здравым смыслом. Любой член великого клана, который работал с колясками, немного понимал эти вещи. Торговец не встанет рано, если не сможет получить прибыль, и если они смогут перевозить больше на колясках, то почему бы и нет?

Се Гуфэн помедлил минуту, а затем добавил:

— Кроме того, к весу самой кареты добавилось двенадцать сотен цзин, и это уже очень тяжело, около семнадцати или восемнадцати сотен цзин, может быть, даже двух тысяч. Этот вес уже довольно пугающий.

— Ха-ха, старейшина Се, я понимаю.

Чжао Цзиндянь начал указывать на охранников клана Ван.

— Вы, вы, вы… все вы, садитесь в коляску.

Взмахнув рукой, Чжао Цзиндянь приказал нескольким ловким воинам сесть в коляску. Это странное действие сразу привлекло внимание толпы, эксперты клана жадно наблюдали за этой сценой.

Хотя они не знали, что делает Чжао Цзиндянь, все они понимали, что за его действиями должна стоять особая цель.

— Старейшина Се, здесь должно быть около двенадцати сотен джин, верно? — Спросил с улыбкой Чжао Цзиндянь.

— Это… да, действительно.

Се Гуфэн широко раскрыл глаза. Все эти охранники были высокими и мускулистыми, а вдесятером вместе взятые, они весили намного больше, чем двенадцать сотен. В них было по крайней мере семнадцать сотен цзинь.

Чжао Цзиндянь улыбнулся и выбрал еще одну партию охранников Ван Клана.

— Вы, вы, вы, все вы тоже поднимайтесь!

— Да, Милорд.

Все охранники хихикали, когда поднимались в коляску отработанными движениями. Теперь в вагонном отсеке было двадцать с небольшим охранников клана Ван, и все они были собраны вместе. Именно в это время остальная часть толпы, наконец, поняла, почему Чжао Цзиндянь прикатил такую большую коляску.

— Лорд Чжао…

Се Гуфэн больше не мог сдержать свое удивление. Двадцать с небольшим громоздких людей, собравшихся вместе… такого способа передвижения никогда не пробовали раньше. В конце концов, это был вес от двух до трех тысяч Цзинь.

— Вы, вы, вы… все вы тоже поднимайтесь.

Чжао Цзиндянь, похоже, подумал, что этого все еще недостаточно, поместив еще одну порцию хихикающих охранников в коляску. Некоторые из них стояли на краю кареты, а другие свисали с выступающих сторон. Короче говоря, вся коляска была полностью забита.

Все были поражены этим зрелищем. Теперь в этой коляске было тридцать человек, тогда как в обычной коляске как правило было только три или четыре человека. Это было в десять раз больше нормального веса, абсолютно абсурдное число.

Се Гуфэн неожиданно сделал несколько шагов вперед и сказал:

— Милорд, пожалуйста, простите меня, если я неправильно скажу. Если вы посадите так много людей на борт, двум лошадям будет очень трудно тащить коляску.

Чжао Цзиндянь посадил в коляску слишком много людей, и, хотя Се Гуфэн чувствовал, что он пытается что-то доказать, этот метод явно был неправдоподобен.

— Ха-ха, мы можем знать только, будет ли она двигаться, если только попробуем.

Чжао Цзиндянь небрежно рассмеялся.

— Старейшина Лян, начинай.

Чжао Цзиньдянь указал на старого кучера в коляске.

— Хиах! — Хлыст взлетел в воздух перед тем, как ударить лошадей.

Игого!

Экипаж начал катиться, его колеса загрохотали, и две лошади потянули коляску, удерживая тридцать человек.

В начале было очевидно, что лошади использовали очень много энергии, чтобы тянуть коляску вперед на очень медленной скорости. Но затем они начали ускоряться, и экипаж с грузом в тридцать человек задвигался быстрее.

Взрыв!

При этом виде толпа практически взорвалась от шока. Их не сфокусированные глаза сразу расширились.

— Тридцать человек! Как! Коляска на самом деле движется, и так быстро!

— Что здесь происходит? Коляска с тридцатью людьми должна быть практически неподвижной. Как он это сделал? Как может коляска, в которой так много людей, двигаться!

— Коляска с более чем десятью людьми не должна быть в состоянии двигаться. При таком весе она могла бы погрузиться вглубь дороги. Как она может двигаться так быстро?

Этот взгляд полностью опрокинул их понимание веса перевозки. Эти потомки великих кланов обычно оставляли вопрос о перевозке грузов в вагонах своим подчиненным и редко беспокоили себя такими вещами.

Но это не означало, что они не могли понять значение этого события. Если бы карета могла вместить в десять раз больше, кланы могли бы доставить в десять раз больше с каждой поездкой.

Они, возможно, не заботились о незначительных деталях перевозки, но они, конечно, заботились об огромной прибыли, которую это влечет за собой.

И сцена, которой руководил Чжао Цзиньдянь, была далека от завершения.

— Хиах!

С криком кучер коляски Лян Бо щелкнул кнутом. Один из колясочных валов внезапно отделился, и освободившаяся лошадь вскрикнула, и понеслась по цементной дороге.

И затем ошеломленная толпа наблюдала, как оставшаяся лошадь продолжает тянуть повозку с тридцатью охранниками клана Ван.

— Это, это… как?! Какая лошадь может иметь такую силу?

— Это слишком много. Я никогда не видел такой сцены за всю свою жизнь.

— Это все еще считается лошадью? Как они справились с этим? Это немыслимо!

— Нет, это не из-за лошади. Это должна быть коляска!

— Нет, это не коляска. Это та дорога из жижи или что-то в этом роде.

— Нет, это из-за лошади.

Толпа начала ссориться между собой в ужасе из-за этой невиданной ранее картины. Когда Чжао Цзиндянь выслушал эти аргументы, на его губах появилась улыбка.

Эти аргументы означали, что его кропотливые планы не были напрасны, означали, что планы маркиза были на верном пути.

Бриии! Экипаж проехал двадцать с небольшим чжан, прежде чем наконец остановился. Чжао Цзиньдянь сделал жест, и тридцать охранников клана Ван еще раз, посмеиваясь, спрыгнули с коляски, и собрались вокруг Чжао Цзиндяня.

— Уважаемые гости, вы все это видели. Это «цементная дорога», о которой говорил Лорд Маркиз. Если мы сможем строить такие дороги, наши коляски смогут выдерживать больший вес и перевозить больше грузов, принося больше прибыли и экономя при этом. на людях и ресурсах.

Чжао Цзиндянь осмотрел толпу, его глаза сияли мудростью и уверенностью.

— Более того, все вы должны были видеть, что эта дорога чрезвычайно гладкая и ровная. Несмотря на то, что в коляске было тридцать человек, она ни разу не поколебалась. Достопочтенные гости, все вы из великих кланов, с крупными компаниями и великим богатством. Бывают неизбежные времена, когда вы должны путешествовать по переговорам. Если бы вы шли по такому пути, то, по крайней мере, все путешествовали бы с гораздо меньшими толчками и потрясениями.

В одно мгновение толпа замолчала. Большинство людей, выросших в великих кланах, не занимались тяжелым или ручным трудом, и больше всего жаждало комфорта.

Слова Чжао Цзиндяня были даже более заманчивыми для них, чем тот факт, что одна лошадь могла тянуть повозку с тридцатью мужчинами. Если бы Ван Чун действительно создал эту сеть дорог, все присутствующие могли бы пожинать плоды.

— Что касается этой суспензии… нет, этой цементной дороги, мы не против инвестировать деньги. Но как только мы вложим всю эту рабочую силу, богатство и ресурсы, что мы будем делать, когда другие люди начнут пользоваться этими дорогами? Разве мы не потратили деньги и силы, чтобы другие люди могли пользоваться ими бесплатно? — Двадцать семь или двадцать восемь человек вышли из толпы, вскидывая руки в воздухе, когда один из них говорил, с вопросом в глазах.

— Правильно. Если мы потратим деньги, тогда другие получат удовольствие от результатов, разве мы не пожертвуем деньги напрасно? — Другой эксперт клана вышел и высказал свое согласие.

Другие эксперты клана, в том числе из клана Чжао и клана Бай, начали смотреть на Чжао Цзиндяня. Хотя они не добавили своего мнения, их глаза ясно показали, что они чувствовали то же самое.

Эти люди… это именно так, как предсказывал Молодой Мастер.

Когда Чжао Цзиндянь огляделся, он не мог не вздохнуть, восхищаясь предвидением Ван Чуна.

Хотя Ван Чун был далеко в Ушане, он предсказал все, что произошло и должно было случиться.

Никто не встанет утром, если не получит от этого выгоду, а великие кланы никогда не сделают то, от чего они не выиграют, а тем более не станут жертвовать свои деньги. Если бы их не удалось убедить, возможно, они все равно могли бы помочь со строительством новых дорог, но помощь была бы резко сокращена.

Неправильное решение этого вопроса может оказать огромное влияние на будущие планы маркиза и даже привести к провалу в Таласе.

К счастью, молодой мастер уже построил планы.

Чжао Цзиндянь держал руки за спиной, выражение его лица было спокойным и не паникующим.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 803. Награда Миссии, Дорога Пробуждения!**

— Почетные гости…

Чжао Цзиндянь слабо улыбнулся, уверенно говоря.

— Все будьте спокойны. Такое никогда не произойдет. Перед отъездом молодой мастер сказал, что после строительства этих цементных дорог нам нужно только установить контрольно-пропускные пункты на дорогах. Если торговцы хотят пройти, им нужно будет оплатить взнос.

— Наш Великий Тан в настоящее время является самой богатой страной в мире на пике своего процветания. Кто может подсчитать всех торговцев в пределах его границ и сколько людей будет проходить через эти контрольно-пропускные пункты каждый день? Эти небольшие сборы будут расти, много капель образуют океан, и каждый день приведет к огромной сумме. Таким образом, заботы уважаемых гостей о том, что другие воспользуются вашей тяжелой работой, сорвав плоды с деревьев, которые вы посадили, просто не возникнут.

В мире, откуда появился Ван Чун, строительство цементных дорог было чрезвычайно дорогим и ресурсоемким процессом, поэтому было принято платить за их использование. Это был вопрос, который все могли принять.

В этом другом мире это было абсолютно нормально, но люди Великого Тана явно не имели такой концепции.

Как и ожидалось, слова Чжао Цзиндяня сразу же заставили сиять глаза этих представителей великих кланов, и их отношение полностью изменилось.

— Отличная идея! Но будут ли они готовы платить этот сбор? — Спросил эксперт из великого клана.

— Ха-ха, если они смогут перевозить больше в более короткие сроки и с меньшими затратами времени, почему бы им не заплатить плату?

Чжао Цзиндянь усмехнулся. Ему даже не нужно было вспоминать совет Ван Чуна, чтобы понять, как ответить на этот вопрос.

Торговцы работали в погоне за прибылью, и, если бы они собирались получить больше прибыли, они, естественно, заплатили бы деньги, поэтому таких вещей, о которых беспокоились великие кланы, никогда бы не произошло. Это была ситуация, когда обе стороны победили.

— Кроме того, я не знаю, заметил ли кто-нибудь из вас…

Когда Чжао Цзиндянь говорил, он протянул правую руку, взяв большой железный молоток у охранника рядом с ним. Он шагнул вперед, и, и толпа в шоке увидела, как он ударил молотком по серо-белому цементу.

Румбл!

Осколки разлетелись повсюду, и все же мощный удар Чжао Цзиндяня, обладая всеми силами, которые он мог собрать, смог создать лишь небольшую дыру в цементной дороге. Все эксперты клана были ошеломлены.

— Дай мне попробовать!

Эксперт клана со шрамом на лице подошел и взял молот у Чжао Цзиндяня. Подняв его высоко в воздух, он ударил им о землю.

Бум! Этот мощный удар снова оставил только еще одну маленькую дыру на цементной дороге, и ни один из тех мощных взрывов, которые представляла толпа.

— Это… действительно ли это сделано из этой взвеси? Как же известь и глина могут быть такими твердыми?

Эксперт со шрамом на лице был ошеломлен.

И это был не только он. Толпа была так сосредоточена на экипаже, лошади и тридцати охранниках клана Ван, что они начали осматривать дорогу только тогда, когда Чжао Цзиндянь ударил ее молотком.

— Ха-ха, идите, возьмите молотки. Каждый может попробовать! — Заметив изменение в толпе, Чжао Цзиндянь немедленно отдал приказ, и появилось десять охранников, несущих связки молотков. С тех пор, как Чжао Цзиндянь пригласил их, толпа быстро попыталась это сделать.

— Я не верю, что что-то из извести и глины может быть таким твердым!

Эксперты клана взяли молотки, подошли к цементной дороге и начали дико ее колотить. Бах Бах бах! Осколки откололись от недавно построенной цементной дороги, и молотки стали бить, быстро повредив ее.

Эксперты клана Ван хотели остановить их, но Чжао Цзиндянь им не позволил.

— Отлично!

— Пусть бьют столько, сколько хотят!

У Чжао Цзиндяня было спокойное выражение лица, и его голос источал убедительную силу. Проведя долгое время с Ван Чуном, он невольно начал учиться самоуверенности.

Чжао Цзиндянь и все охранники клана Ван стояли в стороне, молча наблюдая за тем, как эксперты клана бьют по цементной дороге.

Час спустя к ним присоединилось все больше и больше экспертов кланов, и этим сотням людей, которые работали вместе, наконец удалось полностью разрушить цементную дорогу.

Но именно этот результат толпа нашла еще более шокирующим.

Если бы они не смогли разрушить эту дорогу, они подсознательно поверили бы, что в этой цементной дороге было что-то еще странное. Однако, хотя это заняло много времени и энергии, им все же удалось полностью уничтожить ее. Это означало, что ее прочность была связана с этим «цементом»

— Невозможно, невозможно! Использовать известь, глину и все, что угодно, чтобы создать что-то такое же крепкое, как камень! Нет, это даже крепче, чем камень! Это абсурд!

— Это искусственный камень. У молодого маркиза есть метод изготовления искусственных камней! Быстро проинформируйте клан! Наш Клан Лу выбрал правильного человека, которому нужно следовать!

— Как это было сделано? Дай мне еще один молоток! Мне нужно попробовать еще раз! Такая жесткая дорога невозможна!

— Хахаха, я выкопал сокровище! Неудивительно, что Молодой Маркиз — ученик Сына Неба, будущий Восьмой Великий Генерал Великого Тана! Не важно, что он делает, наш клан Чэн не может ошибиться до тех пор, пока как мы оказываем ему нашу полную поддержку!

В одно мгновение эксперты клана наконец-то поняли секрет этой дороги. Это была не лошадь или карета, а тот факт, что эта дорога была достаточно жесткой, чтобы выдержать невообразимый вес. В этом и был настоящий секрет.

Все их заботы исчезли в клубах дыма.

Флапфлап!

Ситуация полностью изменилась. Прямо перед Чжао Цзиндианем многие клановые эксперты выпускали своих почтовых голубей, чтобы сообщить своим кланам, не заботясь о том, кто за ними следит.

Это было невероятно важное открытие. Использование этой искусственной породы не ограничивалось только строительством дорог.

Хаха, удачи! Лорд Маркиз действительно безупречный планировщик. Все было так, как он предсказал. Теперь мы можем начать оптовое строительство дорог.

Чжао Цзиндянь мысленно вздохнул с облегчением. План цементной дороги маркиза потребовал много времени, рабочей силы и ресурсов. Это не было тем, что клан Ван, клан Чжао и клан Бай могли выдержать в одиночку. Все великие кланы столицы должны были участвовать.

С этой целью все было возможно.

Чжао Цзиндянь посмотрел на охранника клана Ван рядом с собой и прошептал:

— Напиши письмо лорду Маркизу, в котором говорится, что он может начать исполнять свой следующий план.

Охранник понял и кивнул.

Взрыв!

Когда наступила ночь, была построена первая цементная дорога Великого Тана для включения в учебники истории. Такого никогда не было в истории Центральных Равнин, знаменательное достижение, которое наверняка получит огромное применение. Бесчисленные известные кланы всех размеров были готовы инвестировать свои ресурсы в это предприятие.

И Ван Чун не скупился, непосредственно открывая будущие пошлины, которые будут платить за использование цементной дороги для всех этих кланов. Кроме того, Ван Чун учредил специальный «Клановый Альянс Дороги» и составил контракт, в котором было установлено, что все доходы будут распределяться, а рецепт цемента будет доступен для всех.

Альянс отвечал за надзор за рецептом цемента. Нельзя допустить утечки за пределы Центральных Равнин.

«Щедрость» Ван Чуна получила восторженный отклик со стороны альянса. Получив рецепт, кланы альянса начали бросаться в затею. Известь, глина, песок, камень, алюминий и огромное количество железных слитков — миллионы тонн материала были вложены в строительство дороги из столицы в западные регионы.

И преимущество привлечения всех этих кланов быстро стало очевидным. В первый день в строительстве было задействовано восемьдесят тысяч рабочих. На второй количество увеличилось до ста восьмидесяти тысяч. На третий день было триста шестьдесят тысяч… В конце концов, семьсот-восемьсот тысяч рабочих собрались вокруг Шелкового Пути.

Серо-белые цементные дороги были построены с удивительной скоростью вдоль Шелкового Пути.

Таковы были результаты того, что Ван Чун открыл цементную дорогу для великих кланов.

......

— Три фута льда не образуются за один день холода. Один человек не может изменить огромную империю. Это может сделать только сила целого государства. Когда все великие кланы империи собираются вместе, они подобны десяткам тысяч бревен, связанных друг с другом, жестких и несгибаемых. — Это рев дремлющей империи.

— Поздравляем пользователя! За прохождение «Империи Ярости» была открыта вторая фаза миссии «Дорога пробуждения». Пользователь получил 800 очков энергии судьбы, и по мере строительства новых дорог пользователь продолжит быть вознагражденным!

— Поздравляем пользователя! 30 дополнительных баллов!

— Поздравляем пользователя! 40 дополнительных баллов!

— Поздравляем пользователя! 37 дополнительных баллов!

В далеком Ушане Ван Чун стоял на стенах, и Камень Судьбы вызвал в его голове поток сообщений. За этот короткий промежуток времени он был награжден более чем 1000 очками Энергии Судьбы, числом, которое все еще продолжало расти.

Чжао Цзиндянь, ты, наконец, можешь сдержаться. Поскольку он управляет цементной дорогой, мне не нужно об этом беспокоиться.

Ван Чун взглянул на письмо Чжао Цзиндианя, а затем щелкнул пальцами, мгновенно размельчив бумагу в бесчисленные клочки, которые падали с башни.

— Чэн Саньюань, напиши письмо Чжао Цзиндианю. Скажи ему, что я уже знаю о том, что касается рецепта цемента, и что ему не нужно беспокоиться, так как у меня уже все спланировано.

— Да, ваш подчиненный сделает это!

Чэн Саньюань быстро ушел.

То, что потеряно на рассвете, может быть восстановлено на закате, и чтобы получить, должны быть потери. Если я хочу как можно быстрее построить цементную дорогу в западные регионы и завершить ее до Битвы за Талас, мне нужна помощь великих кланов. Что касается рецепта цемента, он всегда был довольно простым. Если бы какой-нибудь великий клан хотел получить его, я бы не смог долго держать его в секрете, поэтому я могу просто предложить его всем!

Теперь, когда они все в одной лодке, они сделают все возможное, чтобы сохранить секрет и не допустить его утечки как можно дольше.

Ван Чун смотрел на стены с мудрым и глубоким светом в глазах, а ветер дул ему в лицо.

С проектом цементной дороги на правильном пути и Чжао Цзиндянем, следящим за ним, Ван Чун мог сосредоточиться на других вопросах.

Давайте позаботимся об этом дальше.

С этой мыслью Ван Чун быстро повернулся к другому подчиненному.

— Чэнь Бин, скажите Чжану Цюй, что Фуменг Линча, вероятно, скоро зашевелится, поэтому ему нужно следить еще сильнее. Мне нужно знать все, что происходит. Ни один пробел не может быть разрешен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 804. Началo крупного инцидента!**

— Ваш подчиненный понимает и уйдет.

Чэнь Бин сразу начал спускаться по стенам. В течение этого периода все люди Ван Чуна чувствовали напряжение в воздухе, и когда они услышали от Цыси, что Императорский Двор высоко оценил Фуменга Линча, они все были бесконечно возмущены.

И все же они могли почувствовать другое подводное течение, исходящее от Ван Чуна.

Люди из протектората Цыси приходили выпендриваться довольно много раз, и каждый из них умудрился проглотить свой гнев каждый раз. Хотя протекторат Цыси, казалось, полностью подавил их, все они знали, что Фуменг Линча не сможет долго оставаться надменным.

Поскольку маркиз сказал, что он собирается заставить Фуменга Линча покинуть Цыси, они знали, что это будет сделано, и это будет в ближайшее время.

— Хиах!

Тропа пыли прошла через городские ворота, и Чэнь Бин быстро направился в Цыси.

— Напиши письмо Старому Орлу в столице. — Спокойно сказал Ван Чун. — Пусть он присмотрит за Четвертым Принцем. О любом движении нужно сообщать мне как можно быстрее!

Казалось, что позади него никого нет, но человек ответил из тени.

— Этот подчиненный выполнит приказ!

Фигура быстро исчезла.

Теперь на стенах было очень тихо, Ван Чун остался совсем один. Теперь, когда начальный этап строительства закончился, Город Стали стал намного тише.

Это был период отдыха и восстановления сил.

Ван Чун посмотрел вдаль, где пасмурные небеса встречались с землей. Все было тихо и спокойно, и все же Ван Чун чувствовал, что к нему из столицы приближается сильный шторм.

Шторм уже разразился, и Ван Чун знал, что, если он захочет свергнуть Фуменга Линча, это будет его последний шанс. Однако Фуменг Линча был хитрой лисой. Будь то пропуск Даяна Мангбана через свою оборону, заимствование тибетцев, чтобы попытаться убить Ван Чуна, или заключительный акт кражи победы для себя, Фуменг Линча всегда планировал вещи таким образом, что он всегда мог выйти из воды почти невредимым.

Найти улику было нелегко.

Самое главное, что Ван Чун не мог привлечь внимание Фуменга Линча в течение всего этого процесса.

......

Несколько сотнях ли, в протекторате Цыси…

Крииииак!

Скрипнула задняя дверь штаб-квартиры. Оттуда вышла измученная старуха с овощной корзиной.

Она шла пошатываясь, и каждый шаг, казалось, лишал ее сил.

Фвуумп!

Старушка подошла к углу стены и вздымалась, высыпая гнилые листья овощей в корзине. Гнилые овощи уже здесь накопились, источая ужасный запах.

Внезапно задняя дверь с треском открылась, и охранник Ху с диким лицом, одетый в доспехи протектората Цыси, вышел, а его пристальный взгляд нацелился на старуху.

— Отвратительная старая карга, лорд-покровитель приказал, чтобы, отправляясь покупать ингредиенты, ты должна была вернуться до окончания периода 1 У!

— Кроме того, если ты приготовишь еду, я избавлю тебя от порки в следующий раз. Подай мне десерт!

— Эта старая женщина понимает!

Старуха дрожала и дергалась, ее лицо паниковало, и она торопливо кланялась, а ее седовласая голова почти касалась земли.

Вид этого старого и хрупкого тела, дрожащего от страха, был действительно жалким.

— Хм, бесполезная карга. Если бы не тот факт, что ты служила лорду-защитнику в течение десяти с лишним лет, я бы убил тебя целую вечность назад.

У задней двери стражник Ху с диким лицом все еще ругался, сильно ударив в дверь и заставив ее удариться о стену, прежде чем наконец уйти.

На короткий момент в глазах старухи можно было увидеть выражение обиды, но она быстро была скрыта в глубине души. Взглянув на ужасные красные раны, выглядывающих из-под ее рукавов, она глубоко вздохнула и начала уходить.

Когда она вышла из штаб-квартиры протектората Цыси и повернулась, она вдруг услышала тихий голос, зовущий ее.

— Бабушка, бабушка, здесь, здесь…

Старуха вздрогнула, и в ее глазах появился настороженный взгляд. Осматривая местность, она увидела, что это парень восемнадцати или девятнадцати лет с тонкими чертами лица, стоит в углу, и она сразу же расслабилась.

— Маленький Сюй, это ты. Разве я не говорила тебе, что тебе не нужно было идти на такие неприятности? Я сама могу пойти и купить их.

Старуха сгорбилась, выражение ее лица было теплым и нежным, и она смотрела на мальчика. Он был разносчиком, и когда она однажды рухнула на рынке после того, как ее избили в штаб-квартире, он спас ее. С этого момента у нее сложились отношения с этим ребенком под именем «Маленький Сюй».

Более того, Маленький Сюй знал, как с ней обращаются в штаб-квартире, поэтому он всегда покупал еду и доставлял ее ей.

Как у человека, работающего на протекторат, у нее было много опасений, и ей не нравилось общаться с незнакомцами, но по какой-то причине она естественно чувствовала близость к этому Маленькому Сюю, считая его своим собственным внуком.

— Бабушка, они снова тебя побили?

Маленький Сюй был глубоко обеспокоен тем, что старуха так хромает.

— Ах, я к этому привыкла. Когда лорд-покровитель разочарован Императорским Двором, он раздражается. Так длится уже десять или больше лет, поэтому я сейчас отношусь к этому как к норме — Сказала старуха.

— Но бабушка уже такая старенькая. Сколько еще может выдержать бабушка такое обращение?

Маленькому Сюю было трудно принять ситуацию старухи.

— Ах, но что я могу сделать? Куда может пойти эта старушка, кроме протектората? И, кроме того, протекторат отличается от других мест. Хотя меня бьют, всегда есть хорошие лекарства, которые я могу натереть на свои раны. — Сказала старая женщина с горькой улыбкой.

Чужаки видели, как люди, работающие в протекторате, наслаждались бесконечной славой, честью и богатством, но никто из них не знал о страданиях, которые она перенесла. Старушка знала, что могут подумать посторонние, поэтому она редко раскрывала свои истинные мысли. Только перед этим Маленьким Сюем она показала свою истинную сущность.

— Бабушка, расслабься. Однажды я спасу тебя. — Твердо сказал Сюй старухе.

— Ха-ха, просто твоих слов достаточно, чтобы сделать эту бабушку счастливой.

Старуха помедлила секунду, и рассмеялась. Это был величественный генерал-защитник Цыси, великий императорский генерал. Простой ребенок, просящий ее отпустить, вообще ничего не сделает. Это были просто пустые мысли, небрежный комментарий.

Забрав маленькую тележку с едой у Маленького Сюя, старуха начала возвращаться в штаб-квартиру протектората.

Правила протектората были очень строгими. Если она не вернется вовремя, ей грозит еще один раунд наказания.

— Хааах…

Пока он смотрел, как старуха поатывается, Маленький Сюй не мог не вздохнуть, с оттенком жалости в глазах.

— Бабушка, будь спокойна. Я обязательно выполню свое обещание. Как только все закончится, я заберу тебя отсюда.

Маленький Сюй говорил уверенно сам с собой. Через некоторое время он выпрямился и ушел, направившись в другое место. Флапфлап! Спустя несколько мгновений один из скальных орлов, обычно встречающихся в западных регионах, взлетел в небо.

......

— Лорд Маркиз, мы получили письмо Чжан Цюэ. Он уже связался с целью. Весь штаб протектората Цыси находится под пристальным наблюдением.

Когда скальный орел снова полетел, разведчик ушанец поднялся на стены и остановился перед Ван Чуном, его тело склонилось, и он вручил письмо обеими руками.

— Мм. Понятно.

Ван Чун продолжал смотреть на далекую пустыню Цыси, протягивая правую руку и беря письмо. Он только взглянул на него, прежде чем убрать. Все было на ходу. Фуменг Линча всегда был очень осторожным человеком, внешне хамским, но внутренне дотошным. Он казался грубым в своем поведении, но в его планах редко были какие-либо недостатки, которые можно было бы использовать.

Таким образом, даже у Ван Чуна не было много практических способов отодвинуть его в сторону.

Он был Имперским Великим Генералом, с невероятно высоким статусом, авторитетом, влиянием и стажем. Сместить его было определенно непросто, даже для ученика Сына Небесного, даже с помощью Короля Суна.

К сожалению, хотя Фуменг Линча был чрезвычайно опытным человеком, он страдал от ужасного недуга. жестокого характера. У него была склонность к физическому насилию над своими подчиненными, и это была одна из причин, по которой Ван Чун договорился с Чжан Цюем связаться с той старой женщиной, которая готовила еду для генералов протектората Цыси.

Мало кто знал, что эта женщина существует, и протекторат Цыси всегда держал это в тайне. Но Ван Чун знал о ней.

В будущем инциденте этот старый повар будет играть решающую роль. Когда Фуменг Линча стал замешан в этом вопросе, старуха была единственной в протекторате Цыси, которая осмелилась встать и критиковать Фуменга Линча. Это событие оставило глубокий след в сознании Ван Чуна, поэтому он договорился с Чжан Цюем о взаимодействии с ней.

Разведчик помедлил, прежде чем наконец сказать.

— … Кроме того, у Чжан Цюя была просьба в письме. Он надеется, надеется, что, как только этот вопрос будет решен, лорд Маркиз сможет спасти эту старуху из протектората Цыси и дать ей счастливую отставку?

— Хорошо.

Ван Чуну даже не нужно было думать, чтобы согласиться. Даже если бы Чжан Цюй ничего не сказал, он все же готов был устроить мирную пенсию для старухи. В противном случае он счел бы невозможным оставаться в Цыси со спокойной душой.

— Спасибо, лорд Маркиз!

Разведчик был в восторге от этого ответа.

Ван Чун только улыбнулся. Хотя прошло не так много времени с тех пор, как Чжан Цюэ прибыл в Ушан, он был довольно дружелюбным, подружившись со многими солдатами в армии. Даже разведчики были готовы выступить от его имени.

......

Время пролетело, и в мгновение ока прошло три дня.

В Городе Стали были тысячи дел. Управление феодом — это не просто выделение участка земли и строительство города. Если Ван Чун хотел реализовать свои замыслы на этом месте, ему предстояло много задач. На рассвете Ван Чун просматривал документы в своей резиденции в городе, когда его внезапно прервали поспешные шаги.

— Лорд Маркиз, Чжан Цюй послал новость, что в штаб-квартире протектората Цыси есть признаки активности!

Сообщение охранника было кратким, и Ван Чун немедленно встал со своего стола.

Взрыв!

Почти мгновение спустя другой стражник ворвался в него с порывом ветра.

— Лорд Маркиз, лорд Сюй сообщил, что люди из протектората Цыси покинули этот район! — Объявил второй охранник.

Эти два сообщения были похожи на вихрь, охвативший весь Город Стали, в результате чего воздух в этом недавно созданном феоде стал напряженным. В этом торжественном воздухе все силы Ван Чуна начали мобилизоваться.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Период У длится с 11 до 13 часов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 805. Мобилизация!**

Инцидент начался прошлой ночью. B резиденции Фуменга Линча пожилая женщина, ответственная за приготовление пищи для всеx, поняла, что на этот раз не было заказано несколько видов еды. Старуха служила Фуменгу Линче в течение десяти с лишним лет и была знакома со всеми его подчиненными.

Все люди Фуменга Линча имели чрезвычайно странные вкусы, которые было очень трудно удовлетворить. Всем им нравилось какое-то необычное блюдо, которое они хотели есть при каждом приеме пищи. По прошествии стольких лет только эта старуха могла готовить еду, способную удовлетворить их вкусовые рецепторы.

Таким образом, несмотря на то, что она была уже старой и седой, Фуменг Линча все еще держал ее при себе.

Фуменг Линча был очень осторожен, и он никогда не позволял другим знать или вмешиваться в дела, которые он считал действительно важными. В результате, несмотря на то, что старуха служила ему десять с лишним лет, она не знала ни о каких критических секретах. Но независимо от того, насколько осторожен был Фуменг Линча, он не мог обходиться без трехразового питания.

Достаточно одного взгляда на заказ, чтобы старуха могла сказать, какие продукты были лишними, а какие отсутствовали, что позволило ей увидеть, кто из подчиненных Фуменга Линча был с ним, а кто нет.

Но этот вопрос мог служить лишь ключом, а не веским доказательством, поэтому Чжан Цюй провел большую часть ночи, подтверждая факты. Утром, когда он был наконец уверился, он немедленно сообщил об этом Ван Чуну.

— Сколько людей пропало из резиденции Фуменга Линча? — Спросил Ван Чун, а его брови сильно сжались.

— Пять! По крайней мере, пять, потому что пять видов еды отсутствовали. Но это только минимум, потому что мы не можем гарантировать, что некоторые люди не уйдут после еды. Короче говоря, это очень необычно. Если пища для пяти человек внезапно пропадет, это будет, безусловно, ненормально. — Строго сказал Чжан Цюэ.

Подтвердив это и отправив письмо птицей, Чжан Цюэ отправился в обратный путь и наконец прибыл в Город Стали. Молодой маркиз никогда ничего не делал без причины. Можно видеть, что от полного расходования его состояния на строительство странных стальных стен до того, как началась война на юго-западе, или даже во время его внезапного похода со своей армией в Лунси по секретному пути, чтобы уничтожить главный тренировочный лагерь Чжанчжун.

Любой, кто провел достаточно долго с молодым маркизом, постепенно привыкал к его стилю ведения дел.

Хотя Ван Чун не ясно дал понять о своих намерениях, даже самые медлительные люди могли видеть, что дело, связанное с генеральным протектором Фуменга Линча, было серьезным. Малейшая неосторожность может спровоцировать катастрофические изменения, возможно, даже изменить всю структуру империи.

И маркиз мог использовать свое влияние, чтобы довести этот вопрос до предела.

Зная все это, Чжан Цюэ сразу же начал возвращаться, как только смог лично сообщить об этом Ван Чуну.

— Сюй Кейи, сколько людей ты можешь подтвердить? Были ли какие-то упущения?

Серьезные глаза Ван Чуна обратились к Сю Кейи. Помимо Чжан Цюя, Сюй Кейи также заметил, что происходит что-то странное. Как только Ван Чун узнал об этом, он решил также вызвать Сюя Кейи.

— Лорд Маркиз, согласно вашим приказам, мы использовали Аромат Тысячи Ли, чтобы отследить доверенных подчиненных Фуменга Линча. Как только кто-нибудь из них удалится от Цыси на некоторое расстояние, мы сразу узнаем.

Сюй Кейи говорил об особом виде духов, которые люди в подземном мире использовали для отслеживания целей. Человек, который хотел использовать Аромат Тысячи Ли, сначала насаживал мягкий аромат на свою цель, а затем использовал хорошо обученного мастифа, чтобы почувствовать запах. На определенном расстоянии аромат начинает исчезать, и мастиф начинает безумно лаять, полностью преображаясь от своего обычного тихого и нежного я.

Сюй Кейи ничего не знал об этих методах, и это предложил Старый Орел. Затем Ван Чун передал эту задачу Ян Хунчану в западных регионах. Клан Ян действовал в западных регионах в течение многих лет и знал людей из всех слоев общества. Ян Хунчану потребовалось всего около дня, чтобы отправить мастифов и духи Тысячи Ли, которые требовал Ван Чун.

— … Я уже подтвердил, что по меньшей мере семь мастифов начали безумно лаять одновременно. По меньшей мере семь человек покинули Цыси. — Сказал Сюй Кейи.

Атмосфера в комнате была чрезвычайно торжественной. Ван Чун молча нахмурился, задумавшись, и все остальные даже не осмеливались дышать слишком громко. Все они чувствовали напряжение в теле Ван Чуна. Как день было ясно, что этот вопрос был исключительно серьезным.

Пять, семь… Фуменг Линча, что ты задумал? Какова ваша настоящая цель? Или вы уже что-то заметили?

Ван Чун поднял голову, и невольно начал постукивать средним и указательным пальцами правой руки о свою ладонь, и бесчисленные мысли пробежали по его голове. Если бы все происходило так, как ожидалось, то должен был произойти печально известный «Инцидент во дворце Сюэяна», который сотрясет все общество. Фуменг Линча, генеральный защитник Цыси, в конечном итоге окажется втянутым в Войну Принцев в столице, что является огромным табу для Великих Генералов границы.

В каждой династии это всегда было табу, которое вызывало серьезные упреки и критику как со стороны суверена, так и министров двора. Количество Великих Генералов, которые были лишены своих постов в результате нарушения этого табу, было несчетным. Однако, несмотря на то, что этот инцидент потряс мир и сделал Фуменга Лингчу мишенью критики, отсутствие уличающих доказательств позволило ему избежать катастрофы.

В сочетании со всеми его прошлыми достижениями, Император Мудрец в конечном итоге решил лишить его своего благородного звания, но оставил его Генеральным Защитником, отметив, что он «сохранит свое положение до дальнейшего обсуждения».

Если Ван Чун хотел разобраться с Фуменгом Линча, это был последний шанс. Но сначала он должен был найти того доверенного помощника, которого отправил Фуменг Линча, и найти «выражение верности», которое Фуменг Линча передавал этому принцу. Только так он мог нанести Фуменгу Линче серьезный удар. Когда инцидент во дворце Сюэяна втянул многих пограничных генералов и разозлил Мудрого Императора, отсутствие этого «выражения верности» в конечном итоге избавило Фуменга Линча от обвинения в смертельном преступлении.

После этого инцидента Фуменг Линча стал еще более осторожным, действуя с большей осторожностью, чем когда-либо прежде. Он не оставил никаких улик и слабостей, которые можно было бы использовать.

Если бы этот инцидент повторился так, как прежде, это означало бы, что все усилия Ван Чуна будут напрасными. Битва у треугольного разрыва будет бессмысленной, и весь протекторат Цыси останется во власти Фуменга Линча. Более того, планам Ван Чуна по западным регионам будут препятствовать на каждом шагу, а его приготовления будут задушены в колыбели.

Важно отметить, что Фуменг Линча и генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи никогда не имели хороших отношений. Если бы Фуменг Линча оставался на своем посту, Великий Тан снова потерпел бы горькое поражение в Таласе и потерял контроль над Западными Регионами, что ознаменовало бы начало эры внутренних раздоров.

Ван Чун не мог позволить этому случиться.

Фуменг Линча — это Ху, и в то же время чрезвычайно амбициозный. Это было ясно в инциденте региональных командиров, и это было также очевидно, когда он украл победу за треугольный разрыв. Это все ради власти и заслуг. Фуменг Линча хочет подняться на должность даже выше, чем генеральный защитник Цыси, поэтому он вступает в сговор с принцем императорского клана. Подождите секунду… Когда Чжанчжоу Цзяньцюн перешел от генерального защитника Аннана к военному министру, это, должно быть, спровоцировало его. Нет, дело не только в этом. Я не был там в прошлой жизни, поэтому битвы за треугольный разрыв не было, но теперь, когда Фуменг Линча взял на себя ответственность за эту битву, его амбиции стали еще сильнее, и ему стало еще труднее сдерживать себя…

Голова Ван Чуна гудела от мыслей. Он был почти полностью уверен, что Фуменг Линча отправил своего доверенного помощника в столицу, чтобы передать выражение верности.

Он действительно хитрый!

Ван Чун мысленно вздохнул. Мало кто знал об отношениях между Фуменгом Линча и этим принцем, и, по крайней мере, сейчас, это все еще был секрет. И все же в этой ситуации, когда все казалось в целости и сохранности, Фуменг Линча по-прежнему отправлял пять-семь своих доверенных подчиненных в качестве приманок. Такая осторожность действительно заставляла стоять на месте.

Хотя Фуменг Линча и не подозревал, что Ван Чун знает его секрет, его естественная осторожность делала его невероятно трудным.

Времени было мало, и Ван Чун быстро пришел в себя.

— Сюй Кейи, возьми с собой некоторых людей и преследуй их! Кроме того, отправь некоторых людей бежать впереди к Песчаному Перевалу! Местность вокруг Песчаного перевала означает, что любой, кто хочет проехать из Цыси в столицу, должен пройти через него, но как только они пройдут через Песчаный Перевал, они смогут проехать по многочисленным дорогам, и мы потеряем их след.

— Да, лорд маркиз!

Зная, что времени мало, Сюй Кейи поспешно поклонился.

Ван Чун повернулся к Чжан Цюй и приказал:

— Чжан Цюй, отправь свою орлиную команду. Лошади медленнее орлов, и нам нужно следить за ними с воздуха.

— Да! Лорд Маркиз! — Ответ Чжан Цюя был четким и энергичным.

— Кроме того, помните, нельзя привлекать их внимание, несмотря ни на что! Фуменг Линча чрезвычайно осторожен и параноидален, и его подчиненные наверняка находятся под влиянием того же поведения. Ты не можешь вызвать их подозрений, потому что если мы упустим этот шанс, второго раза не будет! Как только Фуменг Линча начнет опасаться, все наши усилия будут напрасны.

Ван Чун сказал все это с мрачным выражением лица.

Фуменг Линча не смог стать Генеральным Защитником благодаря чистой удаче, и Ван Чун не смел быть небрежным. Если бы эта возможность была потеряна, он никогда не смог бы удалить Фуменга Линча.

— Ваш подчиненный понимает! — Сюй Кэйи и Чжан Цюй объявились как один.

У обоих были мрачные лица, оба ощущали масштабы ситуации.

— М-м.

Ван Чун кивнул.

— Помните, у человека, которого вы ищете, на правом запястье есть черная метка в форме иероглифа «нефрит» (玉)… Хорошо, идите!

Ван Чун махнул рукой, и вскоре после этого лошади вырвались из Города Стали. Чжан Цюэ, Сюй Кейи и многие другие люди ушли, чтобы выполнить приказы Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, вам нужно, чтобы я тоже поехал? С моей скоростью я определенно могу их догнать. — Громкий голос прозвучал в ухе Ван Чуна.

Гора фигуры Ли Сие сделала несколько шагов вперед и остановилась позади Ван Чуна. Ли Сие однажды отправился из столицы и уничтожил несколько тысяч бандитов Черного Дракона. Разобраться с подчиненными Фуменга Линча было бы так же просто, как щелкнуть пальцами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 806. Звучание!**

— Нет!

Ван Чун махнул рукой, выражение его лица было серьезным, и он сразу же отверг эту идею.

— Мы до сих пор не знаем, у кого из этих людей письмо Фуменга Линча, или, возможно, он использовал какой-то метод, чтобы разделить письмо, и передал его другой группе, а затем, в конце концов, сделал так, чтобы письмо было дано его доверенным подчиненным. Такой метод был замечен ранее в предыдущих династиях. Для такого важного вопроса, как этот, Фуменг Линча не может быть неосторожным. В битве за треугольный разрыв на Тибетском плато Фуменг Линча уже начал обращать внимание на тебя. Более того, твое тело слишком велико. В тот момент, когда ты покинешь Город Стали, кто-то быстро заметит тебя, и мы в итоге просто предупредим Фуменга Линча. В этот момент миссия, вероятно, провалится.

— Да как же так!

Ли Сие был ошеломлен и потерял дар речи. Все имело свои преимущества и недостатки, и, хотя он был почти непобедим в бою, он был явно бесполезен в этом начинании. Такого вывода он никогда не ожидал.

— Достаточно. У меня есть свои идеи о том, как решить этот вопрос. Это не что-то, что может быть решено силой. Ни вы, ни я не можем появиться на данном этапе. Мы можем предоставить все только Чжану Цюэ и Сюй Кейи. — Сказал Ван Чун.,

......

— Поторопимся!

— Следуйте за мастифами!

— Не потеряйтесь!

Если взглянуть с неба вниз, они увидят извилистую дорогу, нефритовый пояс, который связывал Цыси со столицей. Тропа пыли в настоящее время поднималась с этого пути, и несколько дюжин боевых лошадей скакали к столице. Перед этим отрядом всадников бежало пять мускулистых черных мастифов. Мастифы двигались со скоростью быстрее, чем даже лошади, и, когда они завывали и преследовали, их носы постоянно нюхали воздух.

Но эти пять мастифов, которые бежали в одном направлении, быстро начали отходить.

— Милорд, посмотрите туда!

Всадник натянул поводья и остановился. Перед ними пять черных мастифов начали бегать и лаять в пяти разных направлениях. При таком повороте событий Сюй Кейи мгновенно нахмурился.

— Милорд, что нам делать!

Все солдаты посмотрели на Сюй Кейи. Эти пять доверенных помощников Фуменга Линча явно расстались и пошли в разных направлениях, поэтому, если они захотят последовать за ними, им придется сделать то же самое.

— Вы послали новости о двух других лорду Маркизу? — спросил Сюй Кейи, не поворачивая головы.

— Отвечая Милорду. птицы-посыльные уже отправлены с новостями. — Сообщил разведчик, стоя на коленях. — Лорд Маркиз должен уже знать, что еще двое из доверенных подчиненных Фуменга Линча покинули Цыси после ужина, и направились в сторону Тибетского Плато.

— Очень хорошо. Все, что нам нужно сделать сейчас, это выследить этих пять других. Вы помните, что я сказал вам всем, прежде чем мы отправились? — Спросил Сюй Кейи.

— Да! Независимо от меры, которую мы применяем, мы не должны привлекать внимание Фуменга Линча или его людей. — Строго сказал разведчик.

— Это хорошо, если ты помнишь. Лорд Маркиз уделяет этому большое внимание. Хорошо, делай, как мы планировали. Помни! Даже если тебе не удастся, ты не можешь сделать их сомневающимися или осторожными!

С этим последним предупреждением Сюй Кейи махнул рукой. Тридцать с небольшим кавалеристов сразу разделились на пять разных групп, разогнав облака пыли, и поскакали прочь.

......

Бесчисленные торговцы путешествовали по этой дороге в обоих направлениях. В полдень звон колоколов наполнил воздух, и длинный караванный поезд медленно вышел к столице. Арабские купцы с густыми бородами и голубыми глазами вели верблюдов вперед, от души смеясь. Рядом находился торговец Ху, одетый в плотные одежды и находящийся на расстоянии четырех футов от арабов. По мере продвижения он осторожно наблюдал за окрестностями.

Ху и арабским купцам казалось странным смешиваться, но на западных дорогах это было чрезвычайно обычным явлением.

Просто слишком много бандитов преследовали на западной дороге, поэтому торговцам, естественно, приходилось заботиться друг о друге.

— Ах! Спасите меня, спасите меня!

Внезапно раздался крик сзади, заставив арабских торговцев повернуть головы и посмотреть, что происходит. То, что они увидели, был грязным ребенком семи или восьми лет, с босыми ногами и рваной одеждой. Этот ребенок бежал к ним, постоянно поворачивая голову, и испуганно оглядывался.

— Маленький ублюдок! Отважившись украсть имущество нашего лорда, ты просто напрашиваешься на неприятности!

— Ты все еще смеешь бежать! Я хотел бы увидеть, как далеко ты сможешь уйти!

— Если я поймаю тебя, я оторву кожу от твоей плоти!

Позади ребенка здоровенный мужчина со злобным и диким лицом ехал на лошади в погоне, ломая кнут.

— Это был не я, не я! Я ничего не крал! Это был твой лорд, который сам сломал это! Почему ты должен обвинить меня и сказать, что я украл это?

Ребенок казался огорченным, он плакал и жаловался.

Окружающие торговцы разразились смехом. В западных регионах господствовала только сила, а не разум. Было очевидно, что этот ребенок обидел какого-то богатого торговца или столкнулся с ним, и у него было плохое настроение, и, таким образом, стал несчастным выходом для его гнева. Если все пойдет так, как ожидалось, после того, как этого ребенка поймают, ему придется подвергнуться жестокому избиению. Как и ожидалось, этот крепкий человек всецело сосредоточился на своих ругательствах и криках, поэтому торговцы почти не обращали на него внимания.

Ребенок наконец запаниковал, случайно столкнувшись с этим торговцем Ху.

— Брысь моего пути!

Купец Ху яростно толкнул ребенка на землю ладонью. Ребенок, которого так неожиданно толкнули на землю, казался немного рассерженным, но, когда он увидел дикое и злобное выражение лица торговца Ху, он сразу же встал и убежал.

Через некоторое время в лесу…

— Ну что? Ты не сделал его подозрительным, верно? — Спросил у ребенка злобный и крепкий мужчина.

— Нет, он даже не взглянул на меня.

Ребенок покачал головой.

— Мм. Тогда ты видел символ на его руке? — Сказал здоровенный мужчина.

Ребенок покачал головой.

......

На другой дороге…

Румбл!

Раздался огромный гул, и карета безучастно проехала мимо, опрокидывая несколько карет, прежде чем в конечном итоге врезаться в большую черную карету в самом переднем крае, настолько сильно повредив ее, что даже отлетело колесо.

— Черт возьми! Вы, ублюдки, у вас нет глаз? Вы даже не видите, что находится на дороге! — Ху сразу выпрыгнул из кареты, и все его тело кипело от гнева.

— Извините, извините, лошадь вышла из-под контроля… Мы определенно возместим вам потери, определенно! — Купец среднего возраста выпрыгнул из экипажа, вызвавшего аварию, и сразу же начал говорить о компенсации.

Некоторое время спустя два крепких человека встретились на обочине дороги. — Скажи лорду Маркизу, что эта дорога тоже была неправильной. Человек, которого лорд Маркиз хотел, чтобы мы нашли, — не этот. На его руке нет черного нефритового символа.

Флапфлап! Голубь-носитель взлетел в воздух.

......

— Хиах!

На третьей дороге десять встадинков пустили лошадей в галоп. Эти люди ехали на максимальной скорости, и, подняли на дороге мощный шторм. Свист! Они поскакали мимо торговца Ху, яростный ветер заставил его рукава развернуться.

Никто не заметил, что, когда мимо ехал самый дальний всадник, он повернул голову, чтобы взглянуть на торговца Ху. Но после небольшого взгляда он повернул голову назад, его движения были такими быстрыми, что можно было подумать, что это всего лишь иллюзия.

— Не там!

В нескольких сотнях чжан перед торговцем Ху, остальные всадники повернулись к самому внешнему.

— Нет! Этот тоже не он.

Всадник знал, чего хотят его товарищи, но он мог только раздвинуть руки и покачать головой.

......

Когда одна новость за другой возвращалась в Стальной Город, Ван Чун и его подчиненные сосредотачивались на миниатюрной модели Цыси перед ними.

— Раз, два, три… Двое из доверенных помощников Фуменга Линча направились на Тибетское Плато, скорее всего, для выполнения задачи, связанной с базой, которую мы установили у треугольного разрыва. Что касается остальных пяти, трое были ликвидированы, оставив только двух. Нашим человеком должен быть с один из них.

Ван Чун положил руку себе на подбородок, а другая рука неосознанно стала постукивать пальцами по столу.

— Чэн Саньюань, есть новости от Чжан Цюя? — Сказал Ван Чун.

Он никогда не любил возлагать надежды на одного человека или группу. Фуменга Линча нельзя было недооценить, и на кону стояли десятки тысяч солдат в Таласе и выживание Великого Тана.

— Лорд Маркиз, все под нашим контролем. Каменные орлы Чжан Цюя в настоящее время следят за врагом. — Почтительно сказал Чэн Саньюань.

Ван Чун уделял этому вопросу невиданное ранее внимание, в результате чего все остальные стали мрачными и осторожными. Чжан Цюй поддерживал постоянную связь с Городом Стали. Каждые пять минут прилетала одна птица и улетала другая.

Будучи многолетним учеником Старого Орла, Чжан Цюй был чрезвычайно опытным дрессировщиком птиц. За несколько месяцев, проведенных в западных регионах, он использовал свое уникальное преимущество, чтобы купить и обучить несколько сотен скальных орлов. Шестьдесят-семьдесят были уже на достаточном уровне, а остальные скальные орлы все еще тренировались. Эти скальные орлы были основой «команды орлов» Чжан Цюя.

И скальный орел на плече Чжан Цюя стал королем этой орлиной команды.

В этот момент большое количество орлов играло решающую роль, постоянно передавая информацию в Город Стали.

— Скажите Чжан Цюю, чтобы он не снижал свою бдительность. Кроме того, сообщите Сюй Кейи продолжать расследование. Нам нужно найти человека с татуировкой черного нефрита на руке. Предмет, который мы ищем, обязательно будет у него.

Ван Чун положил обе руки на модель Цыси, отдавая приказы.

Истина постепенно начала проявляться. Осталось только два человека. На мгновение в комнате стало тихо, все вздохнули, ожидая окончательного отчета Сюя Кейи. Но все развивалось не так, как они ожидали.

— Рапорт!

Примерно через час разведчик в панике ворвался в комнату.

— Лорд Сюй послал письмо. Две последние цели внезапно начали поворачивать назад. Лорд Сюй спрашивает, что ему делать дальше. Должны ли мы продолжать операцию?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 807. Неожиданное развитие!**

— Чегооо?!

Сообщение разведчика было равносильно тому, что в комнату бросили валун, который мгновенно заставил огромные волны подбрасывать и поворачивать умы всеx присутствующих. Даже Ван Чун и Ли Сие были ошеломлены этой новостью, и сидящий Ван Чун вскочил на ноги.

— Как это может так быть?

— Разве они не направлялись в столицу? Зачем им возвращаться?

— Возвращение означает, что, даже если мы не нуждаемся в их устранении, они уничтожат себя. Но все пятеро были устранены. Что здесь происходит?

— Лорд Маркиз, я рекомендую, чтобы Сюй Кейи все еще их расследовал!

Эта новость пронеслась в их умах, как вихрь, полностью обескуражив. Никто не предсказал, что их последние две цели решат вернуться, но это были даже не самые удивительные новости, которые они услышали сегодня.

— Составление отчетов!

В этот момент в комнату ворвался еще один разведчик.

— Лорд Маркиз, лорд Чжан Цюй послал назад сообщение, что три первоначально отброшенные цели начали торопиться. Он спрашивает у лорда Маркиза, следует ли ему следовать за ними!

Бузз!

Комната, которая гудела от разговоров всего несколько минут назад, мгновенно затихла. Все уставились на Ван Чуна, на их лицах отчетливо виднелся шок.

Этот вопрос был полон поворотов. Те, которые были подозрительными, внезапно перестали быть таковыми, а те, которые не были подозрительными, внезапно стали подозрительными. Все чувствовали себя беспомощными и смущенными. Что они должны делать дальше? Ясная и открытая ситуация превратилась в загадочную загадку, густой туман окутывал их.

— Как это может быть?

Ван Чун был еще более взволнован, чем его подчиненные. У эмиссара Фуменга Линча должна быть черная татуировка 玉 на запястье. У этих троих ее не было, поэтому за ними можно было не следить, а два других ушли на плато, за которыми следовали птицы Чжан Цюэ, поэтому их тоже можно было оставить в покое. Только два человека остались.

Он считал, что ему просто нужно найти этого человека с татуировкой на запястье, чтобы все уладить, это простое дело, которое должно было произойти без помех. Где была проблема? Почему эти двое внезапно начали возвращаться?

Может ли это быть… что я ошибаюсь…

В этот момент лицо Ван Чуна стало мрачным, а ум — активным.

Эта ситуация отличалась от того, что он предсказывал, поэтому он должен был выяснить, где получилось расхождение.

— Лорд Маркиз, Сюй Кейи все еще ждет. Эти двое скоро вернутся в Цыси. Должны ли мы продолжить их расследование? — Мягко сказал кто-то Ван Чуну.

Ван Чун ничего не сказал, продолжая думать. Но этот инцидент все более усложнялся. Через некоторое время в комнату вошел еще один панически настроенный разведчик.

— Рапорт!

— Лорд Маркиз, это плохо! Лорд Чжан послал сообщение, что одна из трех целей исчезла! Мы потеряли ее след!

Если люди в комнате все еще были в состоянии сохранять самообладание от предыдущих новостей, они немедленно запаниковали. Фуменг Линча и маркиз сталкивались довольно много раз, и он даже был готов использовать тибетцев. Он был действительно кем-то готовым пойти на все, чтобы разобраться с Ван Чуном.

Если бы они не смогли воспользоваться этим шансом и свергнуть Фуменга Лингчу, они не смогли бы представить, какой будет жизнь в Стальном Городе. Хотя они не знали, почему это произошло, у них не было сомнений, что исчезнувшая цель была истинным носителем важного послания Фуменга Линчи.

— Лорд Маркиз, уже слишком поздно. Почему бы нам не схватить их и не обыскать их вещи? Мы определенно сможем найти этого человека!

— Правильно, лорд Маркиз! Пропавший человек должен быть настоящей целью. Мы были обмануты Фуменгом Линча.

— Лорд Маркиз, пойдем за ним!

— Лорд Маркиз, дайте мне!

— Разрешите мне!

Все чувствовали сильную срочность. Время шло быстро, и, если они не найдут этого пропавшего человека, они обязательно столкнутся с полным провалом.

— Подождите минутку!

В тот момент, когда все они были взволнованы, каждый из них вызвался разыскать этого человека, в комнате раздался холодный голос, похожий на раскат грома.

— Без моего приказа никому не разрешено двигаться!

Приказ Ван Чуна уладил дело, его твердое решение немедленно вернуло офицеров обратно на землю.

— Все вы, не действуйте без разрешения. Выполняйте приказы лорда Маркиза!

Ли Сие осмотрел комнату, затем повернулся и шагнул к Ван Чуну.

— Лорд Маркиз, при необходимости, я могу пойти в любое время. Хотя я не знаю, где он, если я буду прилежен, я верю, что смогу его найти.

Ли Сие произнес эти слова так тихо, что только он и Ван Чун могли их услышать. Хотя он понятия не имел, что происходит, велика вероятность того, что Ван Чун допустил ошибку в суждении, хотя никто из присутствующих не пожелал это упомянуть.

— Это неправильно!

Ван Чун покачал головой, как будто он не слышал Ли Сие. На его лице не было уверенности, оно было мрачным и суровым.

— Этот вопрос не может быть решен так просто!

Бесчисленные мысли работали в его мозгу, воспоминания о том событии его прошлого всплыли перед его глазами. Фуменг Линча не знал о его существовании. Точнее, Фуменг Линча не знал, что Ван Чун знал о тайном сговоре, который он имел с этим принцем. Не было никаких секретных контрмер, направленных против него.

Это было предпосылкой, которая позволила Ван Чуну сформировать план по его удалению.

… Кроме того, вопрос в центре инцидента во дворце Сюэяна имел такое значение, что Фуменг Линча никогда не позволил бы птице-посланнику нести сообщение. Это слишком важно. Фуменг Линча обязательно отправит одного из своих доверенных помощников. Таким образом, это решающее письмо, связывающее Фуменга Линча с одним из принцев, должно быть у одного из этих пяти подчиненных.

Ван Чун продолжал молча обдумывать.

Другими словами, у Фуменга Линча нет причин для таких сложных аранжировок, если только он что-то не заметил!

Эта мысль была как молния, разрывающая занавес ночи. Дрожа, Ван Чун крикнул:

— Чэн Саньюань, спроси Чжан Цюя снова, заметил ли он что-то еще странное. Я хочу знать все детали, что-нибудь подозрительное! Скажи мне все!

Внезапный лай Ван Чуна и его серьезный цвет лица заставили всех офицеров понять, что он что-то обнаружил.

— Да!

Чэн Саньюань бросился выполнять приказ. Ответ Чжана Цюэ быстро прибыл.

— Милорд, Чжан Цюй сказал, что ничего странного не произошло.

— Спроси еще раз!

— Милорд, там действительно не было ничего ненормального.

— Спроси еще раз!

— Милорд, Чжан Цюй ответил, что кроме того, что видел нескольких голубей во время следования за тремя целями, он действительно не заметил ничего странного. Этот вопрос не казался очень важным, поэтому Чжан Цюй отложил это и не сообщил об этом.

Бузз!

Другие офицеры еще не осознали важность этой новости, но зрачки Ван Чуна сжались так, словно его укололи иглой.

— Прикажи Чжан Цюю отозвать всех своих птиц. Они должны оставаться на земле, и любое преследование запрещено.

— Скажите Сюй Кейи немедленно вывести всех его солдат. Кроме того, запрещены попытки касаться двух целей, которые сейчас возвращаются, как и любое их преследование. Без моего приказа никому не разрешается делать малейший ход!!!

После этих последних слов Ван Чун яростно сжал кулаки.

Он сильно недооценил Фуменга Линча!

Этот ублюдок был даже более осторожен, чем он предполагал. Наступал критический момент, и, если Фуменг Линча почувствует малейшее сомнение, все усилия Ван Чуна были бы напрасны, и унесены ветром.

— Лорд Маркиз, что ты понял? — Прошептал Ли Сие.

Два приказа Ван Чуна были просто необъяснимы. Одна из трех целей исчезла, а две другие цели набирали скорость, однако Ван Чун приказал всем отступать, а не преследовать. Все офицеры остались чесать свои головы, но авторитет Ван Чуна в Стальном Городе был наивысшим, поэтому никто, кроме Ли Сие, не осмелился оспаривать его решение.

— … Лорд Маркиз, нас заметил Фуменг Линча?

— М-м!

Ван Чун кивнул.

— Мы заботились только о том, чтобы определить, какая из целей была истинной, но мы забыли о том, насколько благоразумным был Фуменг Линча. Неважно, что мы не можем найти этого человека с черной татуировкой нефритового символа на его правом запястье. — Самое главное, чтобы развеять беспокойство Фуменга Линча.

— Но как Фуменг Линча заметил нас? Мы были очень осторожны, чтобы не сделать что-то неестественного. — Сказал Ли Сие, а его брови сморщились.

Все методы определения целей были определены заранее, после тщательного обдумывания и достижения консенсуса. Только после того, как они убедились, что эти методы были естественными и не могли вызвать сомнений, они решили их применить. Ли Сие не понимал, как они вызвали подозрение у Фуменга Линчи.

— Ты не понимаешь.

Ван Чун глубоко вздохнул. Даже Ли Сие не понимал причину, поэтому он не надеялся на других. Если бы Фуменг Линча не столкнулся с Ван Чуном, его план был бы успешным в восьми или девяти раз из десяти.

— В настоящее время мы использовали три метода. молодой нищий, авария кареты и большая группа кавалерии. Одним из факторов, который вызывал подозрения, была авария кареты, но раньше у нас была авария других карет, которая «случайно» попала в карету цели, сводя к минимуму вероятность того, что цель станет подозрительной. Само по себе это не вызвало бы подозрений, но если бы все эти инциденты возникли примерно в одно и то же время, если бы вы были в положении Фуменга Линчи, разве вы не стали бы подозрительными?

— Это…

Ли Сие был ошеломлен, и не только он — все остальные в комнате были ошеломлены словами Ван Чуна. Правда, каждый инцидент был разыгран до совершенства, но, если их сложить вместе, их производительность была совсем не такой.

— Но эти пять целей были очень далеки от Цыси. Как Фуменг Линча узнал так быстро…

В тот момент, когда вопрос покинул рот Ли Сие, он понял, и его голос начал угасать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 808. Столкновение на большом расстоянии! Ван Чун! Фуменг Линча!**

— Теперь ты понимаешь?

Ван Чун бросил на Ли Сие глубокий взгляд, зная, что тот понял суть дела.

— Те почтовые голуби, о которых ничего не думал Чжан Цюй, были ключом ко всему этому. С этим хитрым лисом Фуменгом Линча гораздо сложнее справиться, чем мы себе представляли, он куда хитрее и коварней. Если мое предположение верно, хотя он и не сделал этого, не зная о нашем существовании, он дал каждому из своих подчиненных почтового голубя, чтобы они могли сообщить ему, как только случится что-то странное. Чжан Цюэ был слишком небрежен. Я предполагаю, что после того, как эти цели были осмотрены нашими людьми, они нашли укромное место, чтобы освободить голубей-носителей. Чжан Цюй был обманут!

В конце концов, Ван Чун не мог не вздохнуть. Чжан Цюй был действительно выдающимся человеком, но он не принял во внимание, кто его противник, Фуменг Линча, был Генеральным Защитником с невероятно проницательным умом. Даже Ван Чун должен был посвятить все свое внимание общению с ним, а тем более Чжан Цюэ.

— Прямо сейчас мы имеем дело не с этими пятью людьми на дороге, а с Фуменгом Линча в отдаленном штабе протектората Цыси. Этот период критически важен. Если мы не сможем заставить Фуменга Линча понизить свою бдительность, то наши следующие действия не имеют смысла, потому что наши шансы на успех равны нулю. — Сказал Ван Чун.

Эта операция больше не была простым поиском цели, у которой была татуировка. Она постепенно превратилась в соревнование с Фуменгом Линча, соревнование, в котором не было ни мерцающих лезвий и мечей, ни огня, ни дыма. Тем не менее, результат этого соревнования определит будущую структуру Цыси, судьбу великого императорского генерала, его судьбу и судьбу генерального защитника Анси Гао Сяньчжи и его десятков тысяч элитных воинов.

В комнате было тихо, так как приказы Ван Чуна были переданы.

— Лорд Маркиз, Чжан Цюй закончил свой уход!

— Лорд Маркиз, Сюй Кейи отвел все свои войска!

Две сторожевые птицы влетели в Город Стали, подтверждая, что приказы Ван Чуна были полностью выполнены. В это время люди в комнате даже не смели дышать слишком громко. Если бы суждение Ван Чуна было неверным, они быстро потеряли бы из виду цели и упустили бы эту возможность. Если суждение Ван Чуна было верным, то ситуация была еще более серьезной, поскольку это означало, что они провалили задание еще до завершения первого этапа.

Воздух был полон напряжения, и было настолько тихо, что можно было услышать падение булавки.

Время медленно шло, пока они ждали.

— Лорд Маркиз, мы потеряли все три цели. Мы больше не знаем, куда они делись!

Быстро прибыл отчет. Хотя они не могли следить за целями или следовать за ними, они отправляли одного человека наблюдать за ними через определенные промежутки времени, но даже эта группа потеряла след этих троих. Воздух в комнате мгновенно стал удушающим.

Никто ничего не сказал, но все смотрели уголками глаз на Ван Чуна.

— Не нужно спешить. Подождите!

Ван Чун закрыл глаза и слегка откинулся назад. Выражение его лица было холодным и не паникущим. У ненормальных событий всегда был виновник, и поэтому он мог быть уверен, что Фуменг Линча ждал каких-либо признаков движения с его стороны, но независимо от того, что сделал Фуменг Линча, его уловки были бесполезны против Ван Чуна.

Значение сейчас имело то, кто из них имел больше всего терпения.

Это был конкурс между ним и Фуменгом Линча.

Время продолжало двигаться вперед.

Семь минут!

Пятнадцать минут!

Тридцать минут!

Один час!

......

Все в комнате молчали, настроение постепенно становилось все более удручающим. Никто из них не сомневался в решениях Ван Чуна. В конце концов, Ван Чун уже много раз доказывал свою мудрость и дальновидность. И все же из сложившейся ситуации оказалось, что на этот раз Ван Чун… мог ошибаться.

Лорд маркиз!

Даже Чэн Саньюань и Су Шисюань не могли не взглянуть на Ван Чуна. Никто не верил, что Ван Чун сделал что-то ужасно неправильное в этой ситуации, поскольку все могли делать ошибки, но последствия этого не были простыми. Учитывая важность, с которой Ван Чун рассматривал этот вопрос, все они полагали, что, возможно, потеряли последний шанс разобраться с Фуменгом Линча.

Начиная с этого момента, будь то в Цыси или в Ушане, Ван Чун навсегда будет ограничен в своих действиях Фуменгом Линча.

Когда моральный дух упал в этой напряженной комнате, никто из них не знал, что в другом месте атмосфера была еще более торжественной и чреватой напряжением.

......

— Милорд! Наши люди все в ожидании, но никто из них не заметил ничего странного.

В главном зале протектората Цыси генерал Ху поклонился, и передал отчет Фуменгу Линча. Напротив него, полностью бронированный Фуменг Линча, закрыв глаза внушительно сидел на своем троне, символизируя власть генерала-защитника Цыси, а его тело источало величественную ауру. Никто не мог сказать, какие мысли проходили через эту неподвижную фигуру.

— Посмотри снова! — Сурово сказал Фуменг Линча.

Это был уже третий раз, когда он отдал именно этот приказ, но никто из генералов вокруг него не осмелился спорить.

Генерал Ху быстро ушел с приказом. Пятнадцать минут спустя он вернулся.

— Милорд! Ци Бо-эр и другие уже набрали скорость, но они до сих пор не заметили, чтобы кто-то следовал за ними.

— Посмотри снова!

— Милорд! Они уже исследовали три раза и до сих пор ничего не заметили.

— Посмотри снова!

— Милорд! Ци Бо-эр и другие собираются добраться до Песчаного перевала, но они все еще ничего не заметили.

— Посмотри снова!

— Милорд, Ци Бо-эр не заметил никого в шестидесяти километрах!

— Посмотри снова!

— Милорд! Ци Бо-эр и Йи Лалуо прибыли в Песчаный проход. Ци Бо-эр спросил через голубя-носителя, должен ли он продолжать?

С этим последним вопросом зал, казалось, прояснился, и Фуменг Линча внезапно открыл глаза. Все вокруг него молчали и все еще ожидали решения Фуменга Линчи.

В чем дело? Неужели моя интуиция дала сбой?

Глаза Фуменга Линча мелькнули, и впервые на его лице появился намек на нерешительность. Фуменг Линча всегда был осторожен, особенно когда дело касалось этого принца при дворе. Таким образом, для этой операции Фуменг Линча направил в столицу пять человек. Если у одного из них возникнут какие-либо проблемы, Фуменг Линча инстинктивно почувствует себя неловко, а тем более если что-то случится с двумя из них.

Молодой нищий столкнулся с одним из них, в то время как экипаж другого был сбит сбежавшей лошадью.

Эти два инцидента были абсолютно обычными на Шелковом Пути, но врожденная осторожность Фуменга Линчи все же активировалась. Следовательно, он вызвал назад двух своих подчиненных, сказав остальным, чтобы они набрали скорость. Если кто-то действительно следовал за ними, Фуменг Линча был уверен, что эти действия оставят его загадочного противника в панике и растерянности.

Пока этот противник набирает скорость, чтобы следовать за его людьми, люди Фуменга Линча, размещенные на дорогах, заметят это. Если его предположения подтвердятся, Фуменг Линча немедленно уничтожит письмо.

Лучше быть в безопасности, чем сожалеть, и, хотя Фуменг Линча не верил, что кто-то знает о его тайной переписке с принцем, Фуменг Линча не решался рисковать. В конце концов, вступление в Войну Принцев для пограничных Великих Генералов всегда было огромным табу.

Был ли я не прав? И эти два инцидента действительно были несчастными случаями?

Фуменг Линча казался невозмутимым, но внутренне он впервые начал сомневаться в своем решении. Прошло много времени, и его люди, одетые в разные маскировки, несколько раз осмотрели этот район, но ничего не нашли. Если бы кто-то действительно следовал за его подчиненными, они должны были оставить хотя бы несколько подсказок.

По крайней мере, в радиусе шестидесяти километров следов должно было быть несколько.

Пока Фуменг Линча продолжал думать, время, казалось, остановилось.

Тем временем Ван Чун тоже думал молча. По какой-то причине он чувствовал, что ему чего-то не хватает.

— Чэн Саньюань, тот кавалерист, который разбил карету, все еще там? — Вдруг спросил Ван Чун. Этот вопрос сразу же привлек внимание всех присутствующих.

— Да, — сказал Чэн Саньюань, не задумываясь.

— Скажи Сюй Кейи, чтобы тот отправил кавалериста обратно в Цыси, чтобы отремонтировать карету. Они должны ехать по официальной дороге, и их должны увидеть торговцы Ху.

Все офицеры были сбиты с толку приказом, но, увидев серьезное выражение лица Ван Чуна, никто из них не осмелился возразить.

— Да!

Чэн Саньюань остановился на мгновение, прежде чем быстро уйти с приказом.

С уходом Чэна Саньюаня комната снова погрузилась в безмолвное и подавленное настроение. Вовсе не беспокоясь, Ван Чун только улыбнулся.

Фуменг Линча, посмотрим, что ты будешь делать дальше.

С этой мыслью Ван Чун снова уселся и стал ждать.

......

— Рапорт!

В штаб-квартире протектората Цыси разведчик вошел в главный зал и встал на колени.

— Милорд! Есть сообщение из Цыси о том, что человек, который врезался в карету Ци Бо-эра, вернулся и в настоящее время находится на рынке, ворча и ругаясь, поскольку он ремонтирует карету.

— Чего?

Эта новость заставила Фуменга Линча вздрогнуть, и он встал со своего трона.

— Эта новость подтверждена?

— Милорд! Наши люди подтвердили эту новость три раза. Кроме того, наши люди сделали запросы и не нашли ничего плохого в личности этого человека. Он всего лишь мелкий торговец, который случайно разбил свою карету о карету Ци Бо-эра, и он уже выплатил компенсацию. — Серьезно сказал стоящий на коленях разведчик.

Стоя в холле, Фуменг Линча продолжал колебаться. Видя, что Фуменг Линча ничего не говорит, другие люди в зале старались совершать как можно меньше шума. Через некоторое время глаза Фуменга Линча, наконец, резко обернулись. Он принял решение.

— Передай мой приказ. Сообщите Ци Бо-эру и Йи Лалуо из Песчаного Перевала. Кроме того, пусть Цифу Ли и другие продолжат исходный маршрут!

— Да!

После этих слов все было улажено.

Фуменг Линча выдохнул и плюхнулся обратно на трон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 809. Ван Чун побеждает!**

В Стальном городе Ушана все молча ждали. Они потеряли связь со всеми пятью целями, и их мораль была на самом низком уровне, хотя никто не хотел этого признавать. И все же в этот самый момент произошло совершенно неожиданное.

— Рапорт!

Разведчик ворвался в зал.

— Лорд Маркиз! Мы получили известие, что последние две цели не возвращаются в Цыси. Наши войска не видели никаких признаков того, что они возвращаются!

— Ах!

— Как это может быть? Учитывая, что прошло время, они уже должны вернуться!

— Этого не должно быть. Изменилась ли ситуация? Что здесь происходит?

Это известие вызвало шок среди собравшихся офицеров, и все они были ошарашены. Даже самый медленный из них чувствовал, что что-то не так. Прошло уже несколько часов с тех пор, как эти цели начали возвращаться, и, логически говоря, они должны были прибыть или уже собирались прибыть в Цыси. То, что они до сих пор не вернулись, могло означать только одно. они никогда не планировали возвращаться в Цыси.

И все только начиналось.

— Рапорт!

— Лорд Маркиз, Чжан Цюй прислал отчет о том, что три пропавших цели вновь появились и в настоящее время начинают возвращаться в Цыси. Лорд Чжан просит приказы о том, что ему делать дальше.

— Рапорт!

— Лорд Маркиз, Сюй Кейи прислал сообщение, что те две цели, которые мы не осматривали и которые повернули назад, внезапно вновь появились на дороге. Лорд Сюй спрашивает, что ему делать дальше.

Объединение этих двух частей оставило всех офицеров в оцепенении.

Повороты происходили слишком быстро, и никто не знал, что происходит и почему это происходит.

— Хахаха!

Ван Чун внезапно начал смеяться, и на его лице наконец появилась улыбка.

— Как и ожидалось, Фуменг Линча, ты заглотил наживку!

Хотя никто в зале не понимал, что происходит, Ван Чун знал, что он угадал правильно, сделал правильную ставку и принял правильное решение. Действия Фуменга Линча по ускорению трех его людей и возвращению двух других были поистине попыткой выманить своего противника, но в этом поединке он все же проиграл.

— Когда злодеи поднимаются на один фут, праведники поднимаются на один чжан. Фуменг Линча, в конце концов, ты все равно не смог сдержаться. — Рассмеялся Ван Чун.

Он был почти уверен, что приказ Сюя Кейи отправить обратно всадника, разбившего экипаж, сыграл решающую роль. В противном случае не было никакого объяснения, как Фуменг Линча так быстро решил возобновить свой план после того, как приказ был выполнен.

— Скажи Сюю Кейи и Чжан Цюю идти по первоначальному плану. Следуй этим двум целям, но до тех пор, пока они не достигнут точки, в которой они изначально развернулись, они не должны быть встревожены. Что касается остальных трех… так как они уже обернулись, не надо за них беспокоиться! — Объявил Ван Чун, и его приказы немедленно пробудили его людей к жизни.

— Ваш подчиненный понимает!

Разведчик быстро ушел.

У всех офицеров в комнате были довольно стыдливые выражения лица. Теперь стало совершенно очевидно, что суждение Ван Чуна было верным. Если бы они преследовали эти недостающие цели, они потерпели бы неудачу и привлекли внимание Фуменга Линча. Когда они думали о том, что они были сильно уверены, что Ван Чун ошибся всего несколько минут назад, они почувствовали себя еще более смущенными.

Ван Чун равнодушно махнул руками и сказал:

— Ха-ха, все в порядке. Не нужно беспокоиться о таких мелких мелочах. Идите!

В обмене комбинациями с таким хитрым человеком, как Фуменг Линча, даже Ван Чун, со всеми его знаниями будущего, должен был сосредоточить все свое внимание, а тем более его подчиненные. Такое представление было очень нормальным. Для них еще не настало времени участвовать в противостояниях такого уровня.

С этим все решено!

Ван Чун выглянул в дверь. Казалось, что темные тучи над Городом Стали наконец рассеялись, и он почувствовал облегчение, охватившее его.

......

Сюй Кейи быстро отправил назад сообщение, что они нашли человека с черной татуировкой на его правом запястье. Это был один из двух людей, которых они выслеживали, и люди Сюй Кейи и скальные орлы Чжан Цюя в настоящее время следовали за ним.

Но была еще одна последняя проблема. Ван Чун никак не мог подтвердить, было ли письмо в руках этого человека, или Фуменг Линча отправил письмо отдельно.

— Лорд Маркиз, так как мы подтвердили цель, мы могли бы захватить их обоих одновременно. — предложил Чэн Саньюань. — Это письмо обязательно будет с одним из них.

— В этом нет необходимости. Фуменг Линча определенно послал своих подчиненных, которым доверяет, поэтому нам просто нужно подтвердить, что это именно эти двое. Нет смысла возбуждать настороженность Фуменга Линчи в таких незначительных вещах, как эта. Кроме того, и Ушан, и Песчаный Каньон тоже близко к Циси. Мы не можем гарантировать, что у Фуменг Линча нет других уловок в рукаве, чтобы обеспечить безопасную транспортировку письма. Неосторожные движения слишком опасны, и Фуменг Линча может чрезмерно отреагировать. — Сказал Ван Чун, но умолчал о нескольких недосказанных причинах. Этим занимается не только Фуменг Линча, но и тот принц в столице. Проблема в Цыси, которая могла вызвать сомнения этого принца, также привела бы к провалу в этом вопросе.

Как много раз говорили, удаление Великого Имперского генерала, такого как Фуменг Линча, было непростой задачей.

— Ли Сие, напиши письмо королю Суну с изображением цели. Пусть он справится с тем, что будет дальше.

— Да! Этот генерал пойдет!

Из-за его спины донесся энергичный голос, а затем Ли Сие ушел, стуча доспехами.

Флапфлап!

Несколько мгновений спустя почтовый голубь улетел в сторону столицы.

Со всем, о чем он позаботился, Ван Чун почувствовал, что его освободили от тяжелого бремени.

— Рапорт!

В комнату вошел еще один разведчик, принеся с собой порыв ветра.

— Лорд Маркиз, женщина по имени Сюй Цицинь снаружи попросила о встрече с вами. Она говорит, что она ваш друг.

— Что? Так быстро?!

Глаза Ван Чуна просветлели от радости. Разведчик с удивлением посмотрел на него, и вылетел за дверь.

Здания стояли высоко в Городе Стали, и это место было оживленным. Бесплодная земля постепенно превращалась в настоящий город, подвергаясь полной трансформации.

Хотя Фуменг Линча взял на себя ответственность за битву за треугольную щель, те люди, которые смешались с Ван Чуном, поняли, что на самом деле произошло.

Эта крупная победа дала мощный толчок строительству в городе. Многие из великих кланов теперь невероятно верили в безопасность и защиту Города Стали.

Если бы даже эта армия, которая могла бы убить храбрых и жестоких тибетцев, не была достаточно сильной, то, вероятно, в мире не было бы такой силы, которая могла бы быть достаточно сильной.

Многие кланы столицы увеличили свои инвестиции в семь или восемь раз, а некоторые даже в десять раз.

Это огромное количество капитала увеличило скорость строительства Города Стали до новых высот, и разница между ними была такой же, как между днем и ночью.

Ван Чун прошел мимо богато украшенных зданий, садов, прудов и пересаженных цветов. Наконец, у открытых городских ворот он увидел знакомую фигуру.

На ней было белое платье, ее черные волосы спускались, как водопад, до пояса. Она стояла лицом к нему у ворот, ее изысканные изгибы были четкими. Рядом с ней через ворота проходил упорядоченный поток экипажей, груженных товарами. Когда она наблюдала за процессом, каждое ее движение было спокойным и уверенным, и она казалась прекрасной феей, спустившейся в мир смертных. Бесплодная и отдаленная земля Ушана, казалось, стала свежее и красивее в ее присутствии, как будто превратилась в сад цветущих цветов.

— Сюй Цицинь!

Ван Чун внутренне обрадовался, а его взволнованный голос зазвенел по Городу Стали.

Эта фигура вдалеке казалась немного странной, но в то же время совершенно знакомой. Через три месяца Сюй Цицинь стала еще более волнующей, и Ван Чун не мог не улыбнуться этой мысли.

Тело Сюй Цицинь дрожало, и, когда она услышала голос, подсознательно повернула голову. В этот момент живописный пейзаж ее лица, казалось, осветился светом весеннего солнца, залитого прохладным ветерком.

Эта улыбка была настолько ослепительно красива, что Ван Чун остановился в оцепенении.

— Ван Чун!

Сюй Цицинь шагнула вперед, на ее лице была видна радость.

— Это Город Стали, о котором ты говорил? Он даже грандиознее, чем ты описал в своих письмах!

Сюй Цицинь улыбнулась, и вела себя так, словно уже провела какое-то время в Стальном Городе. Ее глаза мерцали от восхищения, и она оглядывалась вокруг. Хотя она и представляла, как будет выглядеть этот город, сама Сюй Цицинь увидела, что он выглядит намного лучше, чем она ожидала.

Когда она думала о том, что все это было делом Ван Чуна, она не могла не восхищаться им еще больше. Тот юноша, который победил ее в шахматах в Поместье Отражающего Клинка, становился все более и более ослепительным, все более и более красивым. В его руках не было ничего невозможного, и все было легко. Казалось, в мире нет ничего, что он не мог бы сделать.

— Это действительно грандиозно, но все же есть величие, которое только ты можешь воплотить в реальность. Пойдем. Я проведу тебе экскурсию. Кроме того, ты, должно быть, устала от долгого путешествия. Через некоторое время я попрошу кого-нибудь обустроить твои жилые помещения. — Сказал Ван Чун. Он вызвал Сюй Цицинь из столицы в Ушан ради управления делами западных регионов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 810. Альянc кланов!**

Любой город, который был построен из ничего, имел тысячу вещей, которые нужно было сделать, и многие грани создания феода не были тем, с чем Ван Чун мог справиться в одиночку. Из теx, кто был у Ван Чуна, только Сюй Цицинь имела такую способность. Она была способна решать разнообразные задачи упорядоченным и соответствующим образом. Что еще более важно, сражения были не просто состязаниями солдат, но и логистикой.

В будущей битве при Таласе Ван Чун не мог разделить свое внимание на столько задач. Ему нужен был кто-то, чтобы помочь ему нести часть бремени и справиться с логистикой.

— M-м.

Сюй Цицинь слабо улыбнулась, следуя за Ван Чуном.

Они были молодой и красивой парой, притягивающей бесчисленные взгляды в Городе Стали. Сюй Цицинь последовала за Ван Чуном с улыбкой на лице, и с любопытством смотрела вокруг, совершенно не подозревая, что она и Ван Чун стали центром внимания.

......

Время медленно шло, и в то время, когда Ван Чун занимался делами своего Города Стали, на другом фронте Чжао Цзиндянь занимался вопросами, связанными с цементной дорогой.

— Эй! Ха!

Звучали сигналы, и из столицы в западные регионы строилась беспрецедентная серо-белая дорога из цемента, похожая на пробуждающегося дракона, растягивающего свое тело вдоль огромной земли.

Бесчисленные великие кланы вливали бесконечный поток рабочей силы и ресурсов в «цементную дорогу».

По направлению в западные регионы ежедневно строилось несколько десятков ли дороги, иногда даже несколько сотен. Эта ровная и жесткая дорога заставила всех вздыхать с похвалой.

Вид этой беспрецедентной дорожной системы, которая формировалась и быстро расширялась под их усилиями, наполнила всех участников радостью и волнением.

Шелковый путь был Золотым, самым известным в мире. Люди, которые путешествовали на восток и запад по этой дороге, были самыми известными и самыми богатыми торговцами, торгующими драгоценностями, агатом, специями…

Если бы эта дорога была завершена, все они могли ожидать огромной прибыли.

Румбл!

Послышался шум едущих колес. В то время как тысячи рабочих были на работе, по цементной дороге ехала особая повозка, задрапированная в сине-зеленые шторы, чрезвычайно привлекательная и очевидная.

Но никто из рабочих не обращал на это никакого внимания. Работая над этой дорогой, все эти рабочие привыкли к этой карете.

Она отправлялась из столицы каждое утро, путешествуя по недавно построенной дороге. В полдень она начнет свой путь назад.

Эта рутина повторялась день за днем.

Внутри просторной кареты осторожно спросил ласковый голос:

— Лорд Чжао, ну как? Вы довольны?

В то время как все рабочие были заняты своими обязанностями, было мало людей, чтобы заметить угол поднятых занавесок и две пары глаз, молча смотрящих на них.

— М-м.

Чжао Цзиндянь одобрительно хмыкнул, продолжая наблюдать, как рабочие снова и снова льют воду на новую цементную дорогу.

Цементная дорога не может быть просто построена, а затем просто оставлена на свое усмотрение. После строительства ее нужно было поливать. Ван Чун неоднократно подчеркивал этот момент в своих письмах, поэтому Чжао Цзиндянь рассматривал это с такой же важностью.

— Ха-ха, хорошо, что Милорд удовлетворен! Наш альянс в настоящее время управляет всем и сделает все возможное, чтобы помочь Лорду Маркизу продлить цементную дорогу от столицы до Ушана. Кроме того, наши кланы также имеют запас в Городе Стали… я использовал слово «запас», верно? Это так странно… короче, мы в одной лодке с лордом Маркизом, все на одной стороне. Проблемы лорда Маркиза — наши проблемы, да, действительно…

Рядом с Чжао Цзиндянем был клевый, офигительный эксперт. Он остановился, а затем продолжил с лестным выражением лица.

— Что касается строительства дороги, можете ли вы попытаться изменить мнение лорда Маркиза, чтобы мы могли использовать существующую дорогу в западные регионы? Это сэкономит время и энергию и принесет пользу всем. Милорд не согласен?

Чжао Цзиндянь нахмурился, и когда он повернулся к эксперту клана, выражение его лица стало холодным.

— Должен ли я снова передать вам послание лорда Маркиза? — «Нет» значит «нет». Это условие не подлежит обсуждению. Любой, кто нарушит этот пункт, выйдет из альянса. Все, что касается западных регионов, включая цементную дорогу, перестанет иметь какое-либо отношение к этому клану.

Взгляд Чжао Цзиндяня был острым, как меч, и эксперт клана поспешно опустил голову перед этими угрожающими глазами.

Они обсуждали пункт в договоре, который Ван Чун заключил с альянсом кланов. Все цементные дороги должны были быть новыми и не могли быть построены на существующем Шелковом Пути. Это означало, что клановому альянсу, помимо расходов на известь, глину, алюминиевую руду, песок и камень, также придется потратить много денег на рытье новых дорог.

С коммерческой точки зрения это не было выгодно альянсу кланов.

Таким образом, волна за волной представители кланового альянса пытались лоббировать Чжао Цзиндяня. Уже было предпринято более двадцати попыток, Чжао Цзиндянь не мог уже и сосчитать, и каждый раз он твердо отказывался. Чжао Цзиндянь спросил Ван Чуна об этом, и Ван Чун был очень откровенен в отношении причины.

Когда появится цементная дорога, это будет грандиозное и непреодолимое наводнение. Ван Чун полностью ожидал, что с его разрешения или без него цементные дороги быстро станут популярными по всему Великому Тану благодаря легкости перемещения по ним и невероятному весу, который они могут выдержать.

Это означало, что цементные дороги появятся по всему Великому Тану, а не только между столицей и западными регионами.

Ван Чун хотел, чтобы альянс кланов не строил цементные дороги поверх первоначальной сети дорог, а затем собирал с них плату за проезд. Это повлечет за собой негодование простых людей и сделает этот инженерный проект из предназначенного для того, чтобы принести пользу всей стране в такой, который эксплуатировал людей.

Такой результат противоречил намерениям Ван Чуна.

Таким образом, Ван Чун никогда не согласится на это предложение, и он будет повторять свой отказ столько раз, сколько необходимо.

Независимо от того, сколько альянс клана пытался лоббировать его, Чжао Цзиндянь никогда не соглашался.

— Лорд Чжао, пожалуйста, простите меня. Это моя ошибка. — Эксперт клана быстро попытался сменить тему.

Чжао Цзиндянь не продолжил стрелять в точку и двинулся дальше.

— На текущей скорости, сколько времени потребуется, чтобы дорога достигла Ушана?

— Это… около четырех или пяти месяцев.

Ответ эксперта больше не был столь энергичным. Было ясно, что ответ Чжао Цзиндяня не был тем, на который он надеялся, и его мораль была довольно сильно подавлена.

— У нас так мало времени. Такой прогресс слишком медленный.

Чжао Цзиндянь нахмурился. Время оказалось намного большим, чем он предсказывал.

— Скажите альянсу кланов, что, хотя Молодой Мастер не согласится использовать оригинальные официальные дороги для строительства цементных дорог, если дорога к Ушану будет завершена через три месяца, Молодой Мастер может дать дополнительные пять процентов прибыли, что покроет убытки альянса. Если дорога будет закончена через два месяца, Молодой Мастер даст альянсу дополнительные десять процентов.

Глаза унылого эксперта мгновенно прояснились, а лицо быстро стало буйным.

— Лорд Чжао говорит правду? — Спросил эксперт с блестящими глазами.

Контракт между Ван Чуном и клановым альянсом был бессрочным. Все цементные дороги, построенные в Великом Тане, будут управляться и связываться в соответствии с положениями этого контракта. Это могло быть только пять или десять процентов, но количество богатства за этими жалкими цифрами было почти невообразимым.

И даже десятилетия, столетия, возможно, даже тысячелетия спустя, этот контракт все еще будет в силе.

Это было истинное очарование этого соглашения между Ван Чуном и альянсом кланов.

Если бы Ван Чун мог отказаться от десяти процентов прибыли за все время, клановый альянс лопнул бы, желая заплатить любую цену, чтобы продлить цементную дорогу до Ушана.

По сравнению с огромной прибылью, которую они должны были получить, потери, которые они понесли, были бы ничтожно малыми.

Рациональный анализ заставит любой великий клан прийти к такому же выводу.

— Обещания нашего молодого мастера всегда были на вес золота. Он когда-нибудь возвращался к своему слову? — Равнодушно ответил Чжао Цзиндянь.

— Замечательно! Милорд, пожалуйста, подождите минутку. Я вернусь в альянс, чтобы обсудить это со старейшинами!.. Старейшины определенно согласятся!

Эксперт немедленно толкнул дверь кареты, выпрыгнул, и молнией помчался в штаб-квартиру альянса кланов.

Взрыв!

Как и ожидалось, предложение Ван Чуна быстро вызвало огромную волну внутри кланового альянса. Никто не ожидал, что Ван Чун откажется от такой большой доли прибыли, и никто из них не мог устоять перед искушением. Ответ альянса кланов был быстрым.

«По рукам!»

С подписанием этого нового контракта скорость строительства цементной дороги ускорилась и стала почти безумной. Ради этой прибыли великие кланы распродавали имущество и бизнес, доставали все свои деньги, даже отправляли экспертов для наблюдения за работой.

В одно мгновение скорость строительства выросла в несколько раз по сравнению с первоначальной скоростью.

......

Время летело, и строительство цементной дороги продолжалось. Между тем в соседнем месте напряженная атмосфера постепенно накапливалась.

— Как продвигается расследование?

С наступлением ночи роскошная карета была припаркована на обочине дороги, за южными воротами столицы. Рядом с экипажем стоял мужчина лет сорока, руки его были за спиной, тело источало благородную ауру, пока он молча ждал. Люди проходили мимо него и вокруг него, но просто стоя там, мужчина средних лет казался журавлем, стоящим среди кур.

Поведение этого человека средних лет было таким, что даже дворяне столицы выглядели как светлячки, пытающиеся выставить напоказ свой свет перед яркой луной.

— Отвечая Вашему Высочеству. мы завершили расследование. Со стороны Циси за ними следовал ребенок по имени Чжан Цюэ, но, когда он перешел на эту сторону, взял на себя ответственность Старый Орел. Кроме того, говорят, что ребенок Чжан Цюй — ученик Старого Орла.

Слева и справа от короля Суна стояли его старый дворецкий и Лу Тин. Старый дворецкий был склонен в поклоне, а его губы двигались неторопливо.

— Кроме того, мы только что получили сообщение о том, что подчиненный Фуменг Линча не отправлялся через западные ворота, которые чаще всего использовались торговцами Ху. Вместо этого он сделал обходной путь и вошел через южные ворота.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 811. Король Сун действует!**

— M-м.

Король Сун слегка кивнул. Фуменг Линча был генеральным защитником Цыси и имел высокий статус и большое влияние. В ранние годы у него была возможность встретиться с этим великим генералом. Хотя этот самый старший из императорскиx великих генералов казался грубым и хамским, на самом деле он был исключительно проницательным человеком.

Надежный помощник, которого Фуменг Линча отправил из Цыси, был предельно осторожен, не шел по обычным дорогам в столицу, а путешествовал по многим объездным путям. Иногда он останавливался, иногда сворачивал, и даже иногда пробирался по совершенно другой дороге. Короче говоря, преследовать его было чрезвычайно хлопотно. Когда он приблизился к столице, этот подчиненный стал еще более осторожным, сделав большой обход, чтобы войти через южные ворота вместо западных ворот.

Подчиненные подражали своим начальникам, и король Сун был вполне способен увидеть характерные черты Фуменга Линча в этом человеке.

— Достнь портрет. Так как этот ребенок Ван Чун рассматривает этот вопрос с такой важностью и даже доверил мне его, я не могу допустить никаких ошибок. Столько людей проходят сквозь ворота, что птицы Старого Орла могут не успеть. Смотри внимательно. Ему нельзя позволить проникать в город без нашего ведома. — Твердо сказал король Сун.

— Да! — Ответили в унисон старый дворецкий и эксперт в черной одежде с ледяным выражением лица.

Король Сун был императорским принцем Великой Династии Тан, и за несколько поколений в его доме накопился огромный запас ресурсов и множество экспертов, а не только старый дворецкий. Одетый в черное эксперт был одним из них.

Время медленно шло, и по мере того, как тьма углублялась, король Сун и его группа растворялись в тени, и их присутствие превратилось в ничто. Никто из них не двигался, превращаясь в скульптуры на обочине дороги. Через некоторое время, когда ворота уже почти закрывались, мутные глаза старого дворецкого внезапно засияли резким и ястребиным светом.

Почти в то же время глаза короля Суна дернулись и его тело выпрямилось. Хотя он оставался неподвижным, его взгляд был прикован к торговцу Ху в тюрбане, глаза которого, казалось, были уперты в землю. Хотя этот торговец Ху делал все возможное, чтобы оставаться незаметным, он был совершенно очевиден в этих воротах, в которые обычно проходили ханьцы.

И умный, и тупой.

Король Сун хихикнул, и внезапно вышел, идя против потока толпы. Он остановился перед торговцем Ху, мешая ему пройти дальше.

— Кифу Ли, я долго ждала тебя.

Такие простые и тихие слова, возможно, были раскатом грома в ушах этого торговца Ху. Его плечи задрожали, и он поднял голову, его глубокие голубые глаза широко открылись от шока.

— Хм, именно тот, кого я ищу.

Королю Суну даже не нужно было проверять рисунок. Одной реакции этого торговца Ху было достаточно, чтобы подтвердить, что он был доверенным подчиненным Фуменга Линча. Кифу Ли мгновенно почувствовал сильную опасность, и его даньтянь взорвался от бури энергии. Но прежде чем он успел что-то сделать, серебряная туфля слегка ударила по земле. Невероятно мощная энергия прошлась по земле, мгновенно прорываясь сквозь оборону торговца Ху и проникая через мыс Юнцюань на подошве его ступни в остальную часть его тела. В считанные минуты все тело Кифу Ли уже было под контролем короля Суна.

Король Сун двигался с такой скоростью и тонкостью, что битва началась и закончилась до того, как окружающая толпа даже заметила.

— Ваше Высочество, рисунок молодого мастера Чуна! Это он, без сомнения. — Прошептал старый дворецкий, появляясь как призрак рядом с Королем Суном. На развернутой бумаге в его руках был рисунок Ху, который точно соответствовал торговцу Ху, стоящему перед ними.

— Это он!

Лу Тин тоже подошел, и поднял рукава торговца Ху рукой, после чего заметил черную букву 玉, вытатуированную на его правом запястье. Лу Тин не знал боевых искусств, поэтому он не помог перехватить подчиненного Фуменга Линча. У него была другая цель.

— Кифу, если ты приехал в столицу, почему ты не сказал нам? Хаха, разве твой дедушка не сказал, что написал мне письмо? Передай его. дай мне взглянуть.

Лу Тин улыбнулся, протянул правую руку и плавно извлек письмо из груди Кифу Ли. У Лу Тина было очень спокойное выражение лица, создававшее ощущение, что он старый друг торговца, и никто не заметил ничего странного. Свист! Письмо было открыто, а белый лист бумаги удален. Его глаза прищурились и улыбнулись. Лу Тин начал просматривать письмо.

А потом он уставился на киноварную печать, отпечатанную в правом нижнем углу бумаги.

Лу Тин опустил голову и прошептал так, что только король Сун и старый дворецкий могли слышать.

— Ваше Высочество, это действительно печать Протектора Цыси Фуменга Линчи. Ваш подчиненный однажды видел ее в записях Бюро Военного Персонала. В этом нет никаких сомнений.

Задача Лу Тина в этой операции была простой. Ему просто нужно было узнать, было ли письмо Фуменга Линча настоящим или поддельным.

Бузз!

При этих словах король Сун и дворецкий побледнели. Король Сун немедленно взял письмо у Лу Тина и перечитал его, и, когда он это сделал, его лицо превратилось в гримасу. Все, что сказал Ван Чун в своем письме, было подтверждено, но это не было настоящей заботой короля Суна. Его нисколько не удивили амбиции Фуменга Линчи, и он ожидал этого дня с момента их первой встречи много лет назад.

Его по-настоящему заботило имя Принца Великого Тана, которому Фуменг Линча поклялся в верности в письме.

— Хаах…

Король Сун положил письмо в рукав, разочарованно вздохнув. Столица гудела от слухов о принце, упомянутом в письме. Но король Сун всегда верил, что члены императорского дома, потомки истинного дракона, будут иметь некоторое чувство добра и зла.

Великий Тан был Великим Танем Ханьцев, а его царство было царством Хань. Император Тайцзун полагался на свое военное мастерство, чтобы покорить мир, а не на Ху, чтобы те добровольно поклялись в верности ему. Разные вещи имели разные приоритеты, и империя также имела свои основные и второстепенные цели. Король Сун не верил, что у него есть какие-либо предубеждения против Ху, но он видел, что Ху подчеркивает первенство сильного над слабым, без понятия доброжелательности. Единственной истинной империей была империя хань, которая управляла концепцией милосердия, создав нынешнюю ситуацию, когда Ху и Хань сосуществовали в мире и порядке.

Этот принц нес кровь истинного дракона, имел силу и квалификацию, чтобы унаследовать трон, но он даже не понимал этого основного принципа. Напротив, он вступил в сговор с Великим Генералом Ху границы, что было огромным табу для принцев. Для такого принца быть на троне было бы бедствием. Король Сун всегда смотрел на всех принцев дворца с одинаковой добротой и не имел склонности к тому или иному принцу.

Но сговор с Великим Генералом Ху, потрясший саму основу правил Великого Тана, был тем, чего Король Сун не мог принять.

— Поехали. Здесь слишком много людей. Мы поговорим об этом в карете.

Разум Короля Суна гудел от мыслей, но он быстро повернулся и пошел к безымянной карете на обочине дороги. Позади него старый дворецкий и эксперт в черной одежде подняли подчиненного Фуменга Линчи и понесли его в карету.

— Хиах!

Карета начала двигаться, быстро проходя через городские ворота и исчезая среди шумных улиц.

......

— Ваше Высочество, что нам теперь делать? Должны ли мы передать письмо Его Величеству? — Сказал Лу Тин.

Настроение в экипаже было тяжелым. Лу Тин был первым, кто увидел это обещание верности этому принцу, но, когда он вошел в карету, письмо было передано всем остальным, прежде чем наконец вернулось обратно в руки Лу Тина. Содержание этого письма было слишком шокирующим. Если бы связь между этим принцем и Фуменгом Линча была обнародована, это вызвало бы сильный шторм.

Нет, не сильный шторм, а землетрясение, которое потрясет Императорский Двор.

Хотя Ван Чун уже упоминал этот вопрос в своем письме, только после того, как они действительно увидели этот тайный залог верности, они почувствовали истинный вес этого вопроса. Прямо сейчас право выбора принадлежало партии короля Суна. Они решали, разоблачить этот вопрос или нет.

— Что сказал Ван Чун в своем письме?

Сложный взгляд мелькнул в глазах короля Суна, когда он повернулся к Лу Тину.

— По правде говоря, Ваше Высочество не должно беспокоиться из-за этого. Ваше Высочество всегда оставалось в стороне от вопросов Императорского Дворца. Молодой мастер Чун также предсказывал это и знал, что Ваше Высочество будет очень противоречивым, даже после того, как узнает об этом сговоре. Таким образом, молодой мастер Чун сказал, что Ваше Высочество не должно беспокоиться или вовлекать себя в это дело. Ваше Высочество должно только спокойно наблюдать. Когда придет время, Ваше Высочество, естественно, поймет это. — Спокойно сказал Лу Тин.

Лу Тин очень восхищался этим наследником Клана Ван в далеком Ушане. Он был там в самом начале, свидетелем, когда Ван Чун привел свою младшую сестру Ван Сяояо в Павильон Огромного Журавля, и видел, как Ван Чун вырвал победу из челюстей поражения на юго-западе и стал маркизом. Он также видел, как дальновидные планы Ван Чуна в западных регионах шаг за шагом делали регион более стабильным.

Лу Тин чувствовал невероятную гордость в своем сердце.

Лу Тин всегда любил продвигать молодое поколение, и именно благодаря Ван Чуну, Лу Тин чувствовал наибольшую гордость. Его восходящий путь доказал самые ранние суждения Лу Тина. Это была истинная опора государства, благословение для Великого Тана и его народа.

— М-м.

Услышав совет Лу Тина, король Сун наконец кивнул. Этот юноша постепенно превращался в способного человека, который мог взять на себя часть его бремени и забот.

— Так как этот ребенок Ван Чун говорит, что обо всем позаботился, давайте просто сделаем, как он говорит.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 812. Стратегии, разработанные в палатке!**

— Да ваше высочество!

Лу Тин торжественно и покорно поклонился.

Лу Тин не пошел с остальными в резиденцию короля Суна, вместо этого он остановился на полпути и вернулся в официальную резиденцию, предоставленную ему Императорским Двором. Закрыв дверь, он остался один в холле, единственное освещение которого — тусклый свет, пробивалось сквозь оконные ставни. После некоторой паузы Лу Тин наконец открыл письмо, которое держал у своей груди.

Решение короля Суна было верным. Ван Чун написал не только письмо ему, но и Лу Тину.

— Академику и Учителю Лу, уважительные поздравления от ученика Ван Чуна…

Открыв письмо, он сразу же встретил этот знакомый извращенный почерк.

— Этот почерк такой же ужасный, как и всегда!

Лу Тин почувствовал, как все его напряжение было смыто, и, когда он увидел слова, он едва мог сдержать смех.

— Уже Юный Маркиз, ученик Сына Небесного, мастер стратегии, но ты не можешь потратить немного времени, практикуя свой почерк? Кто-нибудь поверит, что это было письмо, написанное маркизом, и тем, кто является потомком уважаемого и мудрого министра Герцога Цзю?

Критические комментарии Лу Тина противоречили теплу, которое он чувствовал в своем сердце. Из всех людей, с которыми Лу Тин общался, независимо от того, сделали ли они свое имя рано или поздно, только Ван Чун смог сохранить свои первоначальные намерения, сохранить свое верное сердце. Говорят, что по тому, как они пишут, можно увидеть, на что похож человек, и по почерку Ван Чуна было очевидно, что он все еще был тем, с кем Лу Тин впервые встретился.

Лу Тин снова начал читать письмо.

Содержание письма было очень простым. Помимо вопросов, связанных с Королем Суном, Ван Чун также включил еще один запрос. Он надеялся, что Лу Тин сможет использовать свои огромные навыки подделки, чтобы сделать копию клятвы верности Фуменга Линча этому принцу, также имитируя красную печать протектората Цыси, а затем доставить эту копию принцу.

Только это предотвратит тревогу и подозрение принца.

Ван Чун хотел, чтобы все шло по первоначальному пути. Он хотел, чтобы и Фуменг Линча, и этот принц продолжили свою скрытную переписку, но с этой важной оригинальной клятвой верности в руках Короля Суна.

— Хааа, Фуменг Линча, вы должны были просто быть довольны своим постом генерального протектора. Но теперь вы хотите поддержать этого принца на троне, сменить правительство и затем построить свою собственную независимую территорию в будущем. Это беспрецедентно, и Его Высочество Король Сун не потерпит этого, Великий Тан не допустит этого. Более того, вы не должны были провоцировать этого человека!

Лу Тин покачал головой и вздохнул, развернув лист бумаги и положив его на стол. Взяв в руки кисть, он вынул клятву верности Фуменга Линча и положил ее на правую сторону стола. Подумав несколько минут, он начал писать, его кисть танцевала по бумаге.

Несколько мгновений спустя точная копия письма появилась на столе. Если бы не тот факт, что чернила на левой копии все еще были мокрыми, а печать отсутствовала, было бы невозможно отличить подделку от оригинала.

Закончив копирование, Лу Тин немедленно открыл секретное отделение, в котором лежала печать Генерального Защитника, которую он подготовил заранее. Как только чернила на письме немного высохли, он поставил на нем печать.

— Этого должно быть достаточно.

Лу Тин вздохнул с облегчением.

Как академик и один из тех, кто был связан с королем Суном, Лу Тин мог проникнуть во многие места, и у него было глубокое понимание нефритовых печатей, используемых генералами-защитниками империи. Это были специальные печати, которые невозможно было полностью воспроизвести, но все еще можно было создать печать, которая была почти полностью идентична.

По крайней мере, в то время как Лу Тин видел несколько печатей генерального защитника, этот человек глубоко внутри дворца никогда не видел ни одной прежде. Человек, обладающий способностями Лу Тина, мог легко обмануть этого человека.

Крииииак!

В этот момент дверь в зал распахнули, пропустив луч света и отбросив массивную тень на пол. Старый дворецкий, с руками, заключенными в рукава, медленно подошел с неторопливым выражением лица. Даже на таком расстоянии Лу Тин не мог слышать его шагов или ощущать его ауру. Он был действительно как несуществующий призрак.

— Ну как? Готово? — Спросил старый дворецкий низким и хриплым голосом.

— М-м.

Лу Тин кивнул, явно не удивленный появлением старого дворецкого.

— Хорошо.

Старый дворецкий взглянул на письмо на столе и кивнул.

— Его Высочество — императорский принц Великой Династии Тан, член императорского двора, поэтому лучше не сообщать ему об этом. Я полагаю, именно поэтому этот ребенок Ван Чун написал вам письмо. Оставьте следующую часть мне. Я найду подходящего Ху, чтобы доставить письмо этому принцу.

— М-м.

Лу Тин кивнул с мрачным выражением лица.

— Какое значение имеют такие люди, как мы? Что важно для благосостояния Великого Тана. Если оно приносит пользу стране и народу, какое это имеет значение, если наши тела будут распылены? Чун… если возможно, я надеюсь, что он не будет вовлечен в это дело. В конце концов, он еще молод, и обладает безграничным потенциалом.

Подделка печати генерального протектора не было шуткой. После разоблачения наказанием будет смерть и истребление всего клана. Таким образом, Лу Тин скрыл это от Короля Суна. По мнению Лу Тина, чем меньше людей знали, тем лучше, в идеальном случае Ван Чун также ничего не должен был бы знать об этом.

— По правде говоря, бывают случаи, когда даже я не знаю, что делает этот ребенок.

Услышав имя Ван Чуна, старый дворецкий задумался.

— Но независимо от того, что он делает, я могу быть уверен в этом. он понимает последствия всего, что он делает, и все, что он делает, приносит пользу стране. Вот почему мы и Король Сун готовы платить любую цену, помогая ему. Что касается того, о чем вы говорите… хотя я не знаю, почему он кажется таким зрелым, несмотря на то, что он еще подросток, я чувствую, что он уже предсказал все возможные сценарии, уже отбросив свою жизнь и смерть… в противном случае он бы никогда не ушел на юго-запад в одиночку.

С этими последними словами двое в зале замолчали.

Впоследствии, путешествие Ван Чуна на юг казалось более пугающим, чем опасным, но только те, кто участвовал в нем, знали, насколько оно было чревато опасностью и смертью. Тогда многие люди уже относились к Ван Чуну как к мертвому.

Никто не понимал, почему Ван Чун отложил свою мирную жизнь в столице наследника великого клана и решил неосторожно помчаться по пути верной смерти на юго-запад.

Даже сейчас этот факт все еще шокировал людей.

Это молодое тело скрывало огромную и пугающую энергию, которая заставляла душу дрожать не от страха, а от торжественного уважения. Любой чувствовал глубокое желание защитить такого юношу, заплатить любую цену, чтобы помочь ему в его усилиях.

— Я только надеюсь, что смогу прожить немного дольше, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь этому юноше! — Сказал Лу Тин.

— Я разделяю ту же точку зрения.

Старый дворецкий взял письмо со стола и ушел.

Примерно через час Ху с черной татуировкой с символом 玉 на правом запястье взял это письмо и вошел во дворец.

......

Несколько дней спустя черная стая посыльных влетела в Стальной Город Ушана.

— Лорд Маркиз, Лу Тин послал письмо, в котором говорится, что обо всем, о чем говорил Молодой Мастер, позаботились.

— Ой?

Ван Чун сделал глоток чая, а затем поставил чашку с задумчивым взглядом в глазах.

— Напиши ему ответ, сказав, что я благодарю его за его действия, и что ему больше не нужно ничего делать.

Ван Чун встал со стола, и заговорил. События в столице развивались быстрее, чем он ожидал. Если бы все пошло так, как планировалось, этот принц был бы так воодушевлен и высокомерен из-за письма, что потерял бы себя от радости и начал бы свои операции. И вскоре после этого произойдет инцидент во дворце Сюэян.

В Великом Тане этот инцидент был вторым после инцидента с супругой Тайчжэнь.

— Это вопрос Фуменга Линча? — Рядом с ним донесся мелодичный голос. Сюй Цицинь сидела за столом, а ее белая одежда и легкая улыбка делали ее такой же красивой, как фея.

— М-м.

Ван Чун улыбнулся и кивнул. Сюй Цицинь в настоящее время знала о многих планах Ван Чуна. Без ее материально-технической поддержки Ван Чун погиб бы на войне на юго-западе, поэтому он больше не скрывал от нее многих вещей.

— Фуменг Линча забрал вашу победу и много раз пытался убить вас. В инциденте с региональными командирами он был тем, кто вас запер в императорской тюрьме, так что он действительно не должен быть под вашим влиянием. Тогда, он под влиянием принца?

Глаза Сюй Цицинь засияли водянистым светом, пока она это говорила.

— Кажется, я ничего не могу от вас скрыть. — Признался Ван Чун, улыбнувшись в ответ Сюй Цицинь. Сюй Цицинь была обдарована и грацией, и умом, и поэтому даже его малейших действий, то есть того, как он поставил чашку и прошел несколько шагов от стола, ей было достаточно, чтобы обнаружить его беспокойство. В своей прошлой жизни он никогда не разговаривал с этим принцем и никогда не вмешивался в Войну Принцев.

Но даже несмотря на то, что он делал это для Великого Тана, Ван Чун все еще чувствовал себя неловко из-за своих действий.

Сюй Цицинь поставила чашку чая и попыталась развеять беспокойство Ван Чуна.

— По правде говоря, именно так вы и должны думать. даже без вас этот инцидент все равно произойдет. Вы ничего не изменили, просто подтолкнули его вперед. Судьба каждого человека в его собственных руках. Если бы этот принц имел честную личность, как ваш дедушка, герцог Цзю или светлый левый министр императора Тайцзуна, императорский цензор Вэй 1, тогда, что бы ни делали другие, они никогда не смогут причинить ему вред. В конце концов, это был его выбор. —

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Упоминаемый — Императорский цензор Вэй- это, скорее всего, Вэй Чжэн, чиновник, которого высоко ценил Император Тайцзун, и часто был очень откровенен с его критикой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 813. Инцидент во дворце Сюэян!**

Ван Чун был ошеломлен. Это было правдой. Каждый человек должен был решать свою судьбу. Хотя Сюй Цицинь не знала будущего так, как он, она все же в конечном итоге пришла к такому же выводу. У этого принца всегда будет одна и та же участь, и что бы Ван Чун ни делал, ничего бы не изменилось.

Как сказал Сюй Цицинь, судьба каждого человека была в его собственных руках.

— Ха-ха, хорошо, давайте не будем об этом говорить. Нам следует поговорить о западных регионах, поскольку это то, с чем можете справиться только вы. Кроме того, я также надеюсь, что вы сможете позаботиться о сделках с тюркским конным торговцем Хулайегом. Мы только что получили первую партию товара, но еще будет много. Кроме того, нужно обработать руду Хайдарабада из Синдху. Деньги в Городе Стали в основном израсходованы, поэтому нам, возможно, придется положиться на боевых коней, чтобы получить дополнительные деньги. — Сказал Ван Чун.

— Ха-ха, по правде говоря, это на самом деле не большая проблема. Если вам не хватает денег, просто продайте эту стальную крепость в треугольном проходе в страну, или, возможно, постройте другую стальную крепость поблизости и распродайте ее во дворе. Прямо сейчас, только у вас есть возможность строить такие крепости, и, если Императорский Двор может использовать их в качестве базы, чтобы не пускать тибетцев, я уверена, что многие из чиновников в суде и Бюро Персонала и Бюро Доходов будут рады заплатить любую цену.

Сюй Цицинь широко улыбнулась, когда говорила с убедительностью умелого мастера, как будто ничто в мире не могло причинить ей неприятностей.

— Продать крепость?

Ван Чун повернул голову, и его глаза просияли. Хотя он знал, что Сюй Цицинь будет королем логистики в будущем, он не знал, что она так непредубеждена. В Великом Тане отсталость методов строительства означала, что строительство города часто было дорогостоящим и отнимало много времени, и даже после всего этого оно выглядело бы хорошо только на поверхности.

Для сравнения, стальные крепости Ван Чуна, казалось, требовали много труда для строительства, но очень мало затрат времени. Самое главное, оборонительные возможности этих стальных крепостей были намного выше, чем у крепостей прошлого. Это было именно то, что нужно министрам императорского двора.

— И это не только так. Так как вы смогли договориться с Синдху о монополизации их бизнеса на Центральных Равнинах, почему вы не могли сделать то же самое для ваших стальных крепостей? Если вы беспокоитесь, что другие могут научиться техникам их постройки, вы можете залить припой по всему городу, чтобы он превратился в сплошное целое и не могло быть демонтировано, а затем сжечь диаграммы. Жители Западных Регионов не так ловки, как ханьцы, так что даже если они получат диаграммы, для них это будет бесполезно. Более того, без поддержки массового производства стали, секрет будет бесполезен.

Сюй Цицинь встала и медленно пошла за Ван Чуном, ее глаза сияли мудростью и восприятием, которое казалось способным видеть сквозь все.

— … В конце концов, Западные Регионы — это бесплодное место со множеством камней. Ваши стальные крепости могут сыграть здесь очень важную роль. Кроме того, королевства Западных Регионов чрезвычайно богаты, обладают бесчисленным количеством жемчуга, драгоценных камней и агатов. Независимо от того, какова ваша начальная цена, я уверена, что они все равно купят. Мало того, вам не нужно просто продавать свои стальные крепости Западным Регионам. Вы также можете продать их Синдху и цену не нужно брать в золоте. Вместо этого вы можете построить для них крепость в обмен на Хайдарабадскую руду. Я уверена, что они с радостью примут такой обмен. В конце концов, я слышала, что на Синдху часто нападают другие страны. Если вы сделаете это, вы также можете продлить ваши торговые отношения с ними.

— Ха-ха, хорошо! Как и ожидалось от талантливой леди нашей Великой Династии Тан. В будущем вы обязательно станете императрицей логистики. Мы сделаем все, как вы скажете.

Глаза Ван Чуна светились, и он смотрел на Сюй Цицинь, и, в конце концов, не мог удержаться от смеха.

......

Время медленно шло, и никто не знал, что произошло в столице, кроме Ван Чуна и Короля Суна. Несколько дней спустя, вечером, из западных ворот Императорского Дворца вышла неустойчивая фигура, пахнущая алкоголем. Свет фонарей за высокой и худой фигурой вытянул на земле длинную тень.

— Приходите, еще одну чашку! Налейте! Еще…

Человек бормотал себе под нос. Если внимательно посмотреть, то можно было увидеть, что на нем была шляпа чиновника, а его щеки были розово-красными — явный признак того, что он пьян.

— Это праздник Сяюань. Поднимем тост за Его Высочество!

В холодную погоду количество пешеходов на улицах уменьшилось, и на обычно шумных дорогах осталось всего два-три человека. Но несмотря на это, белые облака пара поднимались из домов вдоль улицы, смешанные с ароматом капусты и мясной начинки. Это был пятнадцатый день десятого месяца, праздник Сяюань, и люди делали подношения своим предкам и трем великим богам.

В этот день все торговые площадки закроются рано, чтобы простые люди могли вернуться и съесть пельмени с начинкой из белокочанной капусты и мяса и предложить подношения своим предкам.

От звука колес на дороге пьяный мужчина поднял голову. Рядом с ним остановилась карета с фиолетовыми шторами. Занавес был поднят, и мужчина средних лет в тюрбане высунул голову.

— Э, разве это не левый заместитель госсекретаря Ян?

Хотя он был одет в повседневную одежду, каждое движение этого человека источало ауру чиновника.

— Лорд Ся? Почему ты здесь?

Ян Чао отрыгнул, все еще способный узнать человека, несмотря на свое опьянение.

— Лорд Ян, сегодня такой холодный день, так почему же ты здесь один? Пошли. Все уже присутствуют. Не хватает только одного тебя. Ну-ка, поднимайся! — Позвал Ся Йешу из своей кареты.

Пьяный Ян Чао как раз собирался отказаться от предложения, когда рука высунулась из кареты и втащила его внутрь.

— Поехали. — услышал Ян Чао, и колеса начали катиться вперед.

В своем пьяном оцепенении Ян Чао понятия не имел, куда движется карета или где он в конечном итоге остановился. Он мог только сказать, что, когда карета остановилась, два человека справа и слева подобрали его и отвели в ресторан.

В отличие от холодной погоды на улице, в ресторане было тепло, как в весенний день. В ресторане лежал длинный стол шириной всего два фута и четыре дюйма. Этот стол был построен из сандалового дерева и покрыт слоем лака, чтобы сохранить вены в древесине, когда он испускал освежающий аромат.

Белый туман обвился вокруг обеих сторон стола, где небрежно сидели люди в шарфах и в повседневной одежде. Была подана горячая еда и напитки, и было ясно, что собравшиеся гости пили в течение некоторого времени до прибытия Ян Чао. На него не обратили особого внимания, и Ся Йешу быстро повел его к открытому месту.

Кто-то предложил ему чашку с вином, палочки для еды и тарелку, в то время как другой человек наполнил его чашку вином.

— Лорд Ян, мои извинения. Лорд Цао тут, и лорд Чжан тоже пришел. Мне нужно пойти и выпить за их здоровье.

Голос Ся Йешу прозвучал в его ухе, звуча и близко, и далеко, там и еще не там. Ян Чао ухмыльнулся и небрежно махнул рукой, осушая свою чашку.

— Иди, иди!

Ян Чао погрузился в хорошее настроение, тепло ресторана и звон чашек оказывали на него невидимое влияние. Без присмотра он был совершенно счастлив, наполняя свою чашку и выпивая сам.

Через некоторое время, в разгар опьянения Ян Чао, из-за угла ресторана раздался пьяный голос, громкий и обиженный.

— Позвольте мне сказать вам, что Четвертый принц становится слишком высокомерным. Совершенно запрещено ездить на лошадях в Императорском Дворце, но он ехал по официальной дороге…

Четвертый принц?

Ян Чао отрыгнул, и ударил себя по ушам. Он узнал голос, как принадлежащий несовершеннолетнему должностному лицу Библиотеки наследного принца, и все же этот человек продолжал громко озвучивать свои жалобы.

— Принц такой удивительный, он даже не видит нас, нормальных людей! Он чуть не растоптал меня своей лошадью!

Мужчина пьяно отрыгнул, продолжая разглагольствовать, выглядя еще более опьяненным, чем Ян Чао. Кто-то явно пытался остановить его, но он оставался упрямым, продолжая жаловаться, почти не осознавая, что он говорит.

— Хотя каждый принц имеет право наследовать трон, такой, как он может провести несколько жизней и никогда не стать Императором. Верхом на лошади в Императорском Дворце, он думает, что он турок? Тьфу!

Бузз!

Хриплый ресторан мгновенно затих, все посетители обратились к нетрезвому чиновнику.

— Какой же это чиновник? Это слишком нагло.

По какой-то причине Ян Чао оказался довольно взволнован жалобами этого человека.

Он искал свои воспоминания и вспомнил, что это был Чжоу Чэн, секретарь Библиотеки наследного принца, мелкий чиновник, который имел почти такой же статус, как боб. Когда-то он был вспомогательным должностным лицом в Бюро Доходов, но он так и не смог многого добиться, поэтому в конечном итоге он был понижен до своей нынешней должности регистратора того, какие материалы проходили через библиотеку наследного принца.

Но этот Чжоу Чэн, очевидно, был настолько пьян, что все его разочарование и обида выходили в это время, и ему становилось все хуже и хуже.

— Вокруг дворца уже давно ходят слухи, что у Четвертого принца тюркская кровь. На мой взгляд, он потомок Ху. Ездит на лошади во дворце и безрассудно пересекает официальные дороги — просто какой дурак внутри или снаружи двора будет поддерживать человека с таким характером? Завтра я скажу это Его Величеству, и тогда у него никогда не будет возможности сесть на трон! — Пообещал Чжоу Чэн.

— Наглец!

Ян Чао становился все злее и злее, и наконец он ударил по столу и выругался.

— Пустячный секретарь Библиотеки наследного принца осмеливается делать такие бесстыдные заявления! Четвертый принц — это тот, кого вы можете так оклеветать? Четвертый принц мудрый и героический, так почему он не может быть Императором? Даже если вы не поддерживаете его, есть другие, которые поддержат, много, много людей!

Чем дольше продолжал Ян Чао, тем он становился все более эмоциональным, его щеки покраснели. Он остановился на мгновение, выпивая вино из своей чашки.

— Тьфу! Кто его поддержит? Это вы, Ян Чао? Вы можете это сказать? A? Позвольте мне сказать, что Четвертый Принц не заслуживает того, чтобы быть принцем, и тем более не заслуживает того, чтобы унаследовать трон и стать Императором!

Чжоу Чэн набросился на него, его голос был даже громче, чем голос Ян Чао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 814. Буря!**

— Чушь собачья. — Громко заявил Ян Чао. — Лорд Чжан и лорд Чжао из Бюро Военного Персонала, лорд Се и лорд Ли из Бюро Доходов, лорд Чэнь и лорд Шэн из бюро персонала, и там были даже лорд Лу и лорд Хуан… все они Праздновали праздник Сяюань с Четвертым Принцем. Были даже почетные Генералы-Защитники границ. Все они поддерживают Четвертого Принца в его притязаниях на престол. Я был на той вечеринке только сейчас. я видел все это сам…

Бузз!

В тот момент, когда Ян Чао закончил говорить, весь ресторан замолчал, весь шум исчез без следа. Как будто его перевезли из шумного и людного рынка в отдаленную пустыню. Бесчисленные взгляды были направлены на Ян Чао, все они были поражены шоком.

Между тем слова едва успели покинуть уста Ян Чао, когда он понял, что сболтнул лишнего. Когда изумленные глаза устремились на него, Ян Чао почувствовал, как его сердце замерзло до холодной температуры. И только теперь Ян Чао узнал, где он.

Он был в знаменитом столичном павильоне Голубого Неба, и почти половина чиновников двора собрались в ресторане с членами Бюро Военного Персонала, Бюро Персонала, Бюро Наказаний, Бюро Доходов и Бюро Работ, все были здесь. Даже императорский цензор Хэ Чжан был здесь, глядя на него с мрачным выражением лица.

Блядь!

Ян Чао чувствовал, что тонет, его цвет лица стал пепельным.

......

Бум!

Как валун, врезавшийся в озеро, инцидент в павильоне Голубого Неба вызвал бурю в столице. Утром следующего дня императорский цензор Хэ Чжан передал мемориал императорскому двору, обвиняя Ян Чао. И слова, сказанные в этом ресторане, вызвали землетрясение.

Принц Великой Династии в частном порядке привлекал к себе важных придворных чиновников и вступал в сговор с генералами границы, что было огромным табу в любую эпоху.

Еще до завершения утреннего заседания двора Ян Чао был арестован и заключен в тюрьму. Но это было только начало, поскольку инцидент в павильоне Голубого Неба скоро принесет еще больше штормов.

Почти половина двора услышала слова Ян Чао, что было смертельным ударом, который подтвердил преступления Ян Чао.

— Четвертый принц, используя предлог почитания предков и празднования трех великих богов для праздника Сяюань, пригласил всех членов своей фракции во дворе на банкет. Эти люди были распределены по всем отделам Шести Бюро, и в вербуя людей на свою сторону, Четвертый принц даже ухаживал за великими генералами границы. генералом-защитником Анси Гао Сяньчжи, генералом-защитником Цыси Фуменгом Линча, генерал-защитником Ань Сишунем, великим генералом Большой Медведицы Гешу Ханом… Четвертый принц написал письмо почти всем генералам-протекторам Ху и великим генералам с призывом поддержать его восхождение на престол. — (TN. Раньше у автора было так, что Ань Сишун был заместителем генерального защитника Бейтина, с объяснением, что должность генерального Защитника Бейтина была оставлена вакантной, потому что ее контролировал императорский дом. Автор, очевидно, изменил это, поэтому отныне Ань Сишун будет называться Генеральный Защитник Бейтина.)

Информация, которую Ян Чао рассказал в императорской тюрьме, разлетелась по всему двору в ту же ночь, что вызвало беспрецедентный шторм.

Для Четвертого Принца пригласить тех придворных чиновников, которые его поддерживали, на банкет, не было ничего странного. Хотя это не соответствовало придворным соглашениям, и Император Мудрец никогда не допускал подобного, Война Принцев всегда была серьезным испытанием, дающим возможность увидеть, кто из принцев достаточно опытен, чтобы стать Императором.

Разве Император Мудрец также в частном порядке не ухаживал за своей собственной фракцией, когда был принцем?

Важнейшим моментом были другие имена на подписанном признании Ян Чао. генерал-защитник Анси Гао Сяньчжи, генеральный защитник Цыси Фуменг Линча, генеральный защитник Ань Сишунь и великий генерал Большой Медведицы Гешу Хан. Каждое из этих имен представляло восходящего человека Великого Тана, Великого Генерала, который обладал огромной властью над многими солдатами.

Присутствие любого из этих имен в списке приведет к серьезному инциденту, а тем более четырех.

Бум!

Гремел гром в небе. Даже Император Мудрец был очень встревожен и разгневан этим инцидентом.

На следующий день после ареста Ян Чао, Чжан Сянь и Чжао Ю из Бюро Военного Персонала, Се По и Ли Чан из Бюро Доходов, Чэнь Туан и Шэнь Синь из Бюро персонала… все должностные лица, которые присутствовали на банкете Четвертого Принца на фестивале Сяюань, были арестованы. Императорская армия провела эту операцию под председательством евнуха-надзирателя.

И все знали, что буря далека от завершения.

— Черт возьми! Этот Ян Чао не может ничего сделать правильно! Если бы я знал, что все будет так, я бы никогда не пригласил его. Я был слишком небрежен! Этот ублюдок пьет слишком много, что привело к сегодняшней катастрофе. Даже смерти ему будет мало!

Во дворце Сюэян ученый средних лет, стоящий рядом с Четвертым принцем, был в ярости. Если бы взгляды могли убивать, Ян Чао был бы убит бесчисленное количество раз.

— Довольно! — Рявкнул четвертый принц, остановив разглагольствование ученого. Он казался намного спокойнее и более сдержанным, чем его помощник. Только его мрачные глаза и пепельный цвет лица раскрыли его истинное эмоциональное состояние. Появлялось все больше подробностей о тираде Ян Чао, и, хотя он спорил от имени Четвертого принца, для него это ничего не значило.

— Обо всем ли позаботились?

Ученый средних лет опустил голову и сказал:

— Отвечая Вашему Высочеству. в ночь, когда был арестован Ян Чао, мы позаботились обо всем. Все доказательства, которые могут нанести вред Вашему Высочеству, были уничтожены. Даже решающее письмо от Фуменга Линча — после того, как Ваше Высочество разорвало его на части, мы собрали останки и сожгли их до пепла, чтобы Суд Имперского Клана не смог собрать его вместе.

— М-м.

Четвертый принц кивнул, выражение его лица улучшилось.

— Пока нет никаких веских доказательств, эти чиновники при дворе будут просто гоняться за тенями. Независимо от того, как сильно меня критикуют императорские цензоры, Отец Император не сможет навязать мне какое-либо преступление. Но если они найдут какое-либо твердое доказательство — ни у кого из нас не будет шансов.

Четвертый принц стал мрачным и удрученным, на мгновение раскрывая беспокойство, которое мучило его разум.

Бедствия были отправлены небесами, и он никогда не ожидал инцидента в павильоне Голубого Неба. Однако как принц он не мог уйти, не мог убежать, даже не мог покинуть дворец. Мало того, единственное, что ему было позволено показать, было спокойное самообладание, и чем опаснее ситуация, тем меньше он должен был паниковать.

— Ваше Высочество, будьте спокойны. Ничего не случится.

Ученый попытался утешить принца, хотя выражение его лица все еще было довольно мрачным. Они только что получили поддержку генерального протектора и многих важных должностных лиц двора. Их амбиции были высоки, и они были на вершине мира, готовые претворить в жизнь грандиозные планы. Кто мог ожидать, что ситуация внезапно изменится, и они упадут прямо в пропасть?

Хисс!

Четвертый принц глубоко вздохнул, успокаиваясь. Он никогда не был одним из тех, кто раскаивался. Даже сейчас он не сдался.

— Имперский Отец уже ограничил мои передвижения, но Ян Чао имеет незначительный статус, и одни только его слова не обладают достаточной убедительной силой, поэтому Имперский Отец не может использовать их, чтобы заключить меня в тюрьму. Но когда Чжан Сяня, Чжао Ю, и других начнут допрашивать, все изменится. Возможно, императорский отец посадит меня в императорскую тюрьму. Напишите письмо Фуменгу Линча, со словами, что мы уже позаботились об этом письме. Когда придет время, что бы ни происходило в Императорском Дворе, все, что он должен сделать, это притвориться невежественным и полностью отрицать любые отношения, чтобы остаться невредимым. Кроме того, скажите ему, чтобы он дождался, когда пройдет этот шторм, и меня освободят. Наше соглашение все еще в силе, и я надеюсь, что он остается верным нашей клятве. — Строго сказал четвертый принц.

— Да, Ваше Высочество. Этот подчиненный сделает это. — Уважительно сказал ученый средних лет.

Сороконожка может умереть, но она никогда не упадет. Четвертый принц в настоящее время был ограничен в своих передвижениях, но после долгой работы у него все еще были некоторые способности. Отправить несколько писем все еще не было проблемой. После этого Четвертый Принц отдал еще несколько приказов. Это был критический момент, и он должен был создать для себя самые высокие шансы на выживание.

— Оставайтесь в стороне! —

— Император Мудрец издал указ. Четвертый Принц приглашен…

Пять минут спустя раздался стук бронированных шагов, идущих ко дворцу Сюян. При этом звуке Четвертый Принц и его помощник побледнели.

— Быстро, уходи!

Четвертый принц оттолкнул ученого. Почти в тот же момент дверь во дворец распахнулась, и вошел полностью вооруженный имперский солдат.

— Четвертый принц, пожалуйста!

......

Взрыв!

После ареста Четвертого Принца последствия «Инцидента во дворце Сюэян», который произошел во время фестиваля Сяюань, быстро отразился на политической сцене. Все люди, которые присутствовали на банкете Четвертого Принца, уже были арестованы, их дела должны быть рассмотрены совместно Судом Имперского Клана, Судебным Судом и Бюро Наказаний, под председательством нескольких Императорских Принцев.

Мало того, даже доверенный помощник Императора Мудреца, евнух Гао, был направлен для расследования этого дела. Отсюда легко увидеть серьезность ситуации.

Когда эти арестованные чиновники начали признаваться, стало ясно одно. чтобы создать собственную фракцию и бороться против многих важных чиновников, которые поддерживали Первого Принца и Второго Принца, Четвертый Принц предпринял нетрадиционный шаг, чтобы ухаживать за Защитниками Ху. Генералы и великие генералы, эти чиновники Ху, которые обладали огромной и очень реальной военной силой.

Основываясь на признании Чжан Сяня, Четвертый принц получил верность одного или нескольких из этих генералов-защитников Ху, а также их подчиненных. Была даже подписанная клятва верности, которая полностью поддерживала Четвертого Принца в принятии престола.

Слова Ян Чао можно игнорировать как бессмыслицу. В конце концов, это был почтенный принц императорского двора. Случайные тирады одного человека не могли решить его судьбу. Но признания Чжан Сяня, Чжао Ю и других должностных лиц шести бюро заставили этот инцидент принять совершенно другой характер.

Ян Чао уже не просто говорил, что Четвертый Принц вступает в сговор с Великими Генералами Ху и планирует восстание. Теперь это было вне сомнений.

— Ублюдок!

Когда появилась эта новость, до сих пор молчаливый Император Мудрец взорвался от ярости, и политические круги империи пережили беспрецедентное землетрясение. За один день Император Мудрец отправил двенадцать эдиктов вместе со своим личным жетоном Бэйтину, Анси, Цыси и Лунси, попросив этих четырех великих генералов приехать в столицу и объясниться.

Гнев Императора Мудреца послал огромные волны через империю.

Весь двор был полон напряженности, и инцидент во дворце Сюэян, произошедший в далекой столице, заставил влиятельных людей, таких как Ань Сишунь, Гао Сяньчжи, Фуменг Линча и Гешу Хан, дрожать от страха и беспокойства.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 815. Уверенность Фуменга Линчи!**

C миром в мире мало что могло разозлить Императора Мудреца, а тем более заставить его издать двенадцать эдиктов со своим личным жетоном.

Это могло означать только одно. инцидент во дворце Сюэян оказался гораздо серьезнее, чем ожидали многие, сломав одно из величайших табу Императора Мудреца.

......

B отдаленном штабе протектората Цыси настроение было мрачным и суровым.

Когда произошел этот инцидент в столице, протекторат Цыси был вне себя от радости от награды, которую дал Императорский Двор за битву, за которую он взял на себя ответственность. В мрачном зале у всех генералов Ху были опущенные головы и нервные выражения лиц.

— Обо всем ли позаботились?

Громкий голос, наполненный деспотическим воздухом, донесся из верховьев зала. Фуменг Линча сидел прямо на троне, лицо его было покрыто льдом. Однако по сравнению со своими подчиненными он был гораздо более сдержанным, демонстрируя поведение великого генерала.

— Обо всем позаботились. — Сказал мудрый генерал Ху Фуменгу Линча слева. — Посыльный голубь уже сообщил Кифу Ли, что он должен вернуться как можно быстрее и не привлекать чьего-либо внимания. Кроме того, мы тщательно написали письмо, чтобы оно не вызывало никаких подозрений, и никто не связывал его с нами.

Будучи одной из заинтересованных сторон, Фуменг Линча одним из первых отреагировал на инцидент во дворце Сюэян. Никто не был более обеспокоен этим вопросом. В конце концов, Фуменг Линча фактически пообещал свою верность Четвертому Принцу, даже отправив ему клятву верности, на которую он возложил все свои будущие перспективы.

— Милорд, что со стороны Четвертого принца…

Несколько генералов Ху в зале нерешительно посмотрели на Фуменга Линча.

— Расслабьтесь!

Фуменг Линча махнул руками, выражение его лица было уверенным, и наделенным убедительной силой.

— Четвертый Принц не будет глупым. Независимо от времени и условий, он никогда не откажется от меня. Если он не откажется от меня, у него все еще есть шанс устроить возвращение, но, если он сдаст меня, этот вопрос приобретет совершенно новый уровень серьезности.

— Но слухи в столице уже содержат имя Милорда, и Император Мудрец в ярости. Его люди уже пришли задавать вопросы, принеся с собой несколько его личных жетонов. Мы беспокоимся, что это дело плохо кончится для Милорда.

Все генералы с беспокойством смотрели на Фуменга Линча.

Даже спокойное лицо Фуменга Линча не могло не поколебаться. Гнев Императора Мудреца был куда более тревожным, чем вопросы, связанные с Четвертым Принцем. Хотя Фуменг Линча выглядел собранным, он знал, что не может оставаться полностью незатронутым. Однако ему понадобилось всего несколько минут, чтобы восстановить самообладание.

— Никто из вас не должен волноваться. У меня много планов. Я старый субъект Западных Регионов, самый ранний из Великих генералов Ху, и я совершил много дел во имя Великой Династии Тан. Независимо от того, как разъярен Император Мудрец, без убедительных доказательств, Его Величество не имеет оснований наказать меня. Независимо от того, как будет развиваться ситуация, я всегда буду Генералом-Защитником Цыси. Никто не сможет сдвинуть меня с этого места.

Когда Фуменг Линча произнес эти слова, его тело взорвалось штормом величественной энергии, а его величественные глаза источали ослепительный свет. За долгие годы службы в Великом Тане, инцидент во дворце Сюэян был далеко не единственной трудностью, с которой он столкнулся. Хотя он не обладал таким глубоким пониманием работы императорского двора, как хань, он понял хотя бы один принцип. Пока он все еще был Генералом-защитником Цыси, пока он все еще командовал большим количеством войск и защищал империю от тибетцев и турок, Император Мудрец не будет безрассудно его удалять.

По этой же причине он, будучи Ху, мог твердо стоять в императорском дворе Хань в течение многих лет.

Эти уверенные слова сразу подняли настроение в зале.

— Рапорт!

Разведчик Ху ворвался в зал и опустился на одно колено.

— Столичный Борухель прислал письмо. Милорд, пожалуйста, посмотрите!

Бузз! Зрачки Фуменга Линча сжались, как будто его укололи иглой. «Борухель» не было обычным именем Ху, и Фуменг Линча знал только одного человека, который использовал его.

— Передайте его!

Фуменг Линча внезапно протянул палец, и письмо в руке разведчика Ху немедленно полетело по воздуху в его руку.

— Ха-ха, отлично! После этого письма мое положение в этом инциденте во дворце Сюэян так же твердо, как гора. Никто не сможет ничего сделать со мной!

Фуменг Линча от души рассмеялся, прочитав письмо, из-за его хриплого смеха весь зал задрожал. Со смехом, все еще эхом отзывавшимся в зале, Фуменг Линча быстро передал письмо своим подчиненным.

— Замечательно!

— После этого письма от Четвертого принца Милорд действительно может спокойно отдыхать.

— Безопасность Милорда гарантирована!

Это письмо сразу взбудоражило нервных и взволнованных генералов Ху, и настроение в протекторате Цыси стало намного более расслабленным.

В тюркском языке «Борухель» — это имя высшего уважения, означающее будущее восходящее солнце. Четвертый Принц всегда восхищался храбростью и доблестью турок, поэтому попросил Фуменга Линча дать ему тюркское имя, и именно это имя выбрал Фуменг Линча. Среди всех чиновников Великого Тана, число людей, знавших это имя, было немногочисленным.

Фуменг Линча оказался одним из них.

Его доверенные подчиненные Ху в этом зале, естественно, тоже знали об этом.

Письмо Четвертого Принца было очень простым. Он сказал Фуменгу Линче, чтобы тот был спокоен, что обо всем позаботились, и не осталось никаких доказательств, чтобы обвинить его.

— Юнялу, проект мемориала для меня императору мудрецу. Скажи, что Фуменг Линча ничего не сделал и не находит ничего, за что можно было бы его упрекнуть!

После этих слов весь зал снова погрузился в тишину и покой.

......

— Какова была реакция Фуменга Линчи?

В нескольких сотнях ли из штаб-квартиры протектората Цыси в Ушане Ван Чун стоял под пересаженным деревом ученого, наблюдая, как служанки и слуги, посланные великими кланами, садили клумбу и поливали растения. Цыси когда-то была бесплодной землей, лишенной жизни, но постепенно она начинала показывать другую сторону, процветающую жизнью и жизненной силой.

— В штаб-квартире протектората Цыси было тихо, как будто ничего не произошло. — Строгий голос раздался от гигантской фигуры Ли Сие, стоящей позади Ван Чуна.

— Фуменг Линча отреагировал довольно быстро. Даже после такого серьезного инцидента он не запаниковал. Кажется, он уверен, что его спина прикрыта. Если я прав, Четвертый Принц, вероятно, сказал ему, что обо всем позаботились и ему не нужно беспокоиться.

Ван Чун усмехнулся. Все происходило, как в его прошлой жизни. Фуменг Линча пережил много бурь и испытаний в своей жизни, и знал, что его самая большая слабость в инциденте во дворце Сюэян — клятва верности. С Четвертым Принцем, который сказал ему, что эта клятва устранена, Фуменгу Линча, естественно, нечего было бояться.

— Но если он так думает, то он действительно слишком наивен.

Ван Чун слегка выхватил листок, дрейфующий на ветру.

— Этот инцидент так легко не кончится.

— Фуменг Линча, вероятно, не знает о вмешательстве молодого мастера, но этот вопрос не сможет долго оставаться скрытым. — Обеспокоенно сказал Ли Сие.

— Ха-ха, не нужно беспокоиться об этом сейчас. Мы поговорим об этом, когда придет время. — Небрежно сказал Ван Чун. В тот момент он думал о Четвертом Принце. Хотя он чувствовал себя немного раскаявшимся, если бы ему представили такой же выбор, Ван Чун сделал бы это снова и снова. Четвертого Принца можно считать странным среди остальных принцев. Хотя он был уважаемым членом императорского дома, его симпатии были совершенно другими.

С самого детства этот принц любил турок и пытался им подражать. Ван Чун слышал много историй о нем, многие из которых были позже проверены. Когда вокруг никого не было, он любил носить тюркскую одежду. В свой день рождения он установил тюркскую палатку посреди дворца Сюян. Он научился есть и пить, как турок, и любил использовать ножи, чтобы резать говядину и овечье мясо. Он также нанял несколько горничных Ху.

Но это были мелочи. Четвертый принц так сильно любил турок, что, хотя он и не был мертв, он вызывал своих подчиненных и заставлял их кататься на лошадях вокруг него, подражая похоронам Ху, воя, как волки. Таким образом, попытка Четвертого Принца ухаживать за Великими Генералами Ху, обещая большие награды в обмен на их помощь в занятии трона, была ожидаема.

Но была одна вещь, которую Ван Чун не мог стерпеть. По правде говоря, Четвертый Принц не только отправил письма Гешу Хану, Ань Сишуну и Фуменгу Линча. Он даже думал о том, чтобы ухаживать за этим предателем Великого Тана, Ялуошаном. Более того, основываясь на том, что услышал Ван Чун, Четвертый Принц тайно оказал большую поддержку Ань Ялуошану.

Быстрый приход к власти Ялуошана был неразрывно связан с Четвертым Принцем.

Несмотря ни на что, Ван Чун не мог позволить этому произойти.

Ван Чуну тоже хотелось бы использовать эту возможность, чтобы сбить полет Ань Ялуошана, но такой человек, как Ань Ялуошань, просто был слишком мал для того, чтобы о нем заботились. Более того, Ялуошан всегда держал свои руки чрезвычайно чистыми, и его сговор с Четвертым Принцем был раскрыт только много лет спустя.

Между тем, Ли Сие понятия не имел, о чем думал Ван Чун. Он только кивнул на слова Ван Чуна. Независимо от результата, Фуменг Линча должен был быть уволен. Ли Сие и Ван Чун понимали, что присутствие Фуменга Линча сделает все, что угодно, очень трудным.

— Когда лорд Маркиз готов заставить людей в столице действовать? — Спросил Ли Сие. — Ученый Лу уже несколько раз отправил письмо с просьбой.

Хотя Ушан был далеко от столицы, пока Старый Орел служил посредником, поддерживалась постоянная связь.

— Это должно быть скоро.

Торжественный свет появился в глазах Ван Чуна. Казалось, он небрежно наслаждается пейзажем, но на самом деле он внимательно следил за ситуацией, следя за всем происходящим в столице.

— Быстрейшей птице-посланнику нужно по крайней мере два дня, чтобы преодолеть расстояние между Ушаном и столицей. Пусть Фуменг Линча будет счастлив в течение двух дней. Скажите ученому Лу начать, как только он получит письмо.

— Да.

Ли Сие опустил голову и быстро ушел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 816. Создавая проблемы, козырь!**

В то время как Фуменг Линча и Ван Чун были невозмутимы, инцидент c дворцом Сюэян оказал совершенно иное влияние на другие районы вдоль границы Великого Тана.

Гао Сяньчжи и Фэн Чанцин встретились в штаб-квартире протектората Анси, и в зале было много беспокойства.

— Чанцин, это было хорошо, что я послушал тебя тогда и не вступтл в сговор с Четвертым Принцем. В противном случае, и вы, и я не смогли бы откупиться. — сказал Гао Сяньчжи, его монобровь сильно изогнулась, а голова опустилась, пока он ходил взад и вперед.

— Милорд, нет нужды так волноваться. На самом деле мы не вступали в сговор с Четвертым Принцем, так почему мы должны беспокоиться о ярости Императора Мудреца? — Успокаивал его Фэн Чанцин.

— Хотя это действительно так, инцидент на этот раз нельзя недооценивать. Четвертый принц действительно пытался ухаживать за нами, обещая большие награды. Если Император Мудрец примет это за сговор, все наши будущие перспективы будут разрушены, — Строго предупредил Гао Сяньчжи.

Не было большого количества случаев, когда Великие Генералы на границе были пойманы, вмешиваясь в Войну Принцев, но в конечном итоге таковые были лишены их звания и заключены в тюрьму. С этим прецедентом Гао Сяньчжи не мог не беспокоиться о том, что Император Мудрец может неправильно понять.

— Хааа…

Фэн Чанцин глубоко вздохнул. Никто из посторонних не мог даже представить, как этот инцидент затронет великих генералов на границе. В отличие от генерала-ветерана, такого как Фуменг Линча, которому нечего бояться, у его командира не было столь долгой истории в армии. Он смог достичь своего поста генерала-покровителя Анси, только полагаясь на милость Императора Мудреца, свой чрезвычайно осторожный характер и свой бесконечный поток достижений на поле битвы.

Вот почему он постоянно атаковал другие страны из Анси, и на этот раз строил планы по нападению на королевство Ши. Только постоянные достижения на поле битвы могут стабилизировать его положение и завоевать благосклонность Императора Мудреца. В противном случае, как только возникнет подобная ситуация, а другим великим генералам будет нечего бояться, он и командир падут первыми.

— Милорд, все будет хорошо. Глядя вверх, нам нечего стыдиться небес, и глядя вниз, нам нечего стыдиться земли. Наша история в Великом Тане — это заслуги на поле битвы, а не сплошные ошибки. Если Император Мудрец обвинит нас в преступлении, Чанцин поедет в столицу и очистит Милорда от этой несправедливости! — Искренне заявил Фэн Чанцин.

Слова Фэн Чанцина мгновенно заставили Гао Сяньчжи увидеть свет.

— Чанцин, ты и я делили все наши испытания и несчастья уже более десяти лет. Как я мог позволить вам сделать такую жертву? — С этими словами Гао Сяньчжи еще раз вздохнул и наконец принял решение. — Хааа, забудь об этом. Чанцин, приготовь мне чернила и бумагу. Я лично напишу письмо Императору Мудрецу с объяснением всех фактов. Император Мудрец мудрый и смелый. Он обязательно поймет, что я не являюсь предателем.

Флапфлап! Несколько мгновений спустя птица-курьер взлетела в воздух и направилась в дальнюю столицу.

......

Тем временем в столицу из Лунси и Бейтина также вылетали птицы-курьеры.

Никто не мог игнорировать волю Императора Мудреца, даже Гао Сяньчжи, Гешу Хан или Ань Сишун. Все они были напуганы. Все Великие Генералы, получившие этот золотой жетон, как можно быстрее отправили ответ, объяснившись, надеясь смыть сомнения Императора Мудреца.

Время медленно шло, но инцидент во дворце Сюэян продолжал бродить. Ответы и мемориалы, представленные великими генералами, заставили уделить этому вопросу еще больше внимания.

Впервые со времени основания Великой Династии так много великих генералов Ху участвовали в Войне Принцев, поэтому внимание, которое они получили, было беспрецедентным. Люди как внутри, так и за пределами двора обсуждали это, размышляя, сговорились ли один или два великих генерала Ху с Четвертым Принцем или, может быть… это все сразу?

Столица настолько гудела от болтовни, что даже такие ханьские светила, как Ван Чжунси и Чжан Шоугуи, обратили на это внимание. Конечно, Первый Принц, Второй Принц и все другие Принцы в Императорском дворце тоже наблюдали.

— Большой Брат, Четвертый Брат по-настоящему смелый. Он действительно осмелился вступить в сговор с Ху!

Во дворце Первого Принца Второй Принц Ли Яо был в ярости.

— Если бы не этот старикашка ублюдок Ян Чао, настолько напившийся и исповедавший все это, мы, вероятно, никогда бы не узнали, что он готов к таким уловкам.

— Второй брат, есть ли необходимость в такой заботе?

Первый Принц Ли Ин сидел в верхнем зале, одна рука держала чашку чая, а другая — крышку чашки. Он осторожно вытер пену с поверхности чая, осторожно подул, а затем сделал легкий глоток, и чай скользнул по его горлу. Весь процесс был аккуратным и упорядоченным, его уверенность резко контрастировала с безумной озабоченностью Ли Яо.

— Четвертый брат нервничал, поэтому он думал о заимствовании силы Ху. Во времена нашего деда Тайцзуна он был непобедимым завоевателем. Все страны называли его Небесным Каганом, и все варвары служили ему. Позже все эти варварские подданные были готовы следовать за дедушкой Тайцзуном в его завоеваниях, причем эти люди были предками Ху границ. Четвертый брат, вероятно, думал о дедушке Тайцзуне, и думал об этом методе.

— Хммм, ты выглядишь довольно собранным. Ты можешь даже говорить за него в такое время. Но если бы он преуспел, просто подумай о том, что случилось бы. — Беспокойно сказал второй Принц Ли Яо.

Выражение лица Первого Принца было спокойным и невозмутимым. Казалось, что все под контролем, что ничто не может повлиять на него. Он поставил чайную чашку и легкомысленно сказал:

— Ха, со всеми этими разоблачениями, ситуация сейчас сложна. Почему Второй Брат так беспокоится? Более того, пока я поддерживаю свою добродетель и не даю ему шанса, даже если бы он имел поддержку всех Ху, что бы он мог сделать? В этом мире слова Императорского Отца по-прежнему закон. Разве тебе не стоит больше беспокоиться о нашем третьем брате? Он также провел довольно много времени в Суде Имперского Клана. Найдите время, чтобы навестить его и сказать ему немного успокоиться и быть немного более консервативным. Кроме того, дайте ему немного бумаги и попросите его написать письмо покаяния. Если Императорский Отец будет тронут и поверит, что он изменился, вы и я сможем говорить за него. Кроме того, он уже был наказан и провел достаточно времени в тюрьме. Императорский Отец, вероятно, собирается выпустить его.

— По сравнению с нашим глупым четвертым братом, который позволил одному Ян Чао разрушить все, ради чего он работал, я больше беспокоюсь о нашем пятом брате Ли Хэне. В прошлом и вы, и я были в курсе ситуации Пятого брата, но вы видели, что произошло в последнем конфликте. Его план с уверенностью продвигался шаг за шагом, и Третий Брат в конечном итоге попал в ловушку, даже не подозревая об этом. Ясно, что кто-то направляет его из-за кулис, и я бы никогда не поверил, если бы кто-то сказал иначе. Скорее, чем беспокоиться о Четвертом Брате, я более склонен задаваться вопросом, кто этот таинственный человек.

Глаза Первого Принца на мгновение расширились, из них вышел удивительно холодный свет. Но это было только на мгновение, и Первый Принц немедленно восстановил то нежное безразличие, которое не выявляло недостатков.

......

Время летело незаметно, но инцидент во дворце Сюэян продолжал получать только больше внимания, так как стало известно больше информации. Тем временем ярость Императора Мудреца достигла своего пика. Мемориалы великих генералов Ху прибыли в столицу и быстро стали известны, проносясь через столицу как огненный шторм.

Каждый из них, без исключения, исповедовал свой страх перед гневом Императора и утверждал, что их несправедливо обвиняют. Большинство из них также заявили, что они никоим образом не вступали в сговор с Четвертым Принцем, и только один из них признал, что Четвертый Принц действительно пытался ухаживать за ним, но был строго отклонен.

Таким образом, появилась неразрешимая проблема. Хотя Чжан Сянь, Чжао Ю и другие официальные лица утверждали, что Четвертый Принц получил поддержку Великого генерала Ху на границе, это был только их рассказ, и никаких записей об этом нельзя было найти в переписках Четвертого Принца с этими великими генералами.

Что касается Четвертого Принца, он, естественно, утверждал, что ничего подобного не было.

Прямо сейчас, несмотря на то, что признания указывали на Великих генералов Ху на границе, не было никаких твердых доказательств, связывающих кого-либо из них с этим инцидентом, ни Гешу Хана, Ань Сишуня, Фуменга Линча или Гао Сяньчжи.

Более того, несмотря на то, что они могли быть Ху, все они оказали большую услугу двору, всегда поддерживая в чистоте свои руки, а Гешу Хань даже лично поддерживал Бога Великой Танской войны и младшего защитника наследного Принца Ван Чжунси. В частном порядке все больше людей были готовы поверить словам Гешу Хана по сравнению со словами тех должностных лиц, которые признались в ходе допроса трех агентств. Четвертый Принц признал ценность этих генералов и пытался ухаживать за ними, но его отвергали на каждом шагу.

По правде говоря, все Принцы дворца пытались ухаживать за влиятельными придворными чиновниками, но обычно их отвергали. Отказ и успех были двумя совершенно разными понятиями. Отказ означал, что предложения как бы никогда и не было.

Только успех засчитывался за сговор чиновниками двора.

Слов Ян Чао, Чжан Сяня, Чжао Ю и других чиновников просто не хватило, чтобы обвинить великих генералов Ху в любом преступлении. Каждый из них имел выдающийся статус и не мог быть брошен в тюрьму, руководствуясь лишь слухами.

Если бы они были голословно обвинены, какое достоинство оставили бы важные чиновники Имперского Двора? Правительство станет фарсом.

Тем не менее, как раз, когда заявления этих великих генералов о невиновности постепенно приводили к исчезновению инцидента, во время утреннего заседания двора следующего дня произошло неожиданное развитие событий.

— Ваше Величество, этот субьект, Дэн Чан, должен предоставить мемориал!

В тот момент, когда дискуссии начали подходить к концу, серый Имперский Цензор строго шагнул вперед, держа в руках церемониальную табличку.

— Преподобный Цензор, говорите все, что у вас на уме.

Высокий и достойный голос Император Мудреца прозвучал в зале так, будто исходил не из верховьев зала, а сошел с высоких небес.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 817. Буря, Клятва верности Фуменга Линчи!**

— Ваше Величество, несколько дней назад, когда городские охранники находились в патрулировании, они обнаружили подозрительного Ху. После допроса Ху признался, что он был человеком Протектората Цыси, доверенным подчиненным генерального протектора Фуменга Линча. — Сказал Имперский Цензор Дэн, и его лицо было мрачным.

Бузз!

После слов императорского цензора Дэна загудел весь зал. В последнее время самые жестокие ссоры двора произошли из-за инцидента во дворце Сюэян.

После вступительных слов старого цензора собравшиеся чиновники почувствовали запах происходящего.

— Что намеревается сказать старый цензор?

— Неудивительно, что этот старый цензор, который обычно не посещает заседания двора, пришел по собственному желанию сегодня. Но почему он специально упомянул Фуменга Линча?

— Никто не посещает храм без причины. Старый цензор что-то обнаружил?

У собранных чиновников были всевозможные спекуляции и теории. Инцидент во дворце Сюэян уже начал отходить на задний план, поэтому никто не понимал, почему этот имперский цензор снова его поднял.

В этот момент король Ци в своей драконьей мантии неожиданно заговорил.

— Преподобный Цензор, Фуменг Линча и другие Великие Генералы Ху — все ценные подданные Великого Тана, которые оказали великие услуги. Вы должны тщательно подумать, прежде чем говорить. В конце концов, мы не можем позволить тем Великим Генералам, которые так много сделали для двора, разочароваться в нашем поведении, не так ли?

Когда Имперский Цензор непосредственно представлял мемориал Императору Мудрецу, только Императорский Принц, такой как король Ци, имел достаточно статуса, чтобы противостоять ему. Из всех императорских Принцев двора король Ци был тем, кто имел лучшие отношения с Великими генералами Ху. Что касается того, почему их отношения были хорошими, причина была проста.

Король Сун успешно ухаживал почти за всеми ханьскими генералами, поэтому у короля Ци не было другого выбора, кроме как ухаживать за великими генералами Ху. Однако, несмотря на это, Король Ци все еще немного знал о приличии и никогда не подходил слишком близко.

Это был также план, который его стратеги разработали для него.

В такое время только он мог говорить за Великих Генералов Ху.

— Ваше Величество!

Старый Цензор лишь бросил взгляд на короля Ци, прежде чем перевел взгляд на то высшее существование империи, обладателя императорской власти, самого уважаемого Императора Мудреца.

— Пограничный двор, покидающий армию без разрешения, является неисполнением обязанностей, серьезным преступлением по военному законодательству. Кроме того, он проникал в столицу, замаскированный под торговца Ху, и явно имел некоторые скрытые мотивы. Таким образом, городские охранники арестовали его. Однако, это не важный момент. Важным моментом является то, что городские охранники нашли письмо, и это письмо является основной причиной появления этого старика.

— У гражданских чиновников нет любви к богатству, а генералы не возражают против смерти. У каждого есть свое место и обязанности, которыми они должны заниматься, и ни одна из сторон не мешает другой. Это основа, на которой были основаны века моей Великой Династии мира. Но Фуменг Линча, Великий Генерал границы, Великий Императорский Генерал, не сосредотачивает свое внимание на границе, не склонен активно обслуживать императорский двор, вместо этого он часто обменивается письмами с Четвертым Принцем, думая только о том, как с ним сговориться. Он обещает сделать все возможное, чтобы помочь Четвертому Принцу подняться на позицию Императора, а тот обещает, что после успеха он сделает Фуменга Линча премьер-министром и великим государственным наставником, создав прецедент для Ху! — Когда старый цензор говорил, все его тело дрожало от волнения. — Эти двое — злодеи, работающие вместе, наглые до крайности! Этот старик обвиняет Фуменга Линчу в утаивании злых намерений и планировании восстания!

Бум! Слова цензора походили на валун, врезавшийся в центр зала, немедленно вызвав бурю дискуссий среди собравшихся чиновников. Импичменты и обвинения ежедневно распространялись в столице, поскольку обязанность имперских цензоров заключалась в том, чтобы контролировать мир и привлекать к ответственности тех, кто допустил ошибки. Их компетенция варьировалась от высших чинов чиновничества до низшего чиновничьего округа. Даже верховный Император Мудрец не был исключен из их импичментов.

Импичменты были обычным явлением для всех, кто провел при дворе достаточно долго!

Но этот вопрос был совершенно другого характера. Рот имперского цензора Дэн Чана произнес несколько очень необычных терминов, которые можно даже назвать запретными. Один был «Император», другой «Премьер-министр» и был также «сговор». — Такие слова были абсолютным табу для чиновников.

— Лорд Дэн, ты говоришь правду?

— Великий генерал границы вступил в сговор с Принцем, чтобы стать премьер-министром? Абсолютно бесстыдно! Фуменг Линча довольно смелый!

— Дэн Чан, тебе лучше не говорить чепуху! Это касается Великого Имперского Генерала и Принца. Это не шутка, поэтому подумай внимательно, прежде чем говорить! Более того, разве Фуменг Линча не оказал огромную услугу на Тибетском Плато? Ты клевещешь на достойного человека?

— Что вы имеете в виду под «думать осторожно»? Имперский цензор Дэн — ветеран при дворе. Если он не думает внимательно, то кто тогда сможет это сделать? Долг имперских цензоров всегда заключался в том, чтобы контролировать мир, и это вопрос полностью внутри их круга обязанностей. Что касается вас, выступая от имени Фуменга Линча в такое время, может быть вы также вовлечены в этот вопрос?

Двор немедленно взорвался. Инцидент во дворце Сюэян уже привел к тому, что многие чиновники из шести бюро были уволены. Эти люди могли говорить не от имени Фуменга Линча, а потому, что многие из их коллег и друзей несколько десятилетий в настоящее время находятся в тюрьме.

Когда двор впал в беспорядок и хаос, директор Внутреннего Двора Гао Лиши неожиданно заговорил. — Императорский цензор Дэн, Его Величество постановил, чтобы вы пришли и представили письмо!

Не говоря ни слова, Дэн Чан достал готовое письмо из рукава и шагнул вперед.

Сбоку двое полностью бронированных генералов вышли вперед и забрали письмо у императорского цензора Дэна.

При этом виде гудящая толпа внизу сразу затихла, все нервно смотрели вверх. Хотя императорский цензор Дэн обвинил Фуменга Линча в сговоре с Четвертым Принцем, никто не видел письмо, поэтому никто не знал, правда ли это.

Бузз!

В тот момент, когда письмо попало в руки Императора Мудреца, атмосфера в зале внезапно опустилась. Как будто бесчисленные горы спустились с небес, и все они чувствовали, что тонут в беспокойстве.

Время, казалось, остановилось. Хотя никто не мог видеть это, все они могли чувствовать, что ужасный и гнетущий воздух пронесся по коридору. Перед этой энергией все собравшиеся чиновники были крошечными муравьями.

— Ублюдок!

Грохочущий грохот эхом разнесся по залу, и весь дворец задрожал, словно собираясь разбиться.

— Скажи Фуменгу Линче, что мы хотим, чтобы он объяснил это лично!!!

По указу Императора Мудреца в столице произошло землетрясение, в результате которого произошли перемены, которые наверняка изменили всю структуру империи.

......

— Лорд Маркиз, мы преуспели! — В далеком Ушане Чэн Саньюань схватил письмо, и счастливо ворвался в резиденцию Ван Чуна. — В настоящее время столица гудит от разговоров о том, как Фуменг Линча вступил в сговор с Четвертым Принцем, особенно о том, как Фуменг Линча хотел стать премьер-министром. Когда этот вопрос был разоблачен, он стал целью для всех. Прямо сейчас, не только мы считаем его шипом в боку. Даже генеральный защитник Андуна Чжан Шоугуи, военный министр Чжанчжоу Цзяньцюн, великий генерал Большой Медведицы Гешу Хан и все другие важные министры, включая премьер-министра, думают так. Фуменг Линча больше не сможет стабильно сидеть на своем посту!

— Лорд Маркиз, Фуменг Линча определенно обречен.

— Это так?

Ван Чун слегка улыбнулся, потягивая чай вместе с Сюй Цицинь, выражение его лица не было удивленным.

— Фуменг Линча не имеет таланта, чтобы быть премьер-министром, но он упорно настаивает на том, чтобы быть им. Он сам виноват в этом. При этом не удивительно, что он подвергается нападению со всех сторон!

— Но человек, обладая характером Фуменга Линча, не сдастся так легко. Не будь небрежным. — Сюй Цицинь закрыла рот, улыбнулась и поставила чашку чая. В отличие от Ван Чуна, она пила чай с пионом. Нежные лепестки пиона плавали на поверхности чая, источая сладкий и элегантный аромат.

— У него не будет шанса. Доказательство того, что он вступил в сговор с Четвертым Принцем, ясно и очевидно, и на нем даже есть печать Генерального Защитника. Он никак не может это объяснить. Никто не может помочь ему сейчас, и Император Мудрец не пощадит его.

— Кроме того, этот вопрос еще далек от завершения. — Равнодушно добавил Ван Чун.

Глубокий свет сиял в глазах Ван Чуна. Клятва верности, которую он дал Четвертому Принцу, была действительно большой головной болью для Фуменга Линча, что подвергало его большому риску, но это была далеко не единственная головная боль, которую он должен был перенести. В конце концов, Ван Чун до сих пор не сообщил двору, что Фуменг Линча украл лавры победы за битву, солгал в военном отчете и пропустил Даяна Мангбан через защиту для личной выгоды.

— О, это верно. как поживает протекторат Цыси? — Спросил Ван Чун.

— Ха-ха, штаб-квартира протектората Цыси уже некоторое время безумна. — Со смехом сказал Чэн Саньюань. — После такого важного события, как мог Фуменг Линча усидеть на месте? Если все пойдет так, как ожидалось, Фуменг Линча должен отправиться в столицу в течение трех дней… Его Величество действительно возмущен на этот раз.

— М-м.

Ван Чун кивнул. В конце концов, Император Мудрец только что спросил Фуменга Лингчу, имеет ли он какое-либо отношение к инциденту, и Фуменг Линча заявил о своей невиновности. Теперь стало ясно, что Фуменг Линча был виновен в обмане своего государя, и понятно было, что Император Мудрец был в ярости.

— Оставьте в стороне вопрос о Фуменге Линча на данный момент. Независимо от того, как развивается Инцидент во дворце Сюэян, Фуменг Линча не сможет сохранить свое место генерального защитника Цыси. Давайте позаботимся о наших собственных делах. Цицинь, вы уже получили? Контракт с Хулайегом? Он уже собрал достаточно боевых лошадей? Поскольку война в западных регионах неизбежна, эти боевые лошади вступят в игру очень быстро.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 818. Сюжет разоблачен, кинжал обнажен — ярость Фуменга Линчи!**

— Я связалась, но я обнаружила, что скорость, с которой Хулайег собирает лошадей, все еще слишком мала. Сейчас я думаю о методе, который поможет ему разобраться в отношениях с племенами степи и также отрегулировать, как он обычно собирает своих боевых лошадей. Я надеюсь, что все это значительно сократит время между нашими транзакциями. — С улыбкой сказала Сюй Цицинь.

Ван Чун и другие люди в комнате не могли не вздохнуть с похвалой. С прибытием Сюй Цицин в Город Стали многое изменилось. Строительство в городе было оставлено на усмотрение отдельных партий, а часть земли уже была продана великим кланам. Каждый из этих кланов занимался своими собственными строительными проектами, что делало ситуацию несколько хаотичной.

Но когда прибыла Сюй Цицинь, она взяла все ресурсы под центральное управление и сделала процесс строительства более быстрым и упорядоченным, что позволило великим кланам строить свои магазины гораздо быстрее. Она была в Ушане всего около месяца, но уже завоевала восхищение и уважение людей.

Она даже помогала тюркскому конному торговцу, такому как Хулайег, разобраться в его отношениях и увеличить скорость, с которой он собирал лошадей.

— Мм, мне придется беспокоить вас этим. Несмотря ни на что, я надеюсь получить этих боевых коней как можно быстрее. — Сказал Ван Чун.

Прошло еще несколько дней, и, когда Ван Чун изучал карту западных регионов, он был прерван грохотом копыт. Прежде чем Ван Чун успел задаться вопросом, что это было, ворвался разведчик.

— Лорд Маркиз! Это плохо! Идет Фуменг Линча!

Бузз!

Слова разведчика сразу же вызвали изменение настроения в комнате.

Все в Городе Стали знали об отношениях Фуменга Линча с Ушаном. Даже самый низкий разведчик или ремесленник понимали, что маркиз и генерал-покровитель Цыси не в ладах друг с другом, и они также знали, что нападение Даяна Мангбана и тибетских Белых Храбрецов на Город Стали произошло только потому, что Фуменг Линча пропустил их.

Эти слухи и многие другие, в том числе то, как Фуменг Линча пытался избавиться от маркиза в инциденте с региональными командирами, распространялись в Городе Стали. Говорили, что посетители не приезжали с добрыми намерениями, а те, у кого добрые намерения, не посещали, и Фуменг Линча явно не питал никакой доброй воли в этом появлении за пределами Города Стали.

......

Румбл!

Стоя на высоких городских стенах, Ван Чун посмотрел на дорожную пыль и, наконец, заметил Фуменга Линча. Он ехал с северо-запада, одетый для битвы, но привел с собой только десять человек.

Возможно, он не имел вокруг себя тысяч солдат армии протектората Цыси, но его тело все еще кипело от тиранической и леденящей ауры. Независимо от того, сколько шума было в дворе или как общество смотрело на этого генерала-защитника Цыси, его статуса как Великого Имперского Генерала было достаточно, чтобы внушать страх.

— Лорд Маркиз, Фуменг Линча явно не с добром едет!

Ли Сие стоял позади Ван Чуна, нахмурив лоб от беспокойства. Фуменга Линча обвинили в сговоре с Принцем, и ему нужно было отправиться в столицу, чтобы встретиться с Императором Мудрецом, но в такой срочный момент он решил вместо этого отправиться в Город Стали Ушана. Даже дурак знал, что его здесь нет, чтобы дарить подарки.

— Ван Чун!

В этот момент яростный рев пришел с северо-запада. Фуменг Линча натянул поводья своей лошади, его пугающие глаза сияли холодным светом, глядя на Город Стали.

— Я знаю, что ты там! Иди сюда!

Его стенторианский голос эхом пронесся через каждый уголок Города Стали. Все в городе, рабочие и солдаты, поворачивались к Ван Чуну.

— Лорд Маркиз, вы абсолютно не должны идти! Сейчас не время встречаться с Фуменг Линча.

— Это верно. Лорд Маркиз, вы не должны!

— Фуменг Линча больше не заботится о последствиях своих действий. Он должен скоро отправиться в столицу, поэтому Милорд не должен обращать на него никакого внимания.

Сюй Кейи, Чжан Цюй, Чэн Саньюань, Су Шисюань и другие офицеры призывали Ван Чуна отказаться. В этот момент все на стороне Ван Чуна, в том числе Ли Сие и Сюй Цицинь, разделяли эту точку зрения.

— Ван Чун, тебе следует избегать этой встречи. Не видеть его было бы намного предпочтительнее, чем видеть его в такое время. — Посоветовала Сюй Цицинь, ее великолепные глаза имели оттенок беспокойства.

Ван Чун ничего не сказал, его взгляд остановился на далеком Фуменге Линче, и он молча думал.

— Ха!

В то время как все остальные были охвачены беспокойством, Ван Чун внезапно махнул рукой и усмехнулся.

— Не нужно беспокоиться. Ничего не случится. Фуменг Линча никогда не посмел бы мне ничего сделать.

Все его подчиненные были ошеломлены этими словами, и Ван Чун не дал никаких объяснений, сразу же начав спускаться по стенам.

— Лорд Маркиз, подождите минутку!

Взволнованные подчиненные быстро побежали за ним.

Румбл! Несколько мгновений спустя ворота открылись, и Ван Чун выехал на Белокопытной Тени, а Ли Сие и другие последовали за ним.

Бесчисленные люди наблюдали, сидя за башнями и стенами, как Ван Чун и Фуменг Линча приблизились друг к другу, и завыл ветер.

— Ха-ха, лорд-генерал-защитник, давно не виделись!

Ван Чун выполнил намастэ в приветствии. Выражение его лица было спокойным, он даже улыбался, а все тело было расслаблено. Если бы никто не знал, что он и Фуменг Линча были заклятыми врагами, они бы подумали, что они старые друзья, которые не встречались много лет. С другой стороны, глаза Фуменга Линча сияли холодным светом.

— Хммм!

Фуменг Линча сердито фыркнул и опустил руку, ведя своих солдат навстречу Ван Чуну, прежде чем снова остановиться.

— Ван Чун, ты действительно смелый. Я не думал, что у тебя хватит смелости встретиться со мной.

— Милорд должно быть шутит. Как подданный Великого Тана, почему Ван Чун не посмел бы встретиться с Милордом? — Сказал Ван Чун с дружелюбной улыбкой, резко контрастируя с угрожающей и убийственной внешностью Фуменга Линча.

— Ван Чун, ты отлично поработал! Ты действительно думаешь, что мы до сих пор не знаем?

— Как вы думаете, наш лорд не убьет вас одним ударом своей сабли!

Прежде чем Фуменг Линча успел заговорить, двое из его доверенных подчиненных немедленно начали ругать Ван Чуна.

— Довольно!

Фуменг Линча протянул два пальца, приказывая своим подчиненным молчать, но его пугающий взгляд так и сверлил Ван Чуна.

— Ван Чун, клан Ван — это клан министров и генералов, а твой дедушка — добродетельный служитель Великой Династии Тан. У этого генерала только один вопрос. Ты вмешался в дела Кифу Ли?

Бузз!

После слов Фуменга Линча, выражение лиц людей, стоящих за Ван Чуном, побледнело. Никто из них не ожидал, что Фуменг Линча будет настолько проницателен, что сможет так быстро понять, как развивались события, и даже связать эти события с Ван Чуном. Ван Чун абсолютно не мог признать этот поступок, особенно потому, что мастер Ван Чуна, Демонический Старик-Император, отправился в Деревню Ушан с главой деревни. Трудно было представить, что произойдет, если Фуменг Линча начнет создавать проблемы в такое время.

— Хех!

К их удивлению, Ван Чун усмехнулся и дал очень откровенное признание.

— Правильно — это был я и Король Сун. Ваша интуиция оказалась правильной. Когда вы послали своих пять подчиненных, я устроил аварию в карете, и нищего мальчика. Ваша реакция была очень быстрой, но, к сожалению, игру выиграл все равно я!

Румбл!

Признание Ван Чуна сразу же заставило Ли Сие, Чэн Саньюаня, Фуменга Линчу и его подчиненных оказаться в шоке. Ван Чун должен был отрицать этот поступок, но на самом деле он был настолько смел, что признался во всем перед Фуменгом Линча.

Кланг!

Сабля загудела, и пронеслась по небу. Почти в тот момент, когда Ван Чун закончил говорить, Фуменг Линча обнажил свою саблю.

— Ублюдок! Ты действительно думаешь, что я не осмелюсь убить тебя? Этот генерал доминировал в Цыси в течение десяти с лишним лет, убивая бесчисленное количество людей, но никто никогда не осмеливался так противостоять мне. Знаешь ли ты, что с текущего расстояния между нами, я мог бы похоронить тебя одной мыслью!

Лицо Фуменга Линча было мрачным, все тело дрожало от ярости. Хотя у него были свои теории, видя, как Ван Чун лично признает и подтверждает это, Фуменг Линча вскипел от неописуемой ярости. У него в голове была только одна мысль. убить этого младшего сына клана Ван.

— Милорд, больше нет необходимости в лишних словах. Просто убейте его!

Генералы Ху, стоящие за Фуменгом Линча, тоже были возмущены, на их лицах был виден гнев. Клангклангкланг! Они также начали обнажать свое оружие, и их мечи и сабли мерцали, отражая свет, похожий на драконов или змей, летящих в воздухе. Тем временем подчиненные Ван Чуна также начали обнажать свое оружие, и массивный меч Ли Сие из Стали Вутц оказывал такое же огромное давление.

— Кто смеет коснуться лорда маркиза!

— Кавалерия Ушана здесь! Просто отдайте приказ, и никто не сможет даже подумать об уходе!

Обе стороны были осторожны и бдительны, воздух был полон напряженности, поскольку обе стороны готовились к битве. Как раз, когда обе стороны собирались двинуться, как раз в то время, когда должна была произойти ужасная схватка, расслабленный и уверенный голос нарушил тишину.

— Уберите оружие.

Ван Чун сначала остановил своих подчиненных, а затем повернулся к Фуменгу Линча и генералам Цыси. В то время как все нервничали и волновались, Ван Чун оставался уверенным и спокойным, его осознание заставило всех остальных расслабиться.

— Лорд-Защитник, говорят, что вежливость возвращается вежливостью. В треугольном промежутке вы пытались использовать ДуСуна Мангпоче, чтобы убить меня, а затем украли лавры победы за мою битву. Все, что я сделал, это захватил одного из ваших подчиненных Это действительно так важно? Кроме того, я не хвастаюсь, но вы действительно думаете, что можешь убить меня? Вам также следует знать, почему ДуСуну Мангпоче пришлось бежать, или нет?

Фуменг Линча немедленно побледнел, как и генералы позади 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 819. Конец Фуменга Линчи! (I)**

Дусун Мангпоче и Фуменг Линча много раз сталкивались на Тибетском Плато и редко появлялись с решающей победой. И все же в битве за треугольный разрыв ДуСун Мангпоче оставил свою армию и сбежал. Для этих генералов Цыси, которые считали ДуСуна Мангпоче и тибетцев смертельными врагами, шок был равносилен землетрясению.

Все они ясно помнили ужасающую ауру тех двух старейшин, которые появились вместе с Ван Чуном из этого миниатюрного стального города. Если бы эти два старейшины все еще присутствовали, то ни один из них не осмелился бы попытаться напасть на Ван Чуна.

хисс!

Фуменг Линча глубоко вздохнул, подсознательно посмотрев на стены позади Ван Чуна, глубоко вздрогнув, и медленно пришел в себя.

Да!

Сейчас действительно было не время нападать на этого парня. Поскольку теперь все было ясно, джентльмен мог ждать мести десять лет. Он мог бы оставить его в живых на данный момент, так как всегда будет время для мести в будущем.

— Ван Чун, я не убью тебя сегодня, но пока не будь слишком счастлив. Я запомнил этот вопрос, и как только я вернусь из столицы, я заставлю тебя и твой Клан Ван заплатить высокую цену.

Фуменг Линча бросил на Ван Чуна злобный взгляд, словно глубоко запечатлев его внешность, а затем яростно развернул лошадь и поехал в столицу.

— Поехали!

Фуменг Линча опустил руки и отвел свои силы.

— Уф!

Когда горькое давление Фуменга Линча осталось с ним, все вздохнули с облегчением.

— Слишком рискованно!

— Милорд, пожалуйста, не рискуйте в будущем. Фуменг Линча слишком силен. Вы сейчас отдали свою жизнь в его руки.

— Верно. Милорд, если бы Фуменг Линча знал, что вашего мастера и старосты деревни Ушан здесь нет, мы действительно были бы в опасности.

Все подчиненные Ван Чуна начали упрекать его, страх все еще ощущался в их голосах. В тот момент, когда Фуменг Линча вытащил свою саблю, каждый из них почувствовал острый запах смерти. Это было прямое противостояние с Императорским Великим Генералом, и тем, кто лично не испытал этого, трудно было это представить.

— Ха-ха, расслабьтесь. Даже зная, Фуменг Линча все равно никогда не нападет.

В отличие от своих подчиненных, Ван Чун был полностью расслаблен, без признаков напряжения на лице.

— Лорд Маркиз, я также чувствовал, что вы слишком опрометчивы в этом инциденте. — Неожиданно сказал Ли Сие. — Фуменг Линча слишком силен, поэтому мы должны были быть более осторожными.

— Хе, Сие, расслабься.

Ван Чун усмехнулся и похлопал его по плечу.

— Здесь появился Фуменг Линча, поэтому он, естественно, уже догадался, что это был я. Если бы он действительно хотел напасть на меня, вы думаете, он бы ждал до сих пор и стал бы обмениваться со мной столь многими словами?

Слова Ван Чуна сразу же заставили его последователей потерять дар речи. Это было правдой. Учитывая характер Фуменга Линча, если бы он был уверен, что это был Ван Чун, он не был бы таким терпеливым.

— Фуменг Линча в настоящее время направляется в столицу, и, если он четко объяснится, у него все еще есть шанс вернуться в протекторат Цыси. Но если он убьет меня сейчас, тогда не имеет значения, что произойдет с Инцидентом во дворце Сюэян, потому что он будет обречен. С великими кланами не так-то просто иметь дело, и я также являюсь учеником Сына Небес. Фуменг Линча — проницательный и глубокий мыслитель, поэтому он, безусловно, понимает все это. Таким образом, он никогда не напал бы на меня сегодня, поэтому я был готов встретиться с ним.

Ван Чун усмехнулся, объясняя свою позицию.

— Но мысли Фуменга Линчи были все еще слишком просты. Он думал, что у него все еще есть шанс устроить возвращение, но он понятия не имеет… что я никогда не дам ему такой возможности!

Ван Чун покачал головой, и его глаза замерцали ярким светом, когда он смотрел в направлении столицы. Когда зло росло на один фут, праведники росли на один чжан. Фуменг Линча считал, что он может положиться на свои прошлые заслуги, но Ван Чун не позволил бы ему сделать то, что он хотел.

Игого!

Ван Чун развернул лошадь и ушел.

......

Гнев Императора Мудреца нельзя недооценивать, и к этому добавился тот факт, что клятва верности Фуменга Линча уже была распространена по всему двору и общественности. Фуменг Линча добирался до столицы от восьми до девяти дней постоянного путешествия.

— Я наконец вернулся!

Взглянув на возвышенный Имперский Город, Фуменг Линча почувствовал смесь эмоций. Как генерал границы, он не мог легко войти в столицу, если не был вызван по указу императора. Фуменг Линча воображал бесчисленное количество раз до того, как он въезжает в столицу и занимает пост премьер-министра, чтобы править миром.

Но он никогда не предполагал, что он приедет в столицу вот так.

Ван Чун, просто подожди! Как только я объяснюсь Императору Мудрецу, я определенно хочу, чтобы вы и ваш клан Ван пережили живую смерть! — Мысленно выругался Фуменг Линча.

Пока= разум Фуменга Линча был полон мыслей, за ухом прозвучал бессердечный голос.

— Это лорд-генерал-покровитель? Император Мудрец приказал, чтобы мы сопровождали вас ко двору для вашей аудиенции! — Два стражника с деревянным лицом из Имперской Армии появились со стороны ворот.

— В этом нет необходимости! Я пойду сам!

Взмахнув рукавом, Фуменг Линча оттолкнул приближающихся охранников и шагнул в Имперский Город.

— Смиренный субъект Фуменг Линча пришел по приказу Его Величества!

Несколько мгновений спустя среди собравшихся гражданских и военных чиновников двора полностью бронированный Фуменг Линча встал на колени на полу дворца Тайцзи.

......

— Ха-ха, лорд Маркиз, это слишком интересно.

Несколько дней спустя, когда Ван Чун осматривал карту западных регионов, Сюй Кейи взволнованно ворвался в комнату, держа письмо, смеясь.

— Король Сун послал письмо?

Ван Чун улыбнулся, отвернувшись от карты.

Ван Чун уделял все больше внимания западным регионам и Аббасидскому Халифату, оставляя многие более незначительные вопросы другим. Например, после того, как Фуменг Линча вошел в столицу, Ван Чун оставил Сюй Кейи почти все, что касалось него, включая переписку с Королем Суном.

Это также можно считать своего рода тренировкой. Сюй Кейи постепенно начинал демонстрировать способности командира, поэтому Ван Чун также начал видеть в нем больше ценности.

— М-м. Лорд Маркиз действительно мудр. Это письмо от Короля Суна.

Сюй Кейи твердо кивнул и немедленно передал сообщение Короля Суна. В тот момент, когда Фуменг Линча вошел в столицу, его вызвали в суд, где перед всеми собравшимися чиновниками он заплакал, признавшись во всех своих грехах Императору Мудрецу.

Фуменг Линча постоянно подчеркивал свою преданность Великому Тану, и, хотя он вступил в сговор с Четвертым Принцем, это было только потому, что он хотел быть немного ближе к Императору Мудрецу, а не из-за мысли о восстании. Кроме того, Фуменг Линча также рассказал о многих прошлых событиях, таких как его первая встреча с Императором Мудрецом и их многолетняя дружба как лорда и подчиненного.

В определенные эмоциональные моменты Фуменг Линча плакал так сильно, что другие не могли не чувствовать себя убитыми горем.

Кроме того, Фуменг Линча также подчеркнул свой статус Ху, подчеркнул, что он не имеет глубоких знаний о конфуцианских учениях. У Ху была прямолинейная натура, но у них не было злых сердец.

Что касается клятвы верности, Фуменг Линча умолял, что он потерял голову от жадности. Его долгие часы за границей и десять с лишним лет в пустыне Цыси, без перспектив войти во двор, сделали его подверженным искушениям Четвертого Принца.

В любом случае у него был повод для этого. Можно сказать, что Фуменг Линча очень хорошо сыграл роль убогого и раскаявшегося человека.

Даже Ван Чун должен был восхититься этим спектаклем. Будучи генеральным защитником Цыси и старейшим из великих генералов династии Ху, Фуменг Линча был проницательным, умным стратегом. Тактика, которую он использовал, была действительно изящной, и Ван Чун не мог найти в ней никаких проблем.

— Имбирь становится тем острее, чем старше. Он действительно хитрый старый лис!

Ван Чун вздохнул.

В Великом Тане Ху всегда были особенным сообществом. Фуменг Линча решил использовать эмоции толпы, подчеркивая, что, хотя он был Ху, он все еще был предан Великому Тану. Это был действительно мудрый шаг.

— Что сказал Его Величество? Этого было достаточно, чтобы снять его с крючка? — Спокойно спросил Ван Чун.

— Это не тот случай. Его Величество еще не обнародовал свою позицию. — Поспешно ответил Сюй Кейи.

— Ой.

Ван Чун улыбнулся, а его глаза замерцали. Он был явно не удивлен этим результатом.

— Фуменг Линча очень умен, но сердце государя непостижимо. Четвертый Принц — это плоть и кровь Его Величества, член императорского двора, но даже он был заперт в имперской тюрьме. Фуменг Линча не должен думать, что одного только его объяснения будет достаточно, чтобы Его Величество отпустил его, верно?

Ничто в Императорском Дворе не было тривиальным делом, не менее опасным, чем Война Принцев. Независимо от того, какие методы использовал Фуменг Линча, этот вопрос никогда не будет так легко решен. Сговор принца с пограничным генералом, тем более Великим Имперским Генералом, всегда был запрещен. Если бы это не было таким табу, почему бы Император Мудрец так разозлился?

— Что же двор? Что они сказали о том, как Фуменг Линча должен быть наказан? — Спросил Ван Чун из своего просторного кресла.

Сюй Кейи поклонился и сказал:

— Лорд Маркиз все мудро предсказал. Фуменг Линча действительно пытался использовать эмоции толпы, и при дворе были голоса, говорящие, что Фуменг Линча имеет уникальный статус и сделал много для двора. Кроме того, Цыси нужен Великий Императорский Генерал, чтобы контролировать его. Таким образом, некоторые люди советовали лишить Фуменга Линча его официального звания и его звания генерального протектора и Великого Имперского Генерала, но он должен оставаться в Цыси под пристальным вниманием и использовать свои поступки, чтобы покаяться в своем преступлении. Более того, немало людей поддержали эту точку зрения.

— Ха-ха.

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и он засмеялся.

— Фуменг Линча потратил впустую столько усилий, разыгрывая жалость перед всеми чиновниками ради этого результата. Но вещи никогда не бывают такими простыми. Сюй Кейи, что сказал король Сун?

— Лорд Маркиз мудрый. Этот вопрос действительно не так прост. Фуменг Линча вступил в сговор с Четвертым Принцем, в поисках должности премьер-министра. Это письмо уже разошлось по всему двору, поэтому никто не хочет его простить. Даже больше голосов при дворе требуют сурового наказания Фуменга Лингчи, причем некоторые из них даже предлагают казнь, чтобы поддержать закон и порядок. Чжанчжоу Цзяньцюн, Чжан Шоугуи, Ван Чжунси и даже король Ци и премьер-министр больше не могут терпеть его присутствие. — Сказал Сюй Кейи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 820. Конец Фуменга Линчи! (II)**

Ван Чун понимающе улыбнулся. Ситуация с Фуменгом Линча была действительно довольно неловкой. Человек, на которого он больше всего надеялся и который имел наибольший вес при дворе, был королем Ци, и, по правде говоря, до того, как дело было полностью раскрыто, король Ци высказался за него и других великих генералов Ху в суде.

Но летальность письма Фуменга Линча была слишком велика, а слова «премьер-министр» особенно делали его целью для всех. Во всей Великой Империи Тан бесчисленное количество людей, как внутри, так и вне двора, следили за положением премьер-министра. Генеральный защитник Андуна Чжан Шоугуи, провозглашенный человеком номер два в империи, хотел сидеть на этом месте уже десять с лишним лет, но он все еще стоял на страже в Ючжоу, сражаясь с империей Когурё.

Человеком, наиболее похожим на Фуменга Линчу, был бывший генеральный защитник Аннана, тигр Империи Чжанчжоу Цзяньцюн. Тем не менее, даже такой честолюбивый человек, как Чжанчжоу Цзяньцюн, осмелился только жаждать должности военного министра. Кроме того, Ван Чун напомнил, что, хотя нынешний премьер-министр Великого Тана был очень замкнутым человеком, он был ужасным и грозным.

Это был тот, кого вся империя недооценивала, но он был самым ужасным экспертом.

Даже сейчас Фуменг Линча даже не подозревал, какого человека он обидел.

Фуменг Линча осмелился жаждать должности премьер-министра с этими оппонентами… Ван Чун мог только сказать, что, хотя Фуменг Линча был очень умен и ловок, он все еще был Ху, который проживал далеко от Императорского Двора. Его политические способности были гораздо менее впечатляющими, чем военные.

Он думал обо всем слишком просто.

Политика была не такой легкой игрой!

— Мм. Так как у Фуменга Линча все еще есть небольшая надежда, давайте дадим ему смертельный удар. Пора. Скажи Королю Суну, что он может представить голову Даяна Мангбан. — Равнодушно сказал Ван Чун.

— Понял!

Сюй Кейи не мог удержаться от смеха. Фуменг Линча мог оставаться таким обнадеживающим только из-за своего военного послужного списка, особенно его главного достижения в треугольной пропасти. Но как только голова Даяна Мангбана будет представлена, все изменится.

Флапфлап!

Через несколько мгновений взлетел почтовый голубь, разорвавший небо Ушана, и полетел к столице.

......

Несколько дней спустя, когда столица оказалась в тупике из-за того, что делать с Фуменгом Линча, наступил смертельный удар. Властелин города Ушан, молодой маркиз Великой Династии Тан, ученик Сына Неба Ван Чун представил мемориал, в котором он обвинял Фуменга Линча в том, что он подделал военный отчет и украл его военные достижения.

Другой императорский цензор издал отдельный импичмент против Фуменга Линча. В нем говорилось, что, когда пять тысяч солдат армии протектората Цыси и генерала Пулан Хэ были убиты, атака Белых Храбрецов была произведена не с Тибетского Плато, а с тыла армии, что привело к тяжелым потерям.

В нарушение своих обязанностей Фуменг Линча впустил Даяна Мангбана и Белых Храбрецов в Ушан, и эти тибетцы даже напали на Город Стали, хотя силам во главе с Ван Чуном удалось отбить их.

Кроме того, весь мир знал, что Фуменг Линча обижается на Ван Чуна за инцидент с региональными командирами. «Момент беззаботности» армии протектората Цыси, позволивший просочиться Белым Храбрецам, казался несчастным случаем, но любой мог увидеть, в чем состоит истина.

Эти два инцидента вместе вызвали бурю при дворе.

Моментальный упадок в обороне можно не принимать во внимание, но Ван Чун был молодым маркизом, получил любезное имя от императора и даже получил феодальный титул. Его импичмент Фуменга Линча имел большой вес, и представление головы Даяна Мангбана было особенно смертоносным.

У тибетцев было два командира в битве за треугольный разрыв. Одним из них был всемирно известный Орел Плато, ДуСун Мангпоче, а другим — тот Дайан Мангбан, который также убил пять тысяч солдат армии протектората Цыси. Фуменг Линча очень четко изложил это в своем докладе.

Более того, в следующих отчетах было раскрыто больше информации о Даяне Мангбане. Этот человек был Богом Войны Асурой на плато, за исключением только Великого Императорского Генерала ДуСуна Мангпоче в качестве одного из уважаемых бригадных генералов У-Цана. Его статус в У-Цане был намного выше, чем ожидалось.

То, что один из высших командиров тибетской армии погиб не от рук Фуменга Линча, а от рук Ван Чуна, уже было достаточно, чтобы показать, что есть проблема. И еще более необоснованным было то, что столь великое достижение было совершенно не упомянуто в докладе Фуменга Линчи перед двором.

Даже дурак не поверит, что в битве за треугольный разрыв не разыгрывались трюки.

Хотя можно было сказать, что обвинение Ван Чуна было односторонним, впоследствии великие кланы начали высказываться в поддержку рассказа Ван Чуна, решая вопрос. В строительстве Стального Города Ушана многие великие кланы были инвесторами.

Кроме того, в битве за треугольный разрыв многие члены этих великих кланов были в этом миниатюрном стальном городе, смешавшись с ремесленниками. Они были свидетелями всего, что произошло в этой битве.

В прошлом, когда Фуменг Линча все еще был Генералом-защитником Цыси, никто бы не поверил их словам, но теперь они стали гибелью Фуменга Линча.

— Ублюдок!

Когда мемориал Ван Чуна был представлен при дворе, Император Мудрец немедленно взорвался от ярости, и все чиновники в столице задрожали от страха, а их лица ужасно побледнели. Стоящий на коленях Фуменг Линча был еще бледнее, с него стекал дождь пота, и его сердце превратилось в пепел. Он никогда не ожидал такого поворота событий.

— Ван Чун…

Фуменг Линча вдруг понял. Наконец он понял, что совершенно недооценил этого юношу в далеком Ушане. В этой битве он совершенно проиграл. Сговор с Четвертым Принцем и вступление в Войну Принцев, кража военных достижений и ложь в военном отчете, впуск врага ради личной неприязни… эти три инцидента, сложенные вместе, полностью уничтожили его официальную карьеру.

Фуменг Линча был быстро схвачен и заключен в тюрьму. Будучи брошенным в тюрьму, несмотря на то, что он был Великим Имперским генералом и генералом-защитником, Фуменг Линча создал новый прецедент. Было ясно, что Император Мудрец был действительно взбешен действиями Фуменга Линчи, так как в противном случае человек его статуса никогда бы не был заключен в тюрьму.

Хотя фактическое наказание Фуменга Линча еще не было решено, все знали, что для Фуменга Линча это действительно конец.

......

— Этот вопрос наконец закончен!

Находясь в Ушане, Ван Чун получил эту новость только несколько дней спустя. Будучи Императорским Великим Генералом, Фуменг Линча имел слишком высокий статус, и его удаление было столь же трудным, как и восхождение на небеса. Ван Чун приложил огромные усилия, и ему потребовалось почти три месяца, чтобы свергнуть его с должности.

Но все эти усилия и время стоили того. Без помех со стороны Фуменга Линча, Ван Чун имел полную свободу действий для осуществления своих планов в западных регионах.

— Ли Сие, сообщите великим кланам, чтобы они начали строительство второй стальной крепости на северном краю Тибетского плато. — Сказал Ван Чун.

— Да, лорд маркиз.

Ответив своим энергичным голосом, Ли Сие быстро ушел.

......

В то время, как Ван Чун катил мяч по своим планам на северной границе У-Цана, в далекой столице происходило совершенно другое событие. Больше не было никаких сомнений в многочисленных преступлениях Фуменга Линча, и он в настоящее время находится в заключении, ожидая своего наказания.

Но это был не конец. Напротив, совершенно новая проблема теперь преследовала двор.

Страна не может быть без суверена в течение одного дня, и тот же Принцип применяется к пограничной армии и ее генералу. Это особенно относится к Цыси, который занимал важное положение между империей У-Цан и Западно-тюркским каганатом. Если бы в этом жизненно важном районе не было Великого Генерала, который стоял на страже, и напали бы тибетцы или турки, Цыси мог бы быть полностью потерян.

Вот почему многие старые чиновники надеялись, что с Фуменгом Линча обойдутся снисходительно, и предлагали оставить его в Цыси и использовать свои поступки, чтобы покаяться в преступлениях.

Но с Фуменгом Линча в тюрьме, они были вынуждены бороться с проблемой.

Роскошная коляска припарковалась возле Резиденции Короля Суна, и Король Сун появился изнутри. Старый дворецкий, одетый в сине-зеленую одежду, быстро шагнул вперед, чтобы поприветствовать его.

— Ваше высочество!

— М-м.

Король Сун хмыкнул, опустив голову и сморщив лоб.

— Это все еще вопрос преемника Фуменга Линча? — Сразу спросил старый дворецкий.

— Да!

Король Сун вздохнул и остановился.

— Хотя никто не упоминает об этом публично, уже ведутся частные дискуссии, и все надеются стать Генеральным Защитником Цыси. Эта позиция может быть не такой выдающейся, как премьер-министр, но это важная и влиятельная позиция в армии. Что еще более важно, это тот, кто обладает реальной властью. Кроме того, я слышал от Бюро по кадрам, что Император Мудрец уже вызвал министра кадров на встречу. Если все пойдет так, как ожидается, официальные дебаты относительно кандидатов в генеральные покровители Цыси должны начаться в ближайшее время. В конце концов, пограничные генералы отличаются от позиций двора. Они не могут оставаться открытыми слишком долго.

Дворецкий поклонился и спросил:

— Ваше Высочество подумал о подходящем кандидате?

— Хааа, если бы я подумал об этом, я бы сейчас не был так раздражен.

Король Сун вздохнул.

— Генеральный защитник Цыси — это не второстепенный пост. Это крупный чиновник границы, ответственный за руководство армией из десятков тысяч элит в отражении У-Цана на западе и Западно-Тюркского каганата на востоке. Этот человек должен быть очень опытным в бою и уметь справляться со своими силами. Я думал, что Гэнчжи, Ван Ян, подойдет. Он очень сдержанный и устойчивый командир, и ветеран из десяти с лишним лет, безусловно, опытный ветеран. В войне на юго-западе, если бы он не прибыл так быстро, город Лев Эрхая был бы разрушен намного раньше, а армия протектората Аннана была бы полностью уничтожена. В этом аспекте Ван Ян гораздо более способный Командир, чем Сяньюй Чжунтун. Можно сказать, что после войны на юго-западе, Ван Ян вполне способен удержать позиции.

— Тогда чего ваше величество колеблется? — Спросил с хмурым взглядом старый дворецкий.

— Хааа, если бы это было так просто. В Имперском Дворе невысказанным требованием является то, чтобы Генералы-Защитники находились на пике царства Святого Бойца на уровне Великого Генерала. Ван Яну слишком не хватает в этом аспекте. Но он искусен в формировании могущественного Чудотворного Бога, так что небольшое убеждение может провести его через это узкое место. Но вы когда-нибудь замечали? Армия протектората Цыси почти полностью состоит из кавалерии!

Король Сун вздохнул.

Старый дворецкий сразу потерял дар речи. Цыси был кавалерийской армией, но Ван Ян возглавлял пехотные армии. Его устойчивое командование и способность защищаться при атаке и атаковать при обороне были полностью основаны на фундаменте пехоты. И действительно, если внимательно изучить войну на юго-западе, они поймут, что, хотя в армии протектората Аннана была кавалерия, ее было не так уж много.

Из двухсот тысяч солдат армии протектората Аннана, включая армию Ван Яна, подавляющее большинство составляла пехота.

Командующий пехотой Ван Ян, ставший командиром кавалерийской армии… это предложение будет отклонено, как только будет выдвинуто.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 821. Кандидат в генералы-защитники Цыси!**

— Теперь ты понимаешь.

Король Сун глубоко взглянул на своего старого дворецкого и увидел, что тот все понял. Учитывая дружбу между линией короля Суна и кланом Ван, а также исключительную способность Ван Яна командовать, Ван Ян был бы идеальным кандидатом. Но в этой ситуации он был худшим.

— Кроме того, более половины людей в протекторате Цыси — это Ху, которые по природе своей упрямы и недисциплинированы. Если Ван Ян просто выпадет из воздуха, солдаты Хань могут принять его, но Ху определенно победят. Ван Гэнчжи всегда был суровым наставником своих солдат, но собирается ли он убить половину армии протектората Цыси в тот момент, когда прибудет? Его Величество хочет послать кого-то, кто стабилизирует Цыси и будет защищать от У-Цана и Западно-Тюркского Каганата, а не того, кто немедленно покалечит армию и разожгет внутреннюю рознь в момент своего прибытия.

Дворецкий был спокоен. Он не был хорошим собеседником в области политики, поэтому он не мог помочь Королю Суну в этой проблеме.

Король Сун подумал про себя, прежде чем вдруг сказал:

— Батлер, напиши письмо, рассказывающее ему о том, что происходит. Спроси его, есть ли у него мнение по этому вопросу.

Губы старого дворецкого на мгновение дернулись, прежде чем он быстро согласился.

— Да, этот старый слуга сделает это.

Если во фракции короля Суна и был один человек, который мог бы помочь ему во всех аспектах, это, несомненно, был Ван Чун. Фуменг Линча был грозным генералом-защитником с десятилетиями военной службы, с невероятным статусом и влиянием, но Ван Чун все же сумел сместить его.

Неизвестная ему, репутация Ван Чуна в столице достигла удивительного уровня. Хотя Ван Чун был далеко на границе и даже не вошел во двор и не имел права участвовать в прениях, многие дворяне и великие кланы уже смотрели на него как на полуденное солнце, с еще большим страхом, чем многие старые должностные лица двора.

Даже Король Сун медленно и невольно относился к Ван Чуну с большим вниманием. Всякий раз, когда он сталкивался с какими-то трудностями, он непреднамеренно думал о Ван Чуне и надеялся, что сможет узнать его мнение.

......

Спустя несколько дней в городе Ушан, городе стали…

Прочитав письмо короля Суна, Ван Чун отложил его и очень долго молчал.

— Ну как? Есть идеи?

Сюй Цинцинь сидела в стороне, одетая в белоснежное платье. Когда она дула на пену на своем чае, ее вишнево-красные губы слегка раздвинулись, а ее изысканные глаза заблестели.

— Нелегко выбрать преемника Фуменга Линчи, и Императорский Двор всегда был единственным, кто принимал решение о генеральных защитниках. Я даже не думал, что король Сун станет спросить мое мнение по этому вопросу.

Ван Чун покачал головой. Он должен был признать, что король Сун ценил его гораздо выше, чем он предполагал.

— Вы были тем, кто удалил Фуменга Лингчу, так почему бы не подумать о нескольких кандидатах в его преемники?

Когда Сюй Цицинь заговорила, она протянула тонкую руку, чтобы взять со стола печенье, которое начала слегка кусать. Чем дольше она проводила в Ушане, тем больше она занималась вопросами и тем теснее становились ее отношения с Ван Чуном.

В настоящее время они вместе позавтракали, и были некоторые важные вопросы, по которым Ван Чун узнал ее мнение, а не прятал от нее.

— Конечно, я думал об этом. Сначала я думал, что лучшим кандидатом на должность генерального протектора Циси станет мой отец. Если он приедет в Циси, мне станет намного удобнее. Но кажется, что Король Сун не думает, что это возможно, и уже отклонил его кандидатуру.

Ван Чун мягко вздохнул.

Отношения между королем Суном и кланом Ван означали, что даже без его подсказки король Сун думал бы о его отце как о кандидате на пост генерального защитника Цыси. Тем не менее, король Сун послал письмо с просьбой высказать свое мнение. Было очевидно, что его отец не соответствовал стандарту генерала-защитника Цыси.

Король Сун был откровенным персонажем. Он ценил Великий Тан за дружбу с кланом Ван, и с этим ничего не поделаешь. Вот почему Ван Чун уважал его, а также то, почему король Сун мог подавить короля Ци и получить уважение многих чиновников.

— … Если я не ошибаюсь, король Сун, вероятно, отклонил моего отца, потому что он командует пехотой, а не кавалерией. — Беспомощно сказал Ван Чун.

Разные виды солдат командовали совершенно по-разному. В войне на юго-западе его отец не был на уровне Великого Генерала, но он смог противостоять атакам великого генерала У-Цана Хуошу Хуйцана, полагаясь на Форму Могущественного Чудотворного Бога, объединенную силу его солдат.

Но если бы он вместо этого командовал кавалерией и был окружен подчиненными, с которыми он не был знаком, он не смог бы использовать Форму Могущественного Чудотворного Бога. Без этого формирования его отец просто не смог бы сравниться с Великим Имперским генералом.

Такой человек просто не подходил, чтобы быть Генеральным Защитником Цыси!

Размышляя об этих вещах, Ван Чун не мог не нахмуриться.

— Если мы отклоним твоего отца, то тебе больше никто не приходит на ум?

Сюй Цицинь мягко улыбнулась, с оттенком неверия. Она всегда знала Ван Чуна, который был уверен в себе, у него всегда был план на все, а не таким, которого она видела сейчас.

— Ха-ха!

Ван Чун не мог не повернуть голову и рассмеяться.

— По правде говоря, у меня была очень простая причина для удаления Фуменга Линча. С ним здесь я не смогу двигаться вперед. Ночные рейды, подобные нападению Даяна Мангбана, продолжатся, и он попытается придумать все возможные способы разрушить мои планы. Что-то вроде того, как я строю стальную крепость на треугольной щели, было бы сразу замечено. Таким образом, мне все равно, кто назначен в Цыси, если это не Фуменг Линча. Кроме того, если отец не подходит, мы также можем рассмотреть Сяньюй Чжунтуна или другого генерала Хань. Даже кто-то из фракции короля Ци мог бы быть приемлемым…

— Но вы не можете иметь никого из фракции короля Ци, потому что король Сун никогда не согласится на это. — Немедленно прервала его Сюй Цицинь.

— Умная!

Ван Чун посмотрел на Сюй Цицинь и похвалил ее.

— По правде говоря, мне действительно все равно, кого императорский двор выберет в качестве преемника Фуменга Линчи. По сравнению с этой проблемой короля Суна я больше беспокоюсь кое-о-чем другом.

В комнате сразу стало тихо.

В связи с тем, что Фуменг Линча был заключен в тюрьму за участие в Войне Принцев, Ван Чун плавно позаботился о своем главном враге и угрозе в Цыси, но этот случай непреднамеренно вызвал еще один конфликт. По крайней мере, половина протектората Цыси состояла из туземных Ху, а Ху уважали силу и мужество. Проще говоря, тот, кто был самым сильным, и был их хозяином.

С присутствием Фуменга Линча ситуация все еще оставалась под контролем, но теперь, когда он ушел, Цыси был группой драконов без лидера, и все проблемы теперь были открыты. По крайней мере, несколько десятков гор сразу появились в Цыси, несколько десятков фракций, борющихся за власть армии протектората Цыси.

Хотя именно Императорский Двор обычно решал, кем будет генеральный защитник Цыси, это было бесполезно против тех, кто поклонялся силе и могуществу.

Это было также одной из причин, по которой Ван Чун выступил против дальнейшего усиления власти Ху во время инцидента с региональными командирами. Такая ситуация никогда не случится среди ханьских солдат.

Прямо сейчас, когда эти десять с небольшим генералов Ху боролись друг против друга за власть, очень вероятно, что в армии протектората Цыси будет гражданская война.

— Ли Сие, какова ситуация в Цыси?

Ван Чун внезапно повернулся, чтобы выглянуть за дверь.

— Отвечая лорду Маркизу. мы наблюдаем за ситуацией днем и ночью. Как и предсказывал лорд Маркиз, этот доверенный подчиненный Фуменга Линчи, Гуду Ли, в настоящее время дерзко ухаживает за другими Ху из армии протектората Цыси. Он был чрезвычайно силен и изначально был одним из охранников Фуменга Линча, но теперь его авторитет в армии уже превзошел Хеба Е. Более того, армия протектората Цыси, расположенная на восточной линии вдоль тюркской степи, уже начала поддерживать его. Если так будет продолжаться, армия протектората Цыси, вероятно, выберет его вместо Фуменга Линча. Кроме того, я получил известие о том, что Гуду Ли, скорее всего, скоро найдет какой-нибудь предлог для подавления Хеба Е.

Ли Сие, одетый в полный доспех, стоял у двери.

— Кроме того, основываясь на информации, которую мы собрали, Гуду Ли имеет высокий шанс восстать. Он много раз выражал мнение, что Ху не должен сражаться с Ху и что они все являются частью одной семьи. Он даже однажды предложил ему взять всех Ху в армии протектората Цыси и перебраться в Западно-тюркское каганат.

При этих словах оба в комнате нахмурились.

Сюй Цицинь могла сказать, о чем думал Ван Чун, и сразу предупредила его:

— Ван Чун, ты не должен действовать импульсивно. У нас нет власти над армией протектората Цыси, и мы не можем небрежно нарушать законы Великого Тана. Если мы это сделаем, у нас будет очень серьезная проблема, которая может привести к тому, что все наши предыдущие усилия исчезнут в порыве дыма. Кроме того, в армии протектората Цыси не разразился крупномасштабный конфликт, так что, если мы вмешаемся сейчас и убьем генерала армии протектората Цыси, нам будет вынесен смертный приговор.

Хааа, я могу пока только отложить этот вопрос в сторону!

Ван Чун мысленно вздохнул. Ситуация с протекторатом Цыси была полной неразберихой. Он мог только ждать, пока новый Генеральный Защитник Цыси вступит в должность, чтобы полностью решить эту проблему.

— Ли Сие, я пока оставлю вам протекторат Цыси. Внимательно следите за любыми признаками активности. В тот момент, когда вспыхивает внутренний конфликт, вы должны вмешаться и положить ему конец.

— Да, лорд Маркиз. — Почтительно сказал Ли Сие.

Передавая дело Ли Сие, Ван Чун вздохнул и позавтракал с Сюй Цицинь, после чего быстро вышел из комнаты. События, происходящие в протекторате Цыси, были действительно довольно тревожными, но они были лишь незначительным зудом для Ван Чуна. У него на уме были гораздо более важные дела.

— Достопочтенные господа, давно не виделись.

В приемной в резиденции губернатора Ван Чун встретился с Арлойей и Аблоноданом, двумя монахами-синдху. После более чем одного года разлуки они были такими же худыми, как и всегда, но их цвет лица значительно улучшился.

— Молодой мастер Чун, наше уважение.

— Я не думал, что через год Молодой Мастер станет маркизом. Молодой Мастер все еще так молод и все же так совершенен. Мы тогда действительно не ошиблись.

При виде Ван Чуна два монаха-синдху встали и поклонились, сложив ладони. Когда Синдху страдал от голода, Ван Чун послал им много еды, коров и овец. Разрешая этот кризис, он стал спасителем, которого почитали все Синдху, как выдающегося гостя.

Кроме того, Ван Чун платил за Хайдарабадскую руду чрезвычайно высокую цену, намного больше, чем любая другая страна. За это даже самый почитаемый Первосвященник Синдху будет считать его самым почетным гостем.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 822. Дебаты при дворе, выбор генерального защитника! (I)**

— Ха-ха, пожалуйста, досточтимые господа слишком вежливы. Идите, сядьте.

Ван Чун указал ладонью на сиденья.

Трое уселись, и после нескольких кратких шуток Арлоха быстро подошел к делу.

— Молодой Мастер, есть что-нибудь, что вам нужно, раз вы вызвали нас из Синдху? — Эти двое были монахами-аскетами, поэтому они всегда были прямыми, в отличие от жителей Центральных Равнин.

Ван Чун усмехнулся и сделал глоток чая.

— Хех, я действительно не могу ничего от вас скрыть. Я хочу купить еще одну партию Хайдарабадской руды у Синдху.

— Но, молодой мастер, если я правильно помню, через некоторое время настанет черед партии, согласованной контрактом. Молодому мастеру даже не нужно будет искать нас, а тем более вызывать нас, чтобы вторая партия Хайдарабадской руды могла быть отправлена.

Монахи были в замешательстве.

— Хех, это действительно так, как говорят досточтимые господа, но на этот раз все будет по-другому. Я бы хотел перенести время вперед, и, кроме того, я хочу изменить количество руды, увеличив его с тысячи до шести тысяч цзинь Хайдарабадской руды! — Сказал им Ван Чун.

По мере того, как мечи из Стали Вутц, выкованные Ван Чуном, стали известны во всем мире, цена на Хайдарабадскую руду также начала расти. Если раньше один цзинь Хайдарабадской руды стоил несколько сотен таэлей золота, теперь он стоил тысячу. Таким образом, шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды были шестью миллионами золотых таэлей, что является астрономической суммой.

По крайней мере, для синдху это был беспрецедентный обмен ценностями.

— Молодой Мастер, это правда?!

Два монаха дрожали, как будто их ударила молния, их глаза широко раскрылись, и они уставились на Ван Чуна. Они прошли большие расстояния и преодолели крутые вершины, но никогда не предполагали, что Ван Чун предложит такую крупную сделку. Шести миллионов золотых талей, вероятно, было достаточно для поддержания всего Синдху в течение всего года.

— Конечно. Во всех наших обменах я когда-либо лгал достопочтенным сэрам?

Ван Чун кивнул и улыбнулся.

Он работал в Ушане уже несколько месяцев. После всех его приготовлений и огромного потребления рабочей силы, ресурсов и капитала у него теперь было почти все подготовлено, кроме одного последнего важного вопроса. После битвы за треугольный разрыв пять тысяч кавалеристов Ушана стали еще более сильными и опытными, но у них все еще был один огромный недостаток. снаряжение.

Пять тысяч Кавалеристов Ушана Ван Чуна не имели ни оружия из Стали Вутц, ни брони из Метеоритного Металла. Тысяча мечей из Стали Вутц войны на юго-западе уже была передана великим кланам, как и было обещано, и он не мог попросить их вернуть.

Если он хотел экипировать свою кавалерию Ушана, ему нужно было добыть больше Хайдарабадской руды.

— Молодой Мастер, это не первый раз, когда мы работаем друг с другом, и мы всегда чувствовали себя непринужденно с Молодым Мастером. У Первосвященника также очень глубокое впечатление о Молодом Мастере. Мы все чрезвычайно благодарны за вашу доброжелательность. Однако, Молодой Мастер также знает о текущем состоянии добычи руды в Хайдарабаде. Шесть тысяч цзинь руды… нам будет очень трудно выполнить такую большую просьбу.

Арлоха и Аблонодан посмотрели друг на друга, и их брови сильно сморщились.

Хайдарабадская руда была чрезвычайно важна для Синдху, скорее всего, в качестве ее крупнейшего источника дохода. Как продавец, он, естественно, рассчитывал на большее количество покупателей. Но Хайдарабадская руда отличалась от других полезных ископаемых. Ее чрезмерная плотность делала ее почти невероятно трудной для добычи.

Эти трудности сильно ограничивали количество добываемой в Хайдарабаде руды, поэтому даже на всей территории Синдху шесть тысяч цзинь, запрошенных Ван Чуном, были огромным числом.

— Ха-ха, конечно, я знаю, именно поэтому я позвал сюда Достопочтенных сэров. Я надеюсь, что Синдху сможет поддержать Великий Тан, продавая Хайдарабадскую Руду, и вместо этого временно продать мне всю руду, продаваемую другим фракциям. Вы также знаете, что только я понимаю метод изготовления оружия из Стали Вутц. Эта драгоценная руда, попавшая в руки других, — просто пустая трата. Неужели Синдху хочет, чтобы эта руда была потрачена впустую в руках обычных мастеров?

Ван Чун поставил свою чашку чая и уверенно улыбнулся, выражение его лица источало убедительную грацию.

По правде говоря, Ван Чун уже имел огромное преимущество на рынке Хайдарабадской руды. Он предлагал цену, с которой большинство других фракций не могли сравниться, а метод ковки оружия из Стали Вутц был тем, что вызывало у всех слюну от зависти. Эти великолепные узоры и острые края оставили даже великих монахов, таких как Арлоха и Аблонодан, задыхающимися от похвалы.

Если бы у них был выбор, пара, естественно, согласилась бы с Ван Чуном. В конце концов, только он мог использовать Хайдарабадскую Руду.

— !

Но, тем не менее, слова Ван Чуна заставили двух монахов быть в шоке, их глаза открылись. Продажа Хайдарабадской руды Синдху очень строго регулировалась и не полностью зависела от того, сколько покупатель готов был заплатить. Для этого было много причин, но самая простая из них заключалась в том, что, если бы Синдху внезапно решил прекратить продажу руды Аббасидскому халифату и Хараксу Спасину, он, вероятно, подвергся бы вторжению со стороны этих двух группировок, и Синдху должны были это учесть.

Хотя влажные, грязные и обусловленные болезнями обстоятельства в Синдху делали армии очень нежелательными для вторжения, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо, это не было каменным правилом, поэтому Синдху все еще приходилось об этом думать.

— Ха-ха, я знаю, что Достопочтенные Господа не могут сделать этот выбор, но я бы хотел, чтобы вы передали это Первосвященнику и попросили Первосвященника выбрать. Кроме того, я не прошу, чтобы Достопочтенные Господа лишали другие империи своих квот, но для Великого Тана были бы первые поставки. Как только наша сделка будет завершена, Синдху сможет продолжить свои операции с другими империями.

Ван Чун, очевидно, предсказал наибольшее беспокойство этих монахов.

— Кроме того, после столь длительного времени я не верю, что Верховный жрец не принял никаких мер для увеличения добычи руды в Хайдарабаде.

— Молодой Мастер действительно проницателен. Поистине, ничто не может быть скрыто от вас.

Двое монахов горько улыбнулись.

— После первой сделки с Молодым Мастером Верховный Жрец издал указ о привлечении большего числа мужчин для увеличения добычи руды в Хайдарабаде. Эти меры уже начинают приносить результаты, но количество руды, запрошенной Молодым Мастером, все еще довольно велико для нас.

— Я могу заплатить заранее часть из шести миллионов таэлей. Я уверен, что Первосвященник внимательно рассмотрит мое предложение. Кроме того, благодаря этому золоту Первосвященник может набрать еще больше людей для увеличения производства. Сказал Ван Чун.

Арлоха и Аблонодан посмотрели друг на друга, прежде чем сказать:

— Это… Мы все равно должны пойти и спросить Первосвященника. Молодой Мастер, пожалуйста, дайте нам немного времени. Мы постараемся ответить вам как можно быстрее.

— Хорошо!

Ван Чун кивнул. Арлоха и Аблонодан пробыли в Городе Стали несколько дней, а затем Ван Чун лично проводил их.

......

Пока Ван Чун занимался различными вопросами, связанными с западными регионами, в отдаленной столице атмосфера была полна напряженности.

— Император Мудрец постановил, что если у его заветных подданных есть проблемы, они должны быстро представить мемориал, а если их нет, они должны уйти!

Во дворе треснул кнут, и голос председательствующего евнуха эхом разнесся по залу. Много чиновников были выстроены среди намотанных колонн дракона, и атмосфера была мрачной. Все были тихи, и странность наполнила воздух.

— Ваше Величество, у этого предмета есть мемориал!

В этот момент императорский цензор Мэн Сюань внезапно шагнул вперед, держа в руках церемониальную табличку.

— Генеральный защитник Цыси Фуменг Линча вступил в сговор с Четвертым Принцем с намерением восстать. Кроме того, он лгал в военных отчетах и обманывал суверена. Это действительно преступления, которые нельзя простить. Но граница Цыси не может быть без генерала даже один день. Этот предмет предлагает, чтобы о новом Генерале-защитнике Цыси было принято решение как можно быстрее, чтобы успокоить мораль, охранять границы и предотвращать любые беспорядки.

Пока Мэн Сюань говорил, все чиновники подняли головы, чтобы нервно взглянуть на верхнюю часть зала.

Хотя они казались спокойными на поверхности, по коридору бушевал ток.

Генеральный Защитник Цыси!

В тот момент, когда Фуменг Линча был заключен в тюрьму, и эта должность стала вакантной, все фракции начали желать этого для себя. Лишь немногие посты в империи имели власть, превосходящую власть Императорского генерального защитника, и любой, кто имел амбиции, хотел бы этого. Но так как никто не говорил об этом на предыдущих сессиях, никто ничего не смел предлагать.

Но теперь, когда кто-то затронул тему, все изменилось.

Прежде чем кто-то успел что-то сказать, король Ци в облачении дракона немедленно вышел вперед и заговорил.

— Ваше Величество, этот человек предлагает Яо Гуанъи на пост генерального защитника Цыси! Яо Гуанъи происходит из престижного дома. Будучи премьер-министром, его отец, Достопочтенный Герцог Яо, был талантлив и морально честен, получив уважение всех чиновников. Даже Ваше Величество был полон похвалы ему. Достопочтенный герцог Яо оказал большое влияние на Яо Гуанъи, и говорят, что у отца тигра не может быть собачьего сына. Кроме того, Яо Гуанъи и смелый, и мудрый, совершенный как в гражданских, так и в военных вопросах. Он действительно лучший кандидат на должность генерального защитника Цыси!

— Неприемлемо!

Король Сун немедленно шагнул вперед, его фигура напоминала надвигающуюся гору.

— Генерал-защитник Цыси должен быть, по крайней мере, на уровне Великого Имперского Генерала. Таланты Яо Гуанъи находятся только на уровне выше среднего, все еще на большом расстоянии от великого генерала. Он просто не подходит для генерала-защитника Цыси!

— Хммм, если Яо Гуанъи не подходит, то кто, по-вашему, подходит? — Усмехнулся Король Ци.

Король Сун посмотрел на Короля Ци и сказал:

— Если вы настаиваете на выборе Яо Гуанъи, то я бы лучше порекомендовал Ван Яна. По крайней мере, Ван Ян обладает большими способностями, и в войне на юго-западе он оказал большую услугу, показывая, что его способности не обычны. Во всех отношениях он лучший кандидат на генерального защитника Цыси, чем Яо Гуанъи!

— Чепуха! Так как Яо Гуанъи не подходит, то как Ван Ян подходит сейчас? Вы сами сказали, что Генеральный Защитник Цыси должен быть на уровне Великого Генерала. Как вы думаете, Ван Ян прошел этот порогр? — Резко сказал Король Ци.

— Ваше Величество, этот субъект считает, что и Яо Гуанъи, и Ван Ян не подходят!

Пока Король Сун и Король Ци яростно ссорились, пронзительный голос прервал их. Удивленные, все чиновники, включая Короля Суна и Короля Ци, повернулись в направлении этого голоса.

Имперский Цензор Хао!

Вид этой седой и сморщенной фигуры, беспристрастной и неподкупной, всех шокировал. Императорские цензоры были обвинены в осмотре мира и импичменте чиновников. Они были известны тем, что не были тупыми, и Имперский Цензор Хао был одним из наиболее выдающихся. Ему было больше шестидесяти лет, и у него была чрезвычайно долгая карьера. В его возрасте он все еще оставался стойким в своей задаче, в равной степени критикуя Принцев, министров и мелких чиновников за их ошибки.

Увидев его, даже Король Сун и Король Ци потеряли дар речи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 823. Дебаты при дворе, выбор генерального защитника! (II)**

Императорский цензор Хао вышел и строго сказал:

— Этот субъект предлагает великого генерала Тонглуо Абусы на пост генерального защитника Цыси! Великий генерал оказал много услуг для двора, и его сила не меньше, чем у Фуменга Линчи. Субъект считает, что с ним Цыси будет оставаться в безопасности.

Бузз!

Великий генерал Тонглуо первоначально наблюдал за происходящим отстраненным глазом, но слова императорского цензора Хао были как гром среди ясного неба, что сразу же заставило его выражение лица исказиться. Он прекрасно слышал спор между Королем Суном и Королем Ци, даже не подозревая, что его коснется это пламя.

— Ваше Величество, я не могу!

Абусы немедленно опустился на колени, прижав голову к земле.

— Начиная с эпохи Его Величества Тайцзуна, народ Тонглуо всегда стоял на страже со стороны суверена. Абусы всегда готов стоять на страже на стороне Вашего Величества. Этот скромный субъект ценит намерения Имперского Цензора Хао!

Цвет лица Абусы стал намного бледнее.

Генерал-защитник Цыси, возможно, имел высокий статус и престиж, но в настоящее время он был целью каждого, и к нему стремились бесчисленные амбициозные люди. Даже люди из императорского клана, такие как Король Сун и Король Ци, боролись за это. Рекомендовав его в такое время, императорский цензор Хао мог бы с тем же успехом посадить его на жаровню для приготовления.

Кроме того, должность генерального защитника могла бы иметь высокий статус, но как она может сравниться с тем, чтобы быть близким к суверену? Фуменг Линча потратил столько времени и сил, пытаясь проникнуть в столицу, чтобы быть рядом с Императором, поэтому собирается ли он сделать прямо противоположное и сбежать в далекий Цыси?

Имперский Цензор Хао прервал Короля Суна и Короля Ци и рекомендовал Великого Генерала Абусы, а затем Абусы категорически отверг предложение. Атмосфера в зале быстро стала оживленной, и все стремились сделать шаг вперед.

Ян Чжао вышел вперед и строго заявил:

— Ваше Величество, этот субъект рекомендует генерального защитника Сяньюй Чжунтуна — Но его прервали, прежде чем он успел даже закончить говорить.

— Лорд Яо, ты шутишь? — Сказал помощник министра персонала Лю Шао, стоя рядом с большим спиральным столбом дракона, холодным голосом. — Сяньюй Чжунтун уже является генеральным защитником Аннана. Разве этого недостаточно? Вы хотите, чтобы он занимал два поста одновременно? Если мы следуем этой череде мыслей, разве мы не должны также рекомендовать генерального защитника Андуна Чжана Шоугуи, исполняющего обязанности защитника Сишуня и даже генерального защитника Анси Гао Сяньчжи?

— Хм, как же Сяньюй Чжунтун, как и другие генералы-защитники? На юго-западе Мэнше Чжао был полностью подавлен, и королевская линия Нгари У-Цана полностью рухнула, и потребуются десятилетия, прежде чем ее солнце, которое утонуло на западе, наконец сможет подняться с востока. Юго-запад мирный и свободный от войны. Делал ли это протекторат Андун? Протекторат Бэйтин? Так почему же не подходит Сяньюй Чжунтун? —

Ян Чжао высоко поднял голову и уверенно продолжил:

— Кроме того, Сяньюй Чжунтун уже является Генеральным Защитником, поэтому с ним не должно возникнуть никаких проблем, если он займет должность Генерального Защитника Цыси, все будет сделано гладко и умело. Обратите внимание на это предложение, Ваше Величество!

Находящиеся в зале стали насмехаться. Все они могли видеть, что задумал Ян Чжао. Люди юго-запада пытались распространить свое влияние на северо-запад и увеличить власть своей фракции.

Ян Чжао и Лю Шао все еще спорили, когда другой голос сказал:

— Ваше Величество, эта тема предлагает герцога Го, Чай Чжии 1, и герцога Тана, Фэн Чжижу!

Министр доходов Чжоу Цзин поднял свой церемониальный планшет, продолжая:

— Предки герцога Го и герцога Тана были подданными, оказавшими большую услугу в основании этой страны, вслед за императором Гаозуном и императором Тайцзуном в их завоеваниях мира. Они оба верны Великому Тану, преданы и свободны от скрытых мотивов. Кроме того, в обоих кланах много министров и генералов, а стратегии и боевые искусства передаются из поколения в поколение. Имея их в должности генерального защитника Цыси, Ваше Величество сможет спать без забот.

Слова Чжоу Цзина сразу же сделали зал намного тише. Даже Ян Чжао, так стремящийся усилить свое влияние, решил закрыть рот с испуганным взглядом в глазах.

Герцоги-основатели!

Появление этих людей в любом месте немедленно создало бы непростую проблему, а все остальные группировки стали бы очень осторожными. Причина была проста. Герцоги-основатели относились не к одному или двум кланам, а к чрезвычайно могущественной и древней фракции. Это были легендарные кланы, которые начали действовать при основании Великого Тана. Это были древние деревья с огромными навесами и корнями, глубоко укоренившимися в Великом Тане, настолько неразрывно связанные с императорским домом, что они были почти одним целым.

Хотя эти Герцоги-Основатели постепенно начали угасать, уже не сияя так же ослепительно, как их предки, никто в Великом Тане не осмеливался их недооценивать.

С Чжоу Цзином, рекомендовавшим герцога Го Чай Чжи и герцога Тана Фэн Чжижу, никто не поверит, что его никто не поддержит. Прямо сейчас никто из присутствующих чиновников не знал, был ли это только Клан Чай и Клан Фэна, поддерживающий Чжоу Цзина, или это была коллективная воля всех Основных Герцогов. Но любой вариант означал, что эта борьба вступила в совершенно новую фазу. Даже долгое время молчаливые Герцоги-Основатели начинали проявлять себя, явно надеясь, что смогут увеличить свою власть в армии, получив место генерального защитника Цыси.

С этой фракцией все оказались в растерянности от того, что делать.

Молчание продолжало царить во дворе. Многие из тех чиновников, которые хотели порекомендовать своих собственных доверенных помощников, начали колебаться, желая говорить, но также не желая становиться врагами с этой древней фракцией.

— Ваше Величество, этот субъект хотел бы порекомендовать генерала Дымового Сигнала Чжан Чжэнбэя!

Наконец кто-то решил нарушить тишину. Министр кадров Чжоу Цзин был немедленно разгневан. Клан Фэн и Клан Чай были кланами с глубокими корнями при дворе. Он готовился к этому моменту целую вечность, но никогда не ожидал, что кто-то попытается вмешаться.

Ублюдок! Я хотел бы видеть, кто хочет сделаться врагами клана Фэн и Клана Чай…

Чжоу Цзин повернул голову, чтобы бросить злобный взгляд, но был немедленно ошеломлен.

Чжао Цян!

Первоначально Чжоу Цзин считал, что тот, кто осмелился стать врагом клана Фэн и клана Чай, должен был быть по крайней мере одним из шести министров или помощников министра, или один из чиновников имел более низкий ранг один, более высокий ранг два или нижний ранг два в худшем случае. Но этот человек был второстепенным чиновником более низкого ранга, вспомогательным должностным лицом Бюро Военного Персонала, на целых два ранга под ним.

Но это была не самая важная часть. Важно было то, что, хотя Чжао Цян и был второстепенным чиновником, все знали, кто его поддерживает.

Первый Принц!

Чжоу Цзин побледнел, и понял, с кем он борется.

Хочет ли даже Первый Принц бросить свою шляпу на ринг Генерала-защитника Цыси?!

Чжоу Цзин неожиданно вспомнил, что генерал Дымового Сигнала, о котором говорил Чжао Цян, ходил по слухам во двор, чтобы вступить во фракцию Первого Принца, но не было никаких доказательств, подтверждающих этот сговор. Кроме того, у Первого Принца никогда не было никаких отношений с Чжан Чжэнбэем, и без каких-либо доказательств близких отношений никто не воспринимал слухи всерьез.

Но это было явно не так. Если Чжао Цян говорил от имени Первого Принца, то у него были настоящие проблемы. Клан Фэн и Клан Чай, несомненно, представляли самую старую и глубоко укоренившуюся фракцию Великого Тана, но Первый Принц был одним из претендентов на престол, потенциальным преемником Императора Мудреца. Бороться с будущим Императором за должность генерального защитника Цыси было действительно неразумно.

Это будет сложно!

Чжоу Цзин мгновенно нахмурился. Было очевидно, что события развиваются не так, как он предсказывал. Между тем, другие чиновники также заметили то же самое, что и Чжоу Цзин. Даже Король Сун и Король Ци, Императорские Принцы Великого Тана, не могли не нахмуриться.

Что Ин-эр пытается сделать?

Брови короля Суна были сжаты, и он молча думал про себя. Тем временем Чжао Цян продолжал говорить.

— … Чжан Чжэнбэй охранял границу в течение семи-восьми лет. В Бейтине он всегда был чрезвычайно активен, отбрасывая крупные и мелкие тюркские набеги семьдесят-восемьдесят раз за один год. Кроме того, он всегда готов пойти в помощь других пограничных фортов. Турки крайне осторожны, когда дело доходит до его участка границы, и даже сейчас не осмеливаются пересекать его. Кроме того, в прошлом году, когда генерал-защитник Бейтина Ань Сишун начал операцию по подавлению на севере, Чжан Чжэнбэй оказал большую услугу, убив наибольшее количество тюркских солдат и захватив большинство из них. Он крайне ястребеет, когда речь идет о западных турках. Этот непритязательный субъект считает, что, если Чжан Чжэнбэй будет выбран в качестве генерального защитника Цыси, он определенно сможет отбиться от тибетцев и турок, стабилизируя Цыси.

Грубый голос прервал эту обильную похвалу.

— Хм, Чжао Цян, ты понимаешь, о какой наглой лжи ты говоришь? Является ли Генеральный Защитник Цыси какой-то случайной запиской, которую никто не может занять? Думаю, что Великие Генералы Западно-Тюркского Каганата — просто мебель? Если Чжан Чжэнбэй так велик, почему он не атакует командирские палатки Западно-Тюркского Каганата? Если Западно-Тюркский Каганат ведет армию на запад, а Цыси будет потерян, примете ли вы на себя ответственность? Являются ли пограничные конфликты такими же, как сражения между великими имперскими генералами? Я не могу поверить в чушь, которую слышу!

В месте, расположенном недалеко от Чжао Цяна, вышел из рядов чиновник низшего звена Е Жунь из Бюро Доходов. Е Чжуну было тридцать шесть лет или около того, и его цвет лица был чистым и светлым, а глаза узкими. И по возрасту, и по званию он занимал ту же должность, что и Чжао Цян.

— Ваше Величество, этот субъект желает привлечь Чжао Цяна к ответственности за неисполнение обязанностей, за преступное пренебрежение! Генеральный защитник Цыси является такой важной позицией, и все же Чжао Цян фактически рекомендует второстепенного пограничного генерала. Он должен скрывать злые намерения. Этот субъект считает, что он должен быть казнен!

Слово «казнен» немедленно заставило чиновников в зале насторожиться. Эти дебаты о следующем Генерале-защитнике Цыси внезапно начали пахнуть полем битвы.

— Е Чжун, вы говорите ерунду. Чжан Чжэнбэй хорошо владеет языками Ху, и у него много офицеров Ху, что дает ему уникальное преимущество в командовании солдатами Ху. Он будет командовать естественным послушанием в качестве генерального защитника Цыси, и Ху, и Хань были бы едины. Разве это не было бы отлично? Это вы, Е Чжун, слишком слабо владеете языком. Ваше Величество, этот субъект желает обвинить Е Чжуна в том, что он нарушает двор и неуважительно относится к государю. Ваше Величество, пожалуйста, накажите его!

Чжао Цян покраснел, взбешенный упреком Е Чжуна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Это — Чжи- это 治 仪, в то время как знакомый Ван Чуна Чай Чжии использует 志 义. У них одна фамилия, поэтому они могут быть связаны. Возможно, у этого клана есть традиция называть своих преемников именами, которые звучат почти одинаково?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 824. Дебаты при дворе, выбор генерального защитника! (III)**

— Чжао Цян, ты знаешь себя, и если ты думаешь, что никто не знает, каковы твои намерения… — Внезапно выпалил E Чжун.

Люди вокруг него начали съеживаться в беспокойстве. Чиновники в их непосредственной близости были особенно затронуты, как будто они были повешены над пылающим огнем и хотели вырваться на свободу. Тем не менее, дворцовый устав связывал их с их рядами, запрещая им выходить из очереди.

Черт возьми, это первый Принц и седьмой Принц! Они фактически начали ссориться в середине двора.

Даже чиновники высшего и нижнего ранга в зале начали испытывать беспокойство. Чжао Цян, возможно, был второстепенным чиновником, но его поддерживал Первый Принц, а Е Чжун получил поддержку Седьмого Принца. В каждой династии Война Принцев всегда была чрезвычайно интенсивной. В этой битве за несравненный и высший трон Императора все братство и дух товарищества должны были остаться в стороне.

Хотя Первый Принц в настоящее время пользовался наибольшей поддержкой, другие Принцы все еще боролись против него. Четвертый Принц был разоблачен первым, подумав об абсурдной идее ввести Великих Генералов Ху на границе в свою битву против Первого Принца. Тем не менее, еще один Принц также боролся против Первого Принца. Седьмой Принц, Ли Хуан.

Император запретил принцам ухаживать за важными придворными чиновниками, но, как правило, проблем не было, если они пытались ухаживать за второстепенными. Нижний ранг три, как правило, был верхним пределом, допускаемым поколениями суверенов. Относительно чиновников этого ранга и ниже императоры закрывали глаза на Принцев. Это было теперь невысказанное правило Войны Принцев.

Хотя Император Мудрец знал, что Принцы делали за его спиной, он в основном игнорировал это и не слишком углублялся в это дело.

Выбор генерального защитника Цыси в конечном итоге превратился в борьбу между Принцами. Никто не ожидал этого с самого начала, и теперь все хотели уйти как можно дальше. Пример Четвертого Принца был еще свеж в их памяти, поэтому никто не смел вмешиваться в эту битву между Первым Принцем и Седьмым Принцем.

В зале многие важные чиновники начали паниковать, бросая взгляды на трон. Но Император Мудрец оставался неподвижным за занавесом, и никто не мог сказать, о чем он думал. Однако, поскольку Император Мудрец не выразил свое недовольство, стало ясно, что он не против этой ссоры.

Чжао Цян и Е Чжун, которые начали эту ссору с некоторыми оговорками и страхами, увидели, что Императору Мудрецу было все равно, или, по крайней мере, он не указывал им на это, и сразу же начали усиливать свои споры.

В середине этих ожесточенных споров звонкий голос заглушил их, эхом разносясь по коридору.

— Ваше Величество, этот субъект также рекомендует великого генерала Абусы! Этот непритязательный субъект считает, что аргумент императорского цензора Хао является разумным!

Великий генерал Тонглуо все еще стоял на коленях, и его цвет лица сразу стал зеленым, когда он услышал, как кто-то еще раз одобрил его на посту генерала-защитника Цыси. Ублюдок! Кто из этих слепых дураков решил меня порекомендовать?! Он яростно повернул голову в гневе, но затем вздрогнул, и его ярость исчезла без следа.

Премьер министр!

Тело Абусы замерло, и он застыл, как лягушка, лицом вниз к земле, его сердце утонуло в страхе и беспокойстве. Как член длинной линии Великих генералов Тонглуо, которые служили императорам более ста лет, от Тайцзуна до Императора Мудреца, у Абусы было очень мало людей, которых он действительно должен был бояться.

Много раз, когда Абусы заставляли становиться на колени, это было не потому, что он боялся имперских цензоров или других чиновников, а потому, что он беспокоился о том, что мог подумать Император. По правде говоря, Император был единственным человеком, которого Тонглуо действительно нужно было бояться.

Кроме того, как Имперский Великий Генерал, Абусы был высокопоставленным чиновником сам по себе, превосходя многих других чиновников. Однако Абусы никогда не говорил много, никогда не участвовал ни в каких дворцовых дебатах, поэтому многие люди забыли, что его звание равняется Гешу Хану, Ань Сишуню, Фуменг Линча и Гао Сяньчжи.

Абусы не боялся никого из этих чиновников, кроме премьер-министра Великой Династии Тан.

— Господин премьер-министр, этот субъект понимает ваши благие намерения, но, когда Абусы унаследовал должность вождя Тонглуо, он дал клятву всегда служить на стороне суверена, охранять безопасность Его Величества. Даже если ему предложат высокий статус и награду, этот смиренный субъект никогда не покинет Его Величества! Его Величество мудр и божественен, и даже если Абусы умрет, он никогда не покинет сторону Его Величества.

Абусы прижал голову к земле, а его сердце безумно застучало.

Тем временем жесткая клятва Абусы заставила замолчать всех чиновников. В частности, императорский Цензор Хао, который первым порекомендовал его, был сильно разочарован, но ничего не мог поделать. Абусы уже сказал, что он не покинет сторону Мудреца, даже если умрет. Любой, кто порекомендует его сейчас, заставит его совершить самоубийство.

— Ой.

Это было все, что сказала высокая и худая фигура, стоявшая в самом первом ряду, прежде чем отступить назад.

Как будто подстрекаемый предложением премьер-министра, другой чиновник с мудрыми глазами и добрым лицом, казалось, что-то придумал и вышел из рядов.

— Ваше Величество, если великий генерал Абусы не подходит, этот скромный субъект хотел бы порекомендовать военного министра Чжанчжоу Цзяньцюна, тигра империи. Как генеральный защитник Аннана он наблюдал за юго-западом в течение десяти с лишним лет без проблем и является очень опытным генералом. Этот смиренный субъект полагает, что, если лорд Чжанчжоу временно займет должность генерального защитника Цыси, Цыси будет устойчивым, пока не найдут кого-то другого.

Бузз!

Чжанчжоу Цзяньцюн тщательно выслушал аргументы, но, услышав свое имя, он задрожал, бушуя от неожиданного удара. Повернув голову, он увидел, что один из сотрудников Бюро Военного Персонала в настоящее время дарит ему добрую улыбку, но эта улыбка только заставила Чжанчжоу Цзяньцюна покраснеть.

Чжоу Чэн!

Чжанчоу Цзяньцюн сразу же признал этого чиновника более низкого ранга, работающим под его руководством. Когда он впервые вошел в Бюро Военного Персонала, этот парень прислуживал ему чаем и выполнял многие другие задачи, следуя за ним повсюду и делая все возможное, чтобы услужить ему, в отличие от других. Чжанчоу Цзяньцюн чувствовал, что у этого парня не было ничего, кроме добрых намерений, но именно это приводило в ярость Чжанчжоу Цзяньцюна.

Этот ублюдок — он знает, что делает?

Чжанчжоу Цзяньцюн в ярости сжал зубы. В конце концов ему удалось перевести себя с границы в столицу и занять должность военного министра, так почему он откажется от всего, ради чего работал, чтобы стать Генеральным Защитником Цыси? Это мог быть просто временный пост, с которого он в конечном итоге вернется, но был ли военный министр местом, которое можно было бы временно оставить вакантным? К тому времени, когда он вернется, должность военного министра была бы передана кому-то еще.

Чжанчжоу Цзяньцзюн немедленно вышел из толпы и поклонился, его голос зазвучал по залу.

— Ваше Величество, это неприемлемо. Этот субъект в настоящее время служит военным министром и не может занимать какой-либо другой пост!

— Ваше Величество, этот субъект также считает, что лорд Чжанчжоу не подходит. Ваш непритязательный субъект рекомендует генералу Кровавого Грабежа Лю Сивэя!

— Ваше Величество, ваш подчиненный рекомендует генерала армии Цзинь Юпина!

— Недопустимо! Ваше Величество, этот субъект рекомендует генерала границы Лун Цяньфаня! Этот непритязательный субъект считает, что он является еще лучшим выбором!

Ссоры и дебаты продолжились в зале. После одного человека, предложившим свое предложение, все остальные начали добавлять свое собственное мнение, рекомендуя кандидатов, о которых они подумали заранее. В холле царил хаос, и когда король Сун смотрел, как чиновники ссорятся друг с другом, его брови все сильнее и сильнее сжимались, и он не мог не вздохнуть.

......

В то время как споры о новом Генерале-защитнике Цыси продолжались без конца в Императорском дворе, в далеком Городе Стали, Ван Чун приветствовал гостя, которого он никогда не ожидал. Он наслаждался завтраком, когда разведчик ворвался в его комнату.

— Лорд Маркиз, снаружи Ху просит вас увидеться. Он говорит, что хочет кое-что обсудить с вами.

— Ой?

Глаза Ван Чуна вспыхнули от удивления. Население Стального Города было почти полностью Ханем, и он мог пересчитать Ху, которых он знал, по пальцам. Он действительно не мог думать о ком-то, кому нужно было его найти.

— Что этот человек сказал, как его зовут?

— Кажется… кажется, его звали Хулайег. — наконец-то сумел выговорить разведчик, подумав несколько минут.

— Чего?!

Сердце Ван Чуна забилось в тревоге, и он сразу же вскочил на ноги.

В этот момент в его голове зазвучал знакомый голос Камня Судьбы.

— Предупреждение. миссия пользователя «Боевые кони Великого Тана» находится на грани провала. У пользователя есть только один шанс спасти эту миссию. Провал миссии приведет к штрафу в 2000 очков Энергии Судьбы.

Застигнутый врасплох, Ван Чун не мог не задрожать.

Что тут происходит? Разве мы уже не консультировали Хулайэга о том, как действовать, и он уже не внедрил изменения? Откуда взялись все эти трудности?

К этому моменту Ван Чун уже мог сказать, что что-то пошло не так с Хулайегом, и это поставило под угрозу соглашение о боевых конях, которое они заключили друг с другом.

— Где он? Возьми меня, чтобы пойти и увидеть его. — Сразу сказал Ван Чун.

За пределами гостиницы в Городе Стали Ван Чун впервые за довольно долгое время увидел Хулайэга. Он вел лошадь и был одет в платье. Он был беспокойным, постоянно смотрел в ту сторону, откуда пришел.

— Хулайег.

Ван Чуну нужно было только позвать Хулайэга, чтобы он сразу же задрожал и повернул голову. В этот момент Ван Чун наконец смог получить четкое представление о его лице. Глаза Хулайэга были впалыми, его скулы выпячивались. Его лицо было изможденным, и он явно потерял много веса.

— Ван Чун, замечательно, ты наконец здесь!

Хулайег, видимо, видел своего спасителя в Ван Чуне, и сразу же бросился вперед в волнении.

— Спаси меня, ты, ты должен спасти меня! Или я точно обречен…

С налитыми кровью глазами и дрожащими губами, Хулайег чуть не упал на колени перед Ван Чуном.

— Хулайэг, не торопись. Пойдем внутрь и сядем, и тогда ты сможешь рассказать мне, что происходит. — Успокаивающе сказал Ван Чун, положив руки на плечо Хулайэга.

Ван Чун повернул голову и приказал разведчику:

— Приготовь горячий чай. Хулайег, похоже, испытал сильный шок, так что питье чая помогло бы ему успокоиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 825. Чёрный Волк западных турок Ябгу!**

В комнатe Ван Чуна Хулайег действительно успокоился, выпив несколько чашек чая, после чего наконец смог объяснить, что произошло. Хулайэг сделал именно так, как сказал Ван Чун. C этим управляющим, который пытался предать его, заботой и золотом Ван Чуна и помощью Сюй Цицин, Хулайэг почувствовал себя хозяином Великой Степи, живя по-настоящему освежающей и приятной жизнью.

И с золотом, открывающим путь, Хулайег смог подняться на еще более высокий статус. Договор с Великим Таном о трехстах тысячах боевых лошадей привел в восторг все племена степи, и он даже не мог сосчитать количество бессовестных вождей племен, которые преследовали его ради того, чтобы заключить с ним сделку. Но шторм всегда мог исходить из ниоткуда, и безрассудная покупка Хулайегом боевых лошадей в тюркской степи и его огромное богатство привлекли внимание человека. черного волка Ябгу Западного тюркского каганата Агуду Лана.

Агуду Лан направил своих подчиненных для расследования этого вопроса, и они быстро отследили дело до Хулайэга. Кроме того, Агуду Лан направил другого подчиненного, чтобы выяснить, куда едут боевые кони, который следовал за подсказками, пока в конце концов не нашел Ван Чуна из Города Стали. Сочетание двух инцидентов быстро сделало Хулайега мишенью Черного Волка Ябгу.

Хулайэг почувствовал эту опасность и сразу же убежал, но убийцы Черного Волка Ябгу неустанно преследовали его. Хулайегу едва удалось спастись, изменив внешность и замаскировавшись, прежде чем наконец добиться успеха. Но у него все еще были проблемы, потому что после побега он понял, что ему некуда идти. В конце концов, единственным человеком, о котором он мог думать, был Ван Чун.

— Ван Чун, ты должен спасти меня. Я так долго работал в степи, что залил ее кровью и потом. Я не могу просто так бросить это. И кроме того, если я не могу вернуться в степь, мы не сможем продолжить нашу сделку. Ван Чун, мне уже некуда больше идти. Только ты можешь помочь мне сейчас. Если ты спасешь меня от этой катастрофы, я определенно отплачу тебе много раз.

Хулайег вцепился в правую руку Ван Чуна, словно держась за своего спасителя.

Брови Ван Чуна были крепко сжаты, и он молча размышлял об измождении и удрученности Хулайэга. Он никогда не ожидал, что у Хулайега случится такой масштабный инцидент, которого не было в его прошлой жизни. Его взаимодействие с Хулайегом заставило многое измениться, и охота на Хулайэга черного волка Ябгу, было одним из этих изменений.

— Хулайэг, ты хочешь сказать, что тебя разыскивает весь Западный тюркский каганат? — вдруг спросил Ван Чун.

— Все не настолько плохо.

Хулайег поспешно взмахнул руками.

— Меня преследуют исключительно по приказу Черного Волка Ябгу. Что касается Кагана… Я в основном подкупил всех на его стороне, и я даже подкупил людей вокруг Хатуна 1. Но Черный Волк Ябгу является родственником Ишбары, и имперская кровь течет по его венам. Хотя он не очень близкий родственник, у него все еще чрезвычайно уважаемый статус. Я ничего не могу сделать, если он хочет убить меня, и никто из подкупленных мной людей не захочет стать врагом Черного Волка Ябгу.

— Понял.

Услышав все это, Ван Чун кивнул и глубоко вздохнул. Если бы Хулайег разыскивался всем Западно-тюркским каганатом, даже Ван Чун был бы бессилен. Но если это был только черный волк Ябгу, все было иначе. Когда он позаботится о Черном Волке Ябгу, проблемы Хулайэга будут постепенно решены.

— Хулайэг, тебе не нужно беспокоиться. Оставь это мне. Через два месяца я позабочусь об этом и верну тебя в Великую Степь. — Легкомысленно сказал Ван Чун, и его голос наполнился уверенностью, подсознательно заставляя других поверить в него.

— В самом деле?!

Хулайег был в восторге. Первоначально он пришел, потому что не знал никого, кроме Ван Чуна, который мог бы ему помочь, и хотел попытать счастья, но никогда не ожидал, что Ван Чун так быстро согласится. И он даже пообещал, что проблема будет решена через два месяца, а Хулайег никогда бы не подумал, что это возможно.

— Хех, разве я тебя обманывал? — Ван Чун сказал, и все его тело медленно начало источать мощную ауру.

После того, как Хулайега вывели, улыбка на лице Ван Чуна начала исчезать.

Я не думал, что это будет он!

Ван Чун начал тихо думать, его бровь медленно сморщилась.

— Черный волк Ябгу Агуду Лан — это имя, с которым Ван Чун был слишком знаком. В Цыси было две большие угрозы. Одним из них был Бог Войны Асура Тибетского Плато, Даян Мангбан, которого он уже убил, временно устраняя любые опасности с запада.

Оставшимся был Черный Волк Ябгу Западного тюркского каганата Агуду Лан. Стиль этого человека полностью отличался от стиля Даяна Мангбана. В то время как Даян Мангбан наслаждался прямыми атаками, Чёрный Волк Ябгу любил наблюдать из тени, ожидая нужной ситуации, прежде чем нанести смертельный удар.

Но хотя их стили отличались, они были одинаково угрожающими.

Со времени битвы за треугольную щель тюркская степь хранила молчание. Ван Чун никогда не ожидал, что именно так представит себя Черный Волк Ябгу. Триста тысяч боевых лошадей были важны как для него, так и для Великого Тана. Он не мог допустить, чтобы этот план был разрушен Черным Волком Ябгу.

— Похоже, мне придется продвигать этот вопрос вперед, — Молча заключил Ван Чун с холодным и резким светом в глазах.

......

В далекой тюркской степи, в семи-восьми сотнях километров от оборонительных рубежей армии протектората Цыси, в небо взмыла огромная золотая палатка. Ее охраняли тысячи тюркских кавалеристов, каждый из которых был суровым и стойким, как меч в ножнах. А недалеко от тюркской конницы по периметру бродили массивные черные волки с обнаженными зубами.

Человек и волк работали вместе в гармонии, как будто они были одним целым.

Только в тюркских степях можно было увидеть такую сцену.

— Вы узнали, куда пошел Хулайег?

В золотой палатке раскачивалась фигура, говоря грубым и диким тоном.

— Лорд Ябгу, Хулайег действительно хитрый. Он на самом деле замаскировался под женщину, чтобы сбежать, а наших мужчин на мгновение были одурачены и позволили ему пройти. Он уже достиг Города Стали, территории того юноши Великого Тана. Как Лорд Ябгу и приказал ранее, мы не преследовали его.

Худой тюркский разведчик стоял на коленях на земле, его лицо было белым, как лист бумаги, а лоб блестел от холодного пота.

— Что?! Ничего, кроме множества ублюдков!

Чёрный Волк Ябгу был в ярости, и с треском разбил одну из больших жемчужин, захваченных из дома Хулайега, в порошок.

— Если вы даже не можете поймать мелкого торговца лошадьми, что вы за люди такие!

При этих словах разведчик на коленях мгновенно покрылся потом, даже его осанка стала неустойчивой. Пробыв с Черным Волком Ябгу так долго, он знал, что означают эти слова. Как только Чёрный Волк Ябгу начал кого-то звать, головы закружились.

— Замедлись!

В этот момент прозвучал юношеский голос. Молодой тюрк, одетый в роскошную одежду, свидетельствующий о его необычном статусе, вышел из-за Черного Волка Ябгу и осторожно толкнул поднятую руку Ябгу.

— Это просто маленький торговец лошадьми. Нужно ли так злить лорда Ябгу? И кроме того, достаточно того, что мы захватили так много предметов из его дома. Нужно ли так злиться на своих подчиненных? По сравнению с этим пустяковым торговцем, то что нам предстоит сделать дальше, требует гораздо большего внимания лорда Ябгу. Разве это не так?

Слова тюркского юноши сильно охладили нрав Черного Волка Ябгу. Потерев холодным орлиным кольцом указательный палец, он наконец успокоился.

— Прочь с глаз моих!

— Большое спасибо, лорд Ябгу.

Разведчик немедленно покинул палатку.

— Какие новости есть от протектората Цыси?

В тот момент, когда разведчик ушел, Черный Волк Ябгу повернулся к тюркскому юноше. Он оставил все, что касалось протектората Цыси, этому парнишке, и то, что он говорил, ясно означало, что появилась новая информация.

— Ха-ха, все так, как предсказывал лорд Ябгу. С Фуменг Линча, запутавшимся в Великой Танской войне с Принцами, Цыси похож на группу драконов без лидера. Он разделился на множество фракций, все они противостояли друг другу, все они борются за пост генерального защитника Цыси. Как приказал лорд Ябгу, мы уже начали связываться с некоторыми из них и сделали все возможное, чтобы ухаживать за ними, соглашаясь на всевозможные условия. Некоторые из них уже указали, что приведут к нам солдат из Цыси и перебегут. Это невероятно редкая возможность. Мы можем использовать ее, чтобы сильно ранить Протекторат Цыси. — Сказал тюркский юноша ликующим голосом.

— Не сильно ранить Протекторат Цыси. — Хмуро сказал Черный Волк Ябгу. — Наша цель не состоит в том, чтобы разозлить Великий Тан и начать великую войну с ним. Мы были бы такими же глупцами, как тибетцы, если бы сделали это. Более того, тяжело ранить Протекторат Цыси не так уж и полезно. Великий Тан будет стоять и дальше. Если направить войска таким образом, то, хотя потеря нескольких десятков тысяч солдат не окажет слишком большого влияния на Великий Тан, это вызовет его гнев. Критическим фактором является массивный арсенал протектората Цыси.

Тюркский юноша мгновенно замолчал.

Он знал, о чем говорил Черный Волк Ябгу. Протекторат Цыси владел самым большим арсеналом в западных регионах, возможно, самым большим вдоль всей границы Великого Тана. После того, как Император Мудрец издал указ о строительстве, этот арсенал сыграл огромную роль в оказании помощи Великому Тану в его продвижении на запад и в его экспедициях на север.

Огромный размер арсенала был настолько велик, что одни только его тяжелые баллисты насчитывали сто тысяч, а различные виды доспехов и стрел были просто неисчислимы. Однако, хотя арсенал находился в Цыси, он не принадлежал протекторату Цыси. Протекторату Цыси было просто поручено охранять его.

Этот арсенал поставлял оборудование для Анси, Бейтина, Цыси и Лунси. Передача любого оборудования из него требовала указа Императора Мудреца, что означало, что, хотя в Цыси находилась сокровищница, он не имел права ее использовать.

Это был момент, который Западно-Тюркский Каганат мог использовать для себя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Хатун — жена Кагана.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 826. Оружейная палата Цыси, идеальная возможность!**

Желание Черного Волка Ябгу ограбить этот массивный арсенал не было делом одного или двух дней, но во время правления Фуменга Линча арсенал был надежно защищен, и сам Фуменг Линча готов был отправиться в любой момент, оставив Ябгу без возможности говорить о такой возможности. Но теперь, когда Фуменг Линча уехал в столицу и, по слухам, уже находился в тюрьме, у Западно-Тюркского Каганата был невероятно редкий шанс.

— … Ты сам видел, как это было в прошлой войне с Бейтином. — Черный Волк Ябгу внезапно нарушил тишину. — Их снаряжение было слишком удивительным. Вместо того, чтобы проиграть в соревнованиях по мастерству, мы потеряли из-за их огромного количества снаряжения, и все снаряжение Бейтина было получено из этого арсенала. Таким образом, я уверен, вы понимаете, насколько важна эта миссия.

— Ябгу, будь спокоен. Я определенно справлюсь с этим вопросом. — Сказал худой тюркский юноша.

— M-м.

Чёрный Волк Ябгу кивнул и строго посоветовал:

— Этот вопрос также очень важен для вас, так что не запутайтесь в нем. Кроме того, вы можете взять все богатство Хулайэга, чтобы подкупить этих командиров протектората Цыси. Пусть они уберут охранников вокруг арсенала и уменьшат свою охрану.

— Понял!

Тюркский юноша взволнованно ушел.

......

Ушан, Город Стали.

Ван Чун стоял перед массивной моделью Цыси. В центре этой модели был массивный зал, штаб-квартира протектората Цыси. Но все взгляды не были направлены на штаб-квартиру. Вместо этого они смотрели на ближайший арсенал.

Ван Чун вытянул правую руку и указал на арсенал на модели.

— Исходя из того, что мы знаем, Западно-тюркский каганат всегда хотел разобраться с этим крупнейшим оружейным комплексом на северо-западе. По правде говоря, даже У-Цан хотел его ограбить. В прошлом присутствие Фуменга Линча всегда заставляло их слишком бояться, но с исчезновением Фуменга Линча протекторат Цыси лишен лидера и изобилует внутренними разногласиями. Это чрезвычайно редкая возможность для этих двух стран, и они определенно не позволят этой возможности пройти мимо.

— Милорд, как мудро! — Сказал Хулайег. Хулайэг уже считал Ван Чуна человеком, спустившимся с небес. В конце концов, он несколько раз испытывал на себе мощные предсказательные способности Ван Чуна. Попытка предательства его стюарда и тот опасный инцидент, с которым он столкнулся в Восточно-Тюркском Каганате, сделали Хулайэга искренним сторонником Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, мы должны отправить войска и укрепить оборону? — Сказал Ли Сие, нахмурившись, указывая в сторону оружейной палаты. Хотя он и понятия не имел, откуда Ван Чун получил эту информацию, Ли Сие никогда в нем не сомневался.

— Ха-ха, полная противоположность.

Ван Чун покачал головой и усмехнулся.

— Чтобы взять, вы должны дать. Мы не только не можем усилить оборону, мы даже ее ослабим. Только если мы приманим потенциальных атакующих, мы сможем устранить их и удалить скрытую болезнь. Если нет, они останутся в тени, требуя, чтобы мы защищались от них в любой момент, и никогда не всплывут наружу.

— Лорд Маркиз говорит, что мы должны снять оборону вокруг арсенала? Но этот арсенал на самом деле является собственностью имперского клана. У нас нет полномочий делать такие вещи, и, возможно, даже протекторат Цыси не сделает этого. — сказал Чэн Саньюань.

— Ха-ха, в прошлом, естественно, не было никакой возможности, но сейчас нет никаких гарантий. Протекторат Цыси находится в хаосе, драконы остались без лидера. Это лучший момент для тех, кто хочет попробовать свои силы.

Ван Чун улыбнулся, его беззаботная и уверенная улыбка была такой же убедительной, как и всегда.

Это действительно было так!

Протекторат Цыси в настоящее время был раздроблен на всевозможные фракции, что дает возможность добиться успеха на любом предприятии.

— Сюй Кейи, я оставляю это дело тебе.

Приняв участие в операции по поиску надежного подчиненного Фуменга Линча, Сюй Кейи постепенно становился все более впечатляющим, все в большей степени способным командовать. Хотя протекторат Цыси в настоящее время находился в руках командиров Ху, там все еще было довольно много командиров Хань. Используя правильные методы, можно было использовать этих командиров Хань, чтобы повлиять на командиров Ху, чтобы без особых трудностей ослабить стражу вокруг арсенала.

— Да, лорд Маркиз! Этот офицер уйдет!

Сюй Кейи поклонился и ушел.

Лоскут, лоскут!

Как только Ван Чун закончил отдавать приказы, взмах крыльев встревожил собравшихся офицеров. Повернув головы, они увидели черную птицу-посыльного, летящую в комнату через окно.

— Это птица-посланник из столицы!

При виде этой птицы все слегка побледнели. Новости из столицы доставлялись особыми птицами, а цвет птицы соответствовал срочности сообщения. Черный использовался только для самых чрезвычайных ситуаций.

— В чем дело?

Ван Чун скривил брови, скрывая сильный шок в своем сердце. В этот момент он действительно не мог придумать, почему письмо было бы отправлено из столицы.

— Принеси его!

Охранник быстро взял письмо у птицы-посланника и с уважением отдал его в руки Ван Чуну.

Ван Чун открыл письмо, и как только его взгляд остановился на нем, он побледнел.

— Ли Сие, я оставляю это место на тебя. Мне нужно вернуться в столицу!

Ван Чун встал и ушел, быстро устремившись мимо ошеломленных взглядов и исчез за порогом.

......

— Что?! Молодой Маркиз Великого Тана покинул свой край Ушана и отправился в столицу?

В далекой тюркской степи, внутри золотой палатки, Чёрный Волк Ябгу Агуду Лан получил известие, его глаза открылись, и он с недоверием вскочил на ноги.

— Лорд Ябгу, эта новость была подтверждена много раз. Люди, с которыми мы следили за ним, следовали за ним от Ушана до Песчаного Перевала и видели, как он уходил в направлении столицы. — С уважением сказал стоящий на коленях тюркский разведчик.

Западные регионы были домом для множества Ху, и турок, смешивающийся с толпой, выделялся бы гораздо меньше, чем в столице Великого Тана.

Чёрный Волк Ябгу наклонился вперед и строго спросил:

— Вы узнали причину? Почему он решил оставить Цыси в такое время?

Слишком внезапно!

Черный Волк Ябгу был очень удивлен уходом Ван Чуна, и его разум был в смятении.

В Цыси было только два человека, которых он боялся. Одним из них был старый генерал-протектор Цыси, великий генерал Фуменг Линча. Этот человек был хитрой лисой, с которой было очень трудно справиться, и он был также чрезвычайно силен. Другим человеком был молодой маркиз Ван Чун, которого, казалось, все постоянно недооценивали.

В отличие от людей из других фракций, Агуду Лан встречался с Ябгу Призрачного Глаза, и информация, которую Ябгу принес с Горы Бога, отличалась от информации, которую приносила любая другая сторона. Этот семнадцатилетний юноша проявил невероятный талант на юго-западном поле битвы. Призрачный Глаз Ябгу откровенно заявил, что число людей в восточных и западно-тюркских каганатах, которые могут сравниться с этим юношей в военном искусстве, может быть подсчитано на одной руке, может быть, даже всего лишь тремя пальцами.

Эта оценка привела Ишбара Кагана к постановлению, что этот человек должен умереть.

Но хотя этот юноша был невероятным полководцем, его немного более слабые боевые искусства были его слабым местом, его роковой слабостью. Агуду Лан несколько раз думал о том, чтобы привести свои войска на юг, прорваться сквозь оборону протектората Цыси и напасть на Город Стали с намерением убить юношу Великого Тана во время внезапного рейда.

Но Агуду Лан обнаружил, что кто-то натолкнулся на эту идею и применил ее даже быстрее, чем он. Этот человек был Богом Войны Асурой У-Цана, Даян Мангбан!

Когда Агуду Лан услышал, что Даян Мангбан погиб в битве за треугольный разрыв, он получил сильный психологический удар, и все его убийственные намерения ушли из него. Хотя он редко встречался с этим богом Войны Асурой, гораздо реже с ним разговаривал, они были друзьями по духу, оба были львами территории Цыси.

Агуду Лан знал, что его сила сравнима с силой Даяна Мангбана, оба были бригадными генералами.

Если даже Даян Мангбан не был соперником Ван Чуна, Агуду Лан никогда бы не поверил, что у него будет большое преимущество. По крайней мере, надеяться обезглавить Ван Чуна одним ударом было невероятно самонадеянно. Вот почему он прервал погоню за Хулайегом, и услышал, что торговец сбежал в Ушан.

— Милорд, мы узнали, что это, по-видимому, как-то связано со вторым братом молодого маркиза. На основании того, что мы узнали, его второй брат совершил преступление, убил кого-то, и, очевидно, в нем участвует Принцесса. Этот инцидент произошел очень неожиданно, поэтому он был вынужден вернуться.

Разведчик продолжал стоять на коленях, и покорно отдал отчет.

Второй брат? Разве это не парень по имени Ван Бэй?

Глаза Агуду Лана расширились от удивления, и он начал думать. Он давно собрал всю доступную информацию о Ван Чуне. В отличие от других группировок, Черный Волк Ябгу был очень тщательным, поэтому он даже знал, что второй брат Ван Чуна Ван Бэй страдал от какого-то наследственного безумия.

После многих лет страданий, он был заперт в имперской тюрьме. Он не ожидал, что его внезапно освободят.

— Продолжайте расследование! Мне нужно, чтобы достоверность этой информации была подтверждена как можно скорее! — Немедленно приказал Чёрный Волк Ябгу. Он был крайне осторожен в отношении этой операции, как и всегда.

Когда Фуменг Линча ушёл, Агуду Лану оставалось только бояться Ван Чуна. Ушан не был ни близко, ни далеко от протектората Цыси. По крайней мере, если что-то случится в Цыси, Ван Чун может быстро прибыть с подкреплением.

Но если там не будет даже Ван Чуна, то во всем Цыси не было никого, кто мог бы заставить Агуду Лана задуматься.

Это был лучший шанс нанести удар по арсеналу Цыси!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 827. Засада, Черный Волк Ябгу!**

Чёрному Волку Ябгу не пришлось долго ждать. Несколько дней спустя большой орел прилетел со стороны столицы, как молния, пересек Великую Степь и приземлился в шатре Черного Волка Ябгу. В письме было всего несколько строк.

— Информация точна. Второй брат Ван Чуна Ван Бэй был освобожден из императорской тюрьмы несколько дней назад, а затем пережил приступ безумия и стал беспорядочно убивать людей на улице. Инцидент вызвал настоящий ажиотаж, и Дворцовый пересмотр уже задействован. Кроме того, в этом деле действительно задействована императорская Принцесса.

Под этими словами были дополнительные подробности связанной информации.

— Хахаха, хорошо!

Чёрный Волк Ябгу расслабил лоб, и все его заботы исчезли. Он чувствовал себя таким возбужденным и освеженным, что не мог не рычать от смеха, а его голос звучал над степью.

— Небеса действительно помогают мне. Поскольку у нас есть такой шанс, больше не нужно ждать чего-либо еще. Передайте мой приказ собрать армию. Сегодня мы полностью уничтожим Оружейную палату Цыси Великого Тана!

Массивный арсенал Великого Тана всегда был как рыбья кость, застрявшая в горле Западно-Тюркского Каганата. Чёрный Волк Ябгу давно хотел уничтожить его. Это была не просто идея, которую он придумал в последние два дня или даже в последние два года. Теперь пришло время осуществить свои мечты.

— Да, ваш подчиненный идет!

Охранник быстро ушел.

Румбл!

Подобно камню, посылающему рябь через озеро, приказ Черного Волка Ябгу вызвал ржание лошадей в степи, и бесчисленные тюркские воины ответили на зов. В то же время завыли черные волки, и собралась стая.

В одно мгновение степь окрасилась мрачной атмосферой, характерной перед битвой.

......

Это был период Цзы, поздней ночью. На границе Цыси и Великой Степи то, что когда-то было сильно охраняемым местом, заполненным солдатами, было совершенно пустым.

— Хахаха, используя богатство, чтобы избежать бедствий, эти парни действительно надежны!

В темноте грубый голос заговорил на тюркском языке и засмеялся, затем всадник-разведчик быстро ушел. Внезапно земля начала дрожать, и начали появляться сотни тысяч кавалеристов. Впереди этой армии находилась мускулистая фигура, которая ехала на могучем скакуне, который был даже выше человека. Волосы и одежда этого человека развевались на ветру, а его тело источало дикую и свободную ауру.

— Будьте в курсе всех дел! Быстро атакуйте, чтобы скорее закончить битву! Любой, кто отстанет, будет соответственно наказан, как только мы вернемся!

Голос Черного Волка Ябгу отдавал приказы во тьме.

— Хахаха, расслабьтесь, Милорд не может ошибаться!

— Мы просто подожжем Цыси и перевернем это место с ног на голову.

— Хахаха, как мы можем просто поджечь? Мы должны по крайней мере убить одного или двух человек. Любой, кто остановит нас, умрет! Если мы не сможем даже сделать этого, мы должны просто вернуться сосать молоко нашей матери!

Темная ночь мгновенно наполнилась смехом, и кавалерия поскакала через щель и направилась к протекторату Цыси. Позади них тихо следовали черные волки, их глаза сияли темно-зеленым светом. Пройдя через степь, они пошли на северо-запад, стараясь держаться на расстоянии от Города Стали Ушана.

Поздний ночной ветер дул над Цыси, заглушая шум лошадиных копыт.

Пять тысяч тюркских солдат ехали сквозь ночь как призраки, молча скача в сторону Оружейной Палаты Цыси. Удивительно, но они не встретили никаких наблюдателей или защитников. Многие часовые и наблюдатели от пребывания Фуменга Линча, казалось, совершенно исчезли. Черный Волк Ябгу тщательно осмотрел окрестности, прежде чем удовлетворенно кивнуть.

Богатство предателя Хулайега оказалось полезным. Командиры Ху взяли эти взятки и сделали то, что ожидали, отозвав всех своих часовых.

Пока он сможет сжечь Оружейную Палату Цыси, оно будет стоить того.

Румбл! Пять тысяч кавалеристов продолжали кататься сквозь ветер. Примерно через час они наконец-то заметили огромное здание, нависшее над горизонтом, как какой-то изначальный зверь, видимый с нескольких десятков ли. Даже на таком расстоянии все еще можно было почувствовать огромное и удушающее давление. Перед этим массивным зданием все дворцы и башни были похожи на ничтожных муравьев.

Оружейная палата Цыси!

Вид этого массивного силуэта ошеломил Черного Волка Ябгу. Этот массивный арсенал содержал сотни тысяч различных типов баллист, доспехов, сабель и мечей, копий и алебард. Десять с лишним лет назад Чёрный Волк Ябгу замаскировался под торговца из западных регионов и осмотрел его днем. Один лишь вид этой великолепной картины глубоко потряс его.

Здание было построено архитекторами Императорского Дворца. Наружные стены были построены из металла и были чрезвычайно прочными, а меры противодействия поджогу были хорошо предусмотрены.

… но это бесполезно. В мире нет ничего, что не могло бы сгореть.

Черный Волк Ябгу взглянул на кожаные сумки и деревянные трубки, свисавшие сбоку лошади, с резким светом в глазах. Они содержали не воду, а аравийское масло. Каждый из его пяти тысяч солдат нес несколько таких сумок и трубок, и как только они выльют это масло, даже сталь станет гореть!

Что еще более важно, Чёрный Волк Ябгу попросил командира Ху Цыси поместить большое количество сена в арсенал.

— Все, следуйте за мной! — Вдруг взревел Черный Волк Ябгу, и ускорился.

Пять тысяч тюркских кавалеристов подняли облако пыли, и сократили расстояние к Оружейной Палате Цыси. Через тридцать минут Оружейная Палата Цыси была очень близко, уже за тысячу чжан. Вдалеке охранники у ворот арсенала, казалось, заметили их и закричали.

— Ха-ха, уже слишком поздно!

Жестокая и дикая улыбка появилась на лице Черного Волка Ябгу. Он видел эффект своих планов. Оружейная палата Цыси все еще имела несколько охранников, но даже не одну десятую от обычной силы. Одни эти люди просто не могли сравниться с его отборными тюркскими элитными воинами.

— Пора. убейте их всех! Уничтожьте Оружейную Палату Цыси!

Чёрный Волк Ябгу вытащил свой ятаган и бросился вперед. В одно мгновение пять тысяч тюркских воинов взревели, и с энтузиазмом рванули вперед.

— Убить их всех!

— Хахаха, тот стражник, который кричит у ворот, — мой. Никто другой не может отнять его у меня!

— Убьем этих Танцев! Теперь для нас, турок, пришло время контратаковать!

Пять тысяч кавалеристов вытащили оружие и довели свою скорость до предела, скача к воротам Оружейной Палаты Цыси. Без лидера Цыси и благодаря изобилию раздоров, не осталось никого, кто мог бы им угрожать. Сегодня вечером кровь армии протектората Цыси пролилась просто так.

Клангклангкланг!

Тюркские воины начали выпускать свои военные ореолы, которые с металлическим грохотом опустились им под ноги. После этого пять тысяч кавалеристов начали сливаться в одну огромную волну, которая пронеслась по земле, угрожая поглотить Оружейную Палату Цыси.

Перед лицом этой волны энергии, охранники Цыси были похожи на светлячков перед полной луной, и впали в новый хаос, запаниковав.

Черный Волк Ябгу был ответственным за западную границу, и боролся с протекторатом Цыси бесчисленное количество раз. Для этого ночного рейда он привел только элитных воинов, которые сражались с ним много лет. Даже если они не были сопоставимы с Белыми Храбрецами Даяна Мангбана, они определенно не слишком отстали от них, и их явно было более чем достаточно для борьбы с оружейными охранниками.

Румбл! Земля сотряслась, и когда пять тысяч тюркских кавалеристов вышли из тьмы, словно призраки из бездны, охранники Оружейной Палаты Цыси впали в полный хаос. Но как раз тогда, когда эти люди собирались распасться под тюркскими конскими копытами…

Взрыв!

Без какого-либо предупреждения несколько десятков тюркских воинов впереди, внезапно упали вместе со своими лошадьми. Окружающая земля внезапно разверзлась, и обнаружилась массивная яма, дно которой было покрыто острыми железными шипами.

Когда боевые кони упали, их тела были зарезаны шипами, и некоторые из тюркских воинов, сброшенных с коней, упали в яму и получили тяжелые ранения. Игого! Крики лошадей эхом разносились по воздуху. Ликующая и нападающая тюркская армия мгновенно пришла в хаос.

— В чем дело?!

Черный Волк Ябгу был очень встревожен этим зрелищем. Его махинации привели к тому, что большинство охранников вокруг Оружейной Палаты Цыси были сняты, оставив только одну десятую от первоначальной силы, без угрозы для его людей. Более того, он подкупил более половины командиров Ху в армии протектората Цыси. Он не мог придумать причину появления этой большой конской ловушки.

— Осторожно! — Крикнул Черный Волк Ябгу, его глаза распахнулись, и сильное беспокойство охватило его сердце. Так не было согласовано, и он чувствовал, что что-то пошло не так. Но прежде чем Чёрный Волк Ябгу смог призвать к отступлению и заставить свою армию развернуться, пронзительный свист внезапно наполнил небо.

ТвишТвишТвиш!

Огненные стрелы оставили ослепительные дуги в ночном небе, падая вокруг солдат. Фвуумп! Везде, где пролетала огненная стрела, вспыхивал массивный огонь, и пламя облизывало небо. Бушующие огни были разбросаны повсюду, полностью охватив тюркскую армию.

Ночь стала яркой, как день.

— Дерьмо, это засада!

Чёрный Волк Ябгу внезапно обнаружил, что стало невозможно дышать, и его сердце, казалось, даже не успевало биться. В своем стремлении уничтожить Оружейную Палату Цыси он ничего не заметил, но теперь, когда окрестности были ярко освещены огнями, он смог увидеть, что на земле лежали сено и высушенные листья, а также разбросанные груды факелов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 828. Ожесточенная битва в Оружейной палате! (I)**

Было очевидно, что эти груды сена и факелов были подготовлены заранее, и просто ожидали, когда турки войдут в ловушку.

Но это было только начало. Румбл! Сверху Чёрного Волка Ябгу послышался шум, и что-то завыло от ветра. Ябгу поднял голову и увидел, что какой-то черный силуэт быстро приближается к нему. С грохотом он приземлился перед ним.

Черный Волк Ябгу понял, что это был массивный деревянный столб. Что-то было написано на нем, не на ханьских иероглифах, обычно используемых в Цыси, а на тюркском языке.

— В тридцать восьмой год правления Императора Мудреца, семнадцатого числа одиннадцатого месяца, в этом месте скончался Черный Волк Ябгу Западного тюркского каганата Агуду Лан, и эта стела была возведена в его память! — (TN. тридцать восьмой год правления Императора Мудреца совпадает с 750 годом.)

— Ублюдок!

Агуду Лан был в ярости.

— Кто это такой? Убирайся!

Рев Агуду Лана проник сквозь тьму. Репутация Агуду Лана в западных регионах была не меньше, чем репутация Даяна Мангбана, оба известных генерала стояли на вершине региона. Любой, кто осмелится спланировать против него из тени, должен будет заплатить высокую цену.

В Цыси не осталось никого, кто бы подходил ему. Даже если бы его противник лежал в засаде, результаты доказали бы, что они искали смерти!

После того, что казалось секундой и вечностью, в темноте эхом зазвучал смех.

— Хахаха, Агуду Лан, я давно тебя жду! — Это был очень молодой голос, довольный тем, что план удался. Игого! Боевой конь с белыми, как снег копытами вскрикнул, и шестнадцати или семнадцатилетний юноша необычайного поведения выехал на нем вперед.

— Убьююю!

Крик сотряс небеса, и внезапно сотни и тысячи кавалеристов напали на турок, как ураган, с импульсом, более тревожным и пугающим, чем атака пяти тысяч тюркской кавалерии.

— Ван Чун!

Агуду Лан не заметил, как кавалерия вырвалась из темноты. Один лишь подросток сразу же привлек все его внимание, как только появился.

— Этого не может быть!

Агуду Лану казалось, что он был поражен молнией. Хотя он никогда не видел этого юношу, он просмотрел горы рисунков и информации о нем. Агуду Лан был чрезвычайно знаком с ним и знал все его титулы. Молодой Мрисвиз Великой Династии Тан, ученик Сына Небесного, Будущий Восьмой Великий Генерал Центральных равнин… но ни один из этих титулов не мог превзойти его имя, Ван Чун!

Разве он не поехал в столицу? Разве его второй брат не попал в беду? Он даже убил Принцессу! Как он мог появиться здесь?

Агуду Лан счел невозможным поверить своим глазам.

Слишком внезапно!

Даже вся армия протектората Цыси, появившаяся здесь, не доставила бы ему столько шока. Только после подтверждения всех событий в столице и в Ушане он начал операцию. Если бы он знал, что Ван Чун находится в Ушане, он определенно был бы более осторожным и выждал бы намного дольше.

Ему даже наплевать на своего второго брата?!

Бесчисленные мысли пролетели в его голове, но Агуду Лан быстро успокоился.

— Все, слушайте! Восемьсот человек, прорвитесь через ворота, разлейте масло и зажгите огонь! Остальные, следуйте за мной! Ван Чун, так как вы пришли ко мне, я мог бы также выполнить Ваше желание. Все солдаты, убейте Юного Маркиза Великого Тана. Тот, кто сделает это, будет вознагражден миллионом таэлей золота и званием Дагана 1! Убить!

Его ятаган сверкнул холодным светом, и Агуду Лан направил лошадь вперед, таща за собой бесчисленные остаточные изображения, и атаковал Ван Чуна. Позади него разделились пять тысяч тюркских кавалеристов, восемьсот из которых стали прорываться к яме, чтобы атаковать арсенал, а остальные четыре тысячи следовали за Агуду Ланом.

Пяти тысячам турок понадобилось всего несколько минут, чтобы восстановить самообладание, и ни один из них не запаниковал. Но это зрелище только заставило Ван Чуна улыбнуться. Независимо от того, насколько опытными и хорошо обученными были солдаты Агуду Лана, в глазах Ван Чуна они были любителями, хвастающимися перед мастером. Тюркская кавалерия Агуду Лана даже не смогла бы угнаться за Белыми Храбрецами, а тем более за кавалерией Ушана.

— Ли Сие, Хуан Ботянь, старейшина Фан, старейшина Ду, следуйте за мной. Все остальные разберитесь с тюркской кавалерией. Не отпускайте ни одного!

Глаза Ван Чуна мерцали, как острые мечи, когда он смотрел на Агуду Лана, все его тело взрывалось боевым умыслом. Сегодня он, наконец, может разобраться с обеими крупнейшими угрозами для Цыси. Даян Мангбан был уже мертв, оставив только Агуду Лана. После его убийства Ван Чун мог покинуть Цыси, не опасаясь неприятностей в тылу.

Румбл! Копыта стучали по земле, каждое столкновение, казалось, выдерживало вес в десять тысяч цщинь, толкая землю на грань разрушения. Ван Чун и Агуду Лан напали друг на друга так быстро, как только могли. Еще более пугающим было то, что ни один из них ничего не сдерживал, наращивая атаки, наделенные невообразимой силой.

— Огромное Небо, Искусство Земли!

— Великое Искусство Иньян!

Ван Чун прижался к спине своего коня, выпустив тентакли ореолов. Кроме того, после оснащения Кармической Боевой Брони Ван Чун немедленно использовал две высшие техники Великого Искусства Творения Неба Иньян. Бузз! Мир внезапно разделился на две части. светлые небеса и черная земля.

На границе между этими двумя областями проявились образы солнца и луны, превратившие Ван Чуна в могущественного бога, сошедшего с небес.

Румбл!

Ван Чун и его лошадь начали издавать сильную бурю, разрушительную энергию, обволакивающую их, и они, подобно метеору, направились к Агуду Лану.

— Бог Войны поднимает небеса, гора Санми!

Рев Агуду Лана эхом пронесся по небу, свет и тень пересеклись, а из его тела вырвалась ужасная энергия. Рооар! Хриплый и низкий крик, как рев бога, раздался в воздухе. Над ним появилось изображение огромного бога, одетого в полный доспех, с одной ладонью, простирающейся в небо, и тремя тяжелыми и массивными горами, появившимися вместе с ним.

Хотя это были только иллюзии гор, любой, кто видел их, чувствовал огромное давление, подсознательно дрожа от страха и поклонения.

Гора Санми!

Это было место Западно-тюркского каганата, место, где проживал Ишбара-каган. В тюркских легендах говорилось, что древние духи когда-то вели великую войну в небе над каганатом. Во время этой войны одна из божественных гор была сбита с небес, упав на землю, чтобы стать горой Санми, в настоящее время расположенной в Западно-Тюркском каганате.

Агуду Лан принадлежал к ветви имперского клана Западного тюркского каганата, и это — божественное искусство горы Санми — было одной из техник имперского клана, обладающих огромной силой и шокирующей летальностью. Это был один из высших приемов западных регионов, и поколения тюркских лидеров использовали его, чтобы покорить королевства западных регионов, заставляя эти маленькие королевства бояться гнева турок.

— Подходи!

Агуду Лан взревел, и вылетел в воздух, как статуя, взлетающая в небо, и яростно столкнулся с Ван Чуном.

Бум! Бум! Бум!

Когда они столкнулись в воздухе, вспыхнула фиолетовая струйка пламени, обвившая Агуду Лана. И все же выражение лица Агуду Лана оставалось диким, не обращая внимания на это пламя, и он без удержу сражался с Ван Чуном.

— Ли Сие, вперед!

В тылу у Хуан Ботяня был костюм из черной брони, и он бросился вперед, чтобы присоединиться к бою, Ли Сие был рядом с ним.

— Каменный генерал!

— Ореол бури!

Оба этих жестоких генерала довели свои силы до крайности, и их атаки с громовым грохотом нацелились на Агуду Лана. Тем временем старейшина Ду и старейшина Фан упали с небес с сокрушительным давлением, работая с остальными тремя, чтобы полностью окружить Агуду Лана.

Бум! Бум! Бум!

Агуду Лан, атакованный пятью людьми, сразу же занял оборонительную позицию. Пока шесть человек сражались, восемьсот тюркских воинов закончили кружить вокруг ямы и достигли ворот арсенала.

— Братья, это наш шанс! Лорд Маркиз и другие ставят под угрозу свою жизнь. Мы не можем лениться!

— Ублюдки! Эти турки-варвары действительно думают, что никто не знал об их тайных сделках? Убей их!

— Если вы хотите атаковать арсенал, сначала пройдите мимо нас!

У ворот Оружейной Палаты Цыси Сюй Кейи, Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чэнь Бин и другие офицеры стояли в очереди, а их мечи из стали Вутца сверкали в темноте.

Убью!

С глазами, сверкающими холодным светом, эти офицеры сразу же привели несколько сотен полностью вооруженных экспертов клана против восьмисот турок.

Свист!

Стальные мечи Вутц рассекли воздух, и большой тюркский конь и его всадник были сразу же разрублены на две части, выплеснув органы на землю. Но Сюй Кейи не остановился. С проворным прыжком он ударил еще одного тюркского воина.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. «Даган» — это название, используемое в тюркском каганате как офицерское звание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 829. Ожесточенная битва в Оружейной палате! (II)**

Шестьсот человек, которыx Сюй Кейи привел с собой, служили партнерами по обучению кавалерии Ушан. Они были настоящими элитами, сами были кавалеристами и знакомы со всей разнообразной тактикой и техникой, используемой верхом. Несмотря на то, что их было немного, они были чрезвычайно влиятельны и являлись экспертами в области кавалерии.

Они были умны и проворны, никогда не вступали в прямую конфронтацию с кавалерией, поэтому, несмотря на то, что турки их превосходили числом, они смогли избежать серьезных травм. Кроме того, такова была их сила, что они все были как Сюй Кейи, разрубая турок и их лошадей, доспехи и все их облачение, всего одним ударом!

Свист! Свист! Свист!

Мечи из Стали Вутц рассекали тьму, разыгрывая жуткий танец смерти, раздавался лишь звук острых граней, пронзающих плоть и стук тел, ударяющихся о землю.

— Аааах! — Трупы покрыли землю перед Оружейной Палатой Цыси, и крики начали заполнять воздух.

— Распределите масло! Используйте масло, чтобы справиться с ними!

— Зажгите огонь! Сожгите этих Танцев до смерти!

У турок не было недостатка в сообразительных и умных солдатах, и восемьсот воинов быстро начали открывать кожаные сумки и бросать их в воздух, опрыскивая людей Сюй Кейи арабским маслом. Тем временем другие турки уже готовили огонь. Со свистом они зажгли его и бросили в сторону масла.

— Вы сошли с ума! Это масло предназначалось для уничтожения Оружейной Палаты Цыси!

— Для этого уже слишком поздно! Если мы не убьем их, мы все здесь умрем!

Один турок пытался остановить своих товарищей, но его быстро отрезали. Огни маленьких тлеющих углей летели к людям Сюй Кейи. Но будучи в нескольких футах от них, они были заблокированы невидимой энергетической стеной, появившейся в воздухе, и не дающей приблизиться к Танцам.

— Царство Глубокого Бойца!

Восемьсот турок почувствовали, что их сердца похолодели. Эксперты Царства Глубокого Бойца в области боевых искусств были окружены прочными барьерами звездной энергии, поэтому арабской нефти было бы очень трудно представлять для них угрозу.

— Хммм, вы только сейчас это осознали? — Усмехнулся Сюй Кейи. — Все, слушайте мой приказ! Убейте их всех!

После этого приказа были зарублены еще несколько десятков тюркских воинов. Но в то время как последовало это интенсивное сражение, никто не заметил группу тюркских солдат, незаметно работающих в битве и направляющихся к воротам. Однако около одного чжана от ворот они заметили что-то странное. Независимо от того, куда они пошли, турки всегда возвращались к своему первоначальному месту.

Ворота Оружейной Палаты Цыси, находящиеся на расстоянии одного чжана, казались в другом времени и пространстве. Как бы они ни старались, они не могли подобраться близко.

— Что происходит? Почему мы не можем туда попасть?

— Какие духи здесь работают? Как мы сюда попали?

— Какое злое искусство использовали те Танцы! Это слишком странно!

— Не беспокойся об этом! Просто гоните на лошадях во весь опор!

— Ах! Я ударился о стену!

Турки почувствовали, что их волосы встали дыбом. Они использовали всевозможные методы, чтобы попытаться проникнуть в арсенал, но врата продолжали стоять, и к ним невозможно было приблизиться. Воины тюркской степи были настоящими солдатами, и даже если бы их головы упали на землю, они никогда не поморщились бы, но эта ситуация была просто слишком странной и ее невозможно было понять здравым смыслом.

Они использовали всю свою силу, но ничто из этого не имело никакого успеха.

Хм, арсенал — это такая важная вещь, так вы действительно думали, что мы ведлим только шестьсот солдат, чтобы разобраться с вами?

Сюй Кейи только что расправился с очередным тюркским воином, когда услышал эти комментарии, и он не мог удержаться от разговора с самим собой. Маркиз был богом планирования, и уже принял меры против всех стратегий Агуду Лана. В конце концов, Оружейная Палата Цыси не была игрушкой, и ее нельзя было оставить без защиты.

Старейшина Фан и Старейшина Ду установили иллюзорную стройку перед воротами Оружейной Палаты Цыси. Издалека все выглядело бы нормально, но по мере приближения к ним они попадали в формирование и выезжали в другое место, в результате чего турки постоянно сталкивались со стенами. «Ворота», которые они видели, вообще не были настоящими воротами.

И даже если бы они использовали чистую силу, чтобы прорваться, они впали бы в еще одно сбивающее с толку образование. Под влиянием этой формации то, что они считали линейной атакой, фактически привело их к отклонению от курса. Сюй Кейи понятия не имел, как этим старейшинам удалось это осуществить, но он попросил старейшину Ду и старейшину Фана позволить ему однажды попробовать преодолеть формирование. В тот день Сюй Кейи вышел с опухшим лицом, его глаза были не сфокусированы, а голова кружилась, а остальную часть дня его мучила рвота.

Эти тюркские кавалеристы были слабее его, поэтому было бы странно, если бы им действительно удалось найти ворота.

— Братья, пошли! Убейте всех этих турок и дайте им понять силу Тана! — Крикнул Сюй Кейи.

Он снова взял на себя инициативу, его стальной меч Вутц еще раз разрубил лошадь с головы до копыт. Кланг! Как раз в тот момент, когда Сюй Кейи собирался убить своего двадцатого турка, раздался металлический свист, и странная золотая сабля ударила по тыльной стороне меча из стали Вутц, отбросив его и не дав убить еще одну лошадь.

— Специалист! — Сюй Кейи закричал в тревоге, а его глаза широко открылись. Тот, кто мог точно поразить тыльную сторону своим мечом, атакуя на такой высокой скорости, определенно не был обычным воином.

— Ты, негодяй, твой противник — я! Не запугивай этих малышей!

Сверху раздался ледяной голос, говорящий на неловком Хане. Сюй Кейи поднял голову и увидел злого тюркского полководца, одетого в волчьи доспехи и свирепо уставившегося на него. По сравнению с окружающей тюркской кавалерией он был как журавль среди кур, его сила явно была на уровень выше остальных.

— Ха, как интересно. Если хочешь драться, тогда подходи!

Сюй Кейи засмеялся, восторженно схватил свой меч обеими руками и внезапно разразился шквалом атак, направленных на тюркского полководца. Через несколько секунд Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чэнь Бин и другие офицеры встретились со своими противниками.

Клангклангкланг! Мечи мерцали и мерцали в темноте, и обе стороны сражались. рев, крики и ржание создавали единый диссонирующий гул. Тем временем близлежащая штаб-квартира протектората Цыси оставалась тихой и мрачной, как будто все внутри молча согласились вести себя так, будто ничего не слышали.

В то время как сторона Сюй Кейи оказалась в безвыходном положении, сторона Ван Чуна была полностью в порядке…

Игого!

Румбл!

Боевой конь за боевым конем падал на землю, звуки их падений разносились по всему полю боя. Двести сорок солдат под командованием Агуду Лана не сразились с кавалерией Ушана, разваливаясь на куски перед лицом Стрелы. В одном столкновении погибло более восемнадцати сотен солдат, что заставило сердце Агуду Лана кровоточить и беспокоило его больше, чем его собственная ситуация.

Это был набег, а не настоящая битва, поэтому Агуду Лан не собрал всю свою силу, только свою элиту. Несмотря на это, пять тысяч было довольно большой силой для рейда. Однако Агуду Лан никогда не ожидал, что его доверенные элиты будут настолько бессильны против Ван Чуна.

Хотя он знал, что Белые Храбрецы Даяна Мангбана были полностью уничтожены в битве за треугольный разрыв, только после настоящего сражения с этими Танцами, он понял, с чем столкнулся Даян Мангбан.

Слишком мощные! Слишком мощные! Только элитная армия Кагана Санми, Армия Бога Волка и Армия Золотой Палатки могли бы сравниться с ними!

Агуду Лан почувствовал, как буря пронеслась в его голове, сметая шок и суматоху. Он знал, что эти несколько тысяч кавалеристов Города Стали Ушана были могущественными, но не настолько могущественными. Это было не то, с чем его солдаты могли справиться. Если это продолжится, все его люди будут уничтожены.

— Отступление! Быстро! Все солдаты уходят!

Агуду Лан был взбешен и встревожен. Его дантянь взорвался, отбросив пятерых нападающих, и издал пронзительный свист. Фвиит! Звук прошел глубоко во тьму.

— Аууу! — Отвечал скорбный волчий вой, и в одно мгновение все больше и больше волчьих воев начинало звучать в унисон.

Волчья стая! Этот Агуду Лан привел волков!

Ван Чун услышал вой приближающейся волчьей стаи, и на мгновение его глаза вспыхнули. Турки были самыми уникальными противниками Великого Тана на границе. Помимо обычных солдат, они также часто приводили много волков.

Хотя волка нечего бояться полностью вооруженному солдату, все менялось, как только количество волков достигало определенного уровня. Таким образом, фактически сражаясь с турками, нельзя было просто отделаться подсчетом количества солдат с обеих сторон, и это вызвало головную боль у многих солдат на северной границе.

Хотя Ван Чун был великим маршалом мира, к тому времени, когда он поднялся на эту должность, сила Великой Степи полностью ослабла, и у него не было возможности сразиться с ними. Таким образом, сейчас он впервые увидел волчьи стаи, использовавшиеся в реальной битве.

— Ха, похоже, ты подготовился довольно хорошо. К сожалению, это все равно бесполезно! — Усмехнулся Ван Чун. Если Верховная Кавалерия Ушана не смогла даже справиться с волчьей стаей, то их репутация была бы поистине потрачена впустую.

Бум! Как раз в то время, когда Агуду Лан собирался бежать, Ван Чун бросился вперед и присоединился к старейшине Фану, старейшине Ду, Ли Сие и Хуану Ботяню, чтобы быстро вернуть его обратно.

Ван Чун засмеялся и сказал:

— Ха-ха, лорд Ябгу, я не соглашался на это, так почему вы так спешите уходить? Ваш визит настолько редок, что вы должны остаться на ночь. В конце концов, я даже сделал для вас деревянную стелу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 830. Смерть Черного Волка Ябгу!**

— Ублюдок!

Глаза Агуду Лана вспыхнули яростью. Ван Чун был всего лишь молодым человеком, который недавно стал немного известным в Великом Тане, но он был Ябгу, который служил туркам в течение десяти с лишним лет. Основываясь исключительно на возрасте, его можно считать дядей Ван Чуна. Даже Фуменг Линча должен был оказать ему немного уважения, так что он не мог смириться с тем, что с ним играет простой младший.

— Могу ли я уйти, или нет, я убью тебя сегодня!

Волны жгучей энергии начали подниматься из тела Агуду Лана. Он отбросил любые мысли об отступлении и начал использовать самую сильную технику божественного искусства на горе Санми.

— Гора Санми падает. Царство Божье спускается!

Массивное изображение горы Санми проявилось в воздухе, источая ауру бесконечного веса. А над горой Санми была массивная фигура, внушающая первобытный страх, спускаясь с небес.

Гора Санми пала, а божественное царство спускалось!

Согласно мифам о Великой Степи, когда гора Санми упала с божественного царства во время войны богов, это вызвало бедствие в степи, ужасный апокалипсис для турок.

Румбл!

Агуду Лана окружала свирепая аура, его тело начало раздуваться, и он превратился в бога. Собрав все свои силы, он увернулся от старейшины Фана, старейшины Ду, Ли Сие и Хуан Ботяня. На ятаган в его руке внезапно наложилось изображение горы Санми, которым он ударил по голове Ван Чуна, и его удар, казалось, заключал в себе всю силу божественного царства.

Перед лицом всего этого Ван Чун бесстрашно улыбнулся. Хотя он все еще был слабее, чем Агуду Лан, он обладал внушительными защитными способностями в Кармическом Боевом Доспехе и его совершенствовании Святого Бойца, поэтому атака Агуду Лана была гораздо менее эффективной.

— Ха-ха, давай!

Ван Чун не пытался увернуться, собирая всю энергию в своем теле и атакуя Агуду Лана, как метеор. За мгновение до их столкновения из тела Ван Чуна вспыхнуло фиолетовое пламя воспламенителя звездной энергии. Это фиолетовое пламя возникло из-за Силы Лу У и имело немыслимый эффект против экспертов боевого искусства.

Ван Чун использовал этот ход во время битвы за треугольный промежуток, чтобы привести Даяна Мангбана к 4 или 5 ярусу царства Святого Бойца. Это было бы столь же эффективно против Агуду Лана.

Но только когда Ван Чун был готов к столкновению с Агуду Ланом, бабах! Раздалась вспышка света и холодный порыв ветра, а затем Агуду Лан исчез. Когда Ван Чун смог понять ситуацию, он понял, что Агуду Лан пытается бежать.

Эта энергичная решимость, эти героические слова, эта готовность сражаться до самой смерти, были только частью стратегической дымовой завесы, чтобы он мог сбежать.

— Хахаха, Агуду Лан, я действительно переоценил тебя. Но ты и правда думаешь, что сможешь сбежать?

Вместо того, чтобы быть потрясенным, Ван Чун был слишком счастлив увидеть это зрелище. Генерал, который продолжал пытаться бежать, мог использовать только семьдесят процентов своей силы. Он был немного удивлен, что Агуду Лан слишком сильно смотрит на него свысока, если думает, что сможет сбежать, не заплатив за это.

— Старейшина Фан, Старейшина Ду! — Немедленно крикнул Ван Чун.

— Да, лорд маркиз!

У старейшины Фана и старейшины Ду были мрачные выражения лица, они готовились именно к этому моменту. Бум! Когда Агуду Лан повернулся, чтобы бежать, один из старейшин немедленно ударил одну из окружающих скал вдали.

— Что это?

Агуду Лан смог увидеть какой-то черный объект краем глаза, и неуверенно бросил на него осторожный взгляд. Когда он увидел, что это камень, его внезапно охватило неописуемо странное чувство.

Что делает этот паренёк?

Агуду Лан был старожилом западных регионов, но он никогда не видел ничего настолько странного. Но не было времени думать, и, поскольку этот камень не был направлен в его сторону, он отбросил этот вопрос и продолжил бежать.

Ван Чун только ухмыльнулся, даже не пытаясь преследовать его. Агуду Лан, возможно, был Черным Волком Ябгу, но его опыт все еще был немного поверхностным. Мало того, что он не знал, что это было одно из иллюзорных и сбивающих с толку образований Центральных Равнин, он, очевидно, никогда не слышал о них.

Установлен! Ван Чун мысленно крикнул, наблюдая, как большой камень упал на землю. Румбл! Окружающая территория начала дрожать, и пыль взлетела в небо, превратившись в саван, ограждающий все стороны. Агуду Лан, который к тому времени уже почти пробежал двадцать чжан, был немедленно заслонен этой стеной пыли.

Прозрачный путь перед ним мгновенно исчез, и все вокруг него стало туманным и тусклым.

— Фигово!

Застигнутый врасплох, Агуду Лан не мог не вскрикнуть от тревоги. Но он не мог позволить себе ни малейшего промедления, и в тот момент, когда опустилась стена пыли, Агуду Лан приложил всю звездную энергию в своем теле, взрывным образом ускоряясь, врезавшись, как метеор, в стену в надежде, что сможет прорваться.

Румбл! Небеса и земля задрожали, но Агуду Лан не врезался в стену, как он ожидал. Напротив, это могущественное столкновение вызвало цепь неожиданных изменений. Мир повернулся перед его глазами, как вращающаяся каменная плита, унося с собой Агуду Лана.

Что здесь происходит?

Агуду Лан мог быть Черным Волком Ябгу, известным во всех западных регионах, но эта проблема, которую нельзя было объяснить здравым смыслом и которую нельзя было решить с помощью силы, все еще вызывала у него панику и страх. Румбл! После того, что казалось секундой и вечностью, все наконец остановилось.

— Черный Волк Ябгу, я долго ждал!

Этот знакомый голос с оттенком смеха прозвучал в его ушах. Глаза Агуду Лана расширились, и когда он увидел Ван Чуна, Ли Сие, Хуан Ботяня и странно одетых старейшин Фана и Ду, его сердце упало, словно камень.

Агуду Лан знал, что в этот раз ему не удастся сбежать!

— Огромное Небо, Искусство Земли!

— Великое Искусство Иньян!

— Ореол бури!

— Каменный генерал!

С Агуду Ланом, депонированным перед ними отрядом, Ван Чун, Ли Сие, Хуан Ботянь, Старейшина Фан и Старейшина Ду использовали свои сильнейшие атаки, вызвав бурную атаку на Ябгу.

......

Аууу!

За пределами формирования тысячи черных волков запрыгали в воздухе, обнажив зубы, и атаковали кавалерию Ушана. Каждый кавалерист Ушана имел дело с тремя или четырьмя из этих больших волков, которые одновременно атаковали задние конечности, низ живота и всадника. Другие кавалеристы были бы заняты борьбой с этими волками, но кавалерия Ушана Ван Чуна была хорошо обучена и сильна, их сильным преимуществом было молчаливое сотрудничество.

Свист! Свист! Свист!

Копья и мечи двигались так же быстро, как молнии. Каждый удар были жестокими и точными, всегда нацеливаясь в голову или сердце этих волков. Одного удара было достаточно, чтобы немедленно покончить с жизнью одного из этих больших и могущественных зверей.

Кавалерия Ушана работала вместе, чтобы убить черных волков, при этом три кавалериста объединялись и работали вместе, чтобы убить пять или шесть волков в мгновение ока. Независимо от того, сколько там было волков, кавалерия Ушана была похожа на скалы, высовывающиеся из океана, твердые и устойчивые, независимо от того, сколько волн волков обрушилось на них. При таком взгляде воины тюркских степей дрожали от страха.

Степные волки никогда не были основной боевой силой турок, поэтому никто никогда не надеялся, что волки смогут выиграть битву. Но эта волчья бойня, это молчаливое сотрудничество без посторонних действий было выражением крайней бессердечности и решимости, которых никогда не видели тюркские воины.

— Бежим! Мы им не подходим.

— Нет! Лорд Ябгу исчез. Они использовали какую-то злую технику, чтобы заключить в тюрьму лорда Ябгу. Мы должны спасти его!

В то время как некоторые из тюркских воинов были запуганы жестокостью и эффективностью кавалерии Тана, другая группа тюркских воинов безумно рвалась к тому месту, где Агуду Лан был несколько минут назад! Фвиит! Тюркский командир свистнул, немедленно вызвав несколько сотен волков, чтобы те последовали за ним в этом нападении.

— Хммм, никто не должен думать о спасении этого тюркского Ябгу сегодня. Раз они ищут смерти, просто убейте их всех!

Сотник кавалерии Ушана протянул свое копье, а его глаза излучали острый и холодный свет.

— Убьююю!

Этим приказом командир из ста человек возглавил атаку, а сотня кавалеристов Ушана уже собралась за ним в небольшую стрелковую свиту. Аууу! Волки завыли, и кавалерия Ушана прошла сквозь них, оставив после себя хаос. Ни волк, ни турок не смогли противостоять их могуществу.

— Атакуем!

Другие кавалеристы Ушана воспользовались этим шансом и начали преследовать противника. Лошади ржали, и в темноте сверкало оружие. Свишсвишсвиш! Мечи пронзили плоть, и тюркские воины закричали. их штабелями валили на землю. После нескольких атак осталось менее тысячи человек Агуду Лана.

— Бежим! Это не люди! Бежим!

При виде этого оставшаяся кавалерия потеряла решимость и рассеялась, как бегущие звери. Тем временем, в формировании, организованном Старейшиной Фаном и Старейшиной Ду, Звездная Энергия загрохотала, и всевозможные техники и боевые искусства столкнулись в бушующей атаке, и битва достигла кульминации.

— ААааах!

Крик пронзил ночь, и, как раскат грома, разнесся по всему Цыси. Через несколько мгновений крик внезапно прекратился. Внутри формирования все замолчали, и битва наконец подошла к концу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 831. Сокрушительная победа!**

— Уф!

Внутри формирования Ван Чун медленно откинул руки назад и глубоко вздохнул. Ван Чун почувствовал, как его тело кипит, и последний поток энергии бригадного генерала Святого Бойца вошел в его тело, подняв его с уровня 1 боевого уровня на уровень 2, в конечном итоге подтолкнув его к уровню 3.

— Этого не должно быть. Что это за злое искусство?

До него донесся слабый голос, как будто бы на краю смерти. Тело Агуду Лана сморщилось, оставив после себя лишь слой кожи, висящий на каркасе костей. Но даже в этом ужасном состоянии Агуду Лан еще не был мертв, его взгляд был прикован к Ван Чуну.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян, высшее злое искусство Центральных Равнин!

Ван Чун улыбнулся, встав, и ответил на последний вопрос Агуду Лана.

— Злое Искусство, Злое Искусство… так вот оно что!

Глаза Агуду Лана расфокусировались, и последний луч света в них исчез, как мерцающая свеча, потухшая от ветра. Бац! Его тело наклонилось и ударилось о землю.

«Поздравляем пользователя с убийством Агуду Лана и устранением другой серьезной угрозы для Цыси. Кроме того, со смертью Черного Волка Ябгу, крупного события, курс Западно-Тюркского Каганата был изменен. Пользователь награжден 2000 очками энергии судьбы!»

«Поздравляем пользователя с тем, что он спас миссию „Боевые кони Великого Тана“ и избежал наказания за провал миссии!»

В этот момент в его голове зазвучал голос Камня Судьбы, и на лице Ван Чуна появилась улыбка. 2000 очков Энергии Судьбы, которые он получил за убийство Агуду Лана в сочетании с его предыдущими наградами, означали, что он теперь накопил 4670 очков Энергии Судьбы.

Я могу обменять их еще на один набор наград от Камня Судьбы! — Тихо сказал себе Ван Чун.

Ван Чун постепенно начал понимать, что лучший способ получить Энергию Судьбы — убивать необычайно могущественных и влиятельных врагов. Эти люди часто были связаны с судьбой своих империй, и их убийство привело бы к награде за изменение хода истории.

Но я все еще должен копить Энергию Судьбы на данный момент. Когда я буду нуждаться в ней в будущем, я смогу обменять ее на некоторые невероятно сильные способности! — Решил Ван Чун.

Во время битвы за треугольный промежуток Ван Чун потратил большую часть своей Энергии Судьбы на Кармический Боевой Доспех, и он постепенно начал ощущать награды, предлагаемые Камнем Судьбы. У Камня Судьбы было достаточно ценных сокровищ для обмена, которые могли бы сыграть чрезвычайно влиятельную роль в битве с элитными экспертами, но эти сокровища имели огромную цену. Тем не менее, все эти сокровища стоили своей цены, и были тем мощнее, чем больше энергии Судьбы они стоили.

— Старейшина Фан, Старейшина Ду!

Ван Чун повернулся к двум старейшинам Ушана, и те начали делать движения руками, испуская импульсы звездной энергии. Земля задрожала, и окружающие стены пыли быстро рассеялись, обнажая Оружейную Палату Цыси. Земля была покрыта трупами и орошена реками крови, которые не могла скрыть даже тьма. В воздухе пахло острым запахом крови.

Ван Чун едва покинул границу формации, когда подошел окровавленный разведчик, несущий копье.

— Лорд Маркиз, битва уже завершена. Турки были разбиты, и только четыреста или пятьсот человек смогли бежать. Кроме того, нам удалось взять некоторых из них в плен. Как мы должны обойтись с ними?

— Если они сбежали, забудем об этом. Нет необходимости преследовать их. — Равнодушно сказал Ван Чун. — Что касается пленников, приведите их всех с собой. Кроме того, скажите всем, чтобы они были готовы выступать.

Он был очень доволен результатами этой битвы. Земля была покрыта трупами, но большинство из них принадлежало туркам и их волкам. Потери кавалерии Ушана были крайне ограничены, причем большинство получило только легкие ранения.

Сюй Кейи подъехал на лошади и крикнул:

— Лорд Маркиз! Кажется, что люди из протектората Цыси наконец пришли. Должны ли мы встретиться с ними и передать им дело?

Ван Чун проследил за взглядом Сюй Кейи и вдалеке увидел свет факелов. Факелы приближались, сопровождаемые грохотом копыт. После всего этого времени протекторат Цыси наконец среагировал. Некоторые люди пришли посмотреть, что происходит, но, судя по звуку копыт, их было не очень много.

— Забудьте об этом. Сейчас не время встречаться с ними. Сообщите всем, что мы скоро уезжаем. Что касается арсенала, давайте оставим его на них.

— Да, лорд маркиз!

......

Ван Чун и его пять тысяч кавалеристов Ушана быстро ушли, не дожидаясь прибытия людей из протектората Цыси. Вскоре после того, как они ушли, появился свирепый командир Цыси вместе с двумя тысячами солдат. В свете своих факелов они увидели ужасное поле битвы, и отшатнулись в шоке, некоторые из них ужасно побледнели и, видимо, вот-вот должны были вырвать.

— Как грозно. Посмотрите на символ на их доспехах, голова волка. Это знак тюркского воина. Все они были настоящими солдатами!

— Если я правильно помню, эти люди считались элитой под командованием легендарного Черного Волка Ябгу. Эти парни наслаждаются своими скрытными атаками. В ходе последней их операции протекторат потерял более тысячи человек, и даже несколько генералов-ветеранов. Я не думал, что они здесь умрут!

— Это слишком отвратительно. Просто посмотрите на их раны! Второй нет. Как мог бы кто-то быть таким сильным, чтобы сделать это? Только одна мысль об этом заставляет меня дрожать!

— К счастью, эти люди пришли нам на помощь. Если бы они были вместе с турками, мы бы уже были мертвы!

Все солдаты чувствовали, как в страхе бьются их сердца, пока они изучали жалкое состояние тюркских трупов. Их кровь все еще была теплой, что указывало на то, что они были убиты совсем недавно. Уровень силы, способной осуществить такой подвиг, заставил их кровь замерзнуть. До этого никто не осмелился бы поверить, что такая мощная сила существовала в Цыси.

— Что ты нашел?

Тем временем, жестокий командир Ху из протектората Цыси стоял в месте, невидимый, и говорил тихим голосом с гримасой на лице.

Разведчик Ху опустил голову. Подумав несколько минут, он поднял голову и предложил осторожную оценку.

— Все еще не слишком ясно, но, похоже, это были люди из стального города Ушана. В Цыси они единственные, кто обладает такой силой.

— Милорд, они не должны быть далеко. Вы желаете преследовать их?

Командир Ху подумал несколько минут, а затем покачал головой.

— Не нужно!

— Этот человек в настоящее время находится под запретом в Цыси. Никому не позволено небрежно приближаться к нему. Давайте не будем вызывать катастрофу на свои головы. Быстро очистите это место.

— Да, Милорд!

......

Пройдя несколько сотен ли, силы Ван Чуна вернулись в Город Стали. Это был период Чоу, и небо было все еще темным, город все еще находился в безмолвном сне. Но в этот момент ворота в город были открыты, и у ворот ждала нежная фигура в белом, верхом на белом коне, улыбающаяся фея, спустившаяся с небес. (TN. Период Чоу длится с 1 до 3 часов ночи.)

Великолепные глаза Сюй Цицинь вспыхнули, когда она увидела Ван Чуна. Она немедленно направила лошадь вперед, слегка подняла голову, и гордо потребовала:

— Ну как? Мой план не был плохим, верно?

— Ха-ха, конечно. Ведь это был твой план.

Ван Чун не мог не разразиться смехом, увидев гордую фигуру Сюй Цицинь. Они понимали друг друга и знали, что речь идет о письме, которое вызвало Агуду Лана. Письмо было подделано, но содержание было реальным. Второй брат Ван Чуна Ван Бэй действительно был освобожден из имперской тюрьмы, но вскоре после того, как он вышел, он перенес приступ синдрома Берсеркера посреди улицы и случайно врезался в карету Принцессы. Однако Ван Бэй не убивал Принцессу и не участвовал в какой-то бессмысленной бойне среди бела дня. Напротив, как раз, когда он собирался потерять свою рациональность, Ван Бэй внезапно сумел себя контролировать.

Такого никогда раньше не было.

После этого случая Ван Бэй написал письмо Ван Чуну, в котором сообщалось, что он скоро прибудет в Ушан, чтобы помочь ему покорить западные регионы.

Эта новость была как музыка для ушей Ван Чуна.

Это письмо прибыло в руки Ван Чуна несколько дней назад, но, когда Сюй Цицинь увидела его, она подумала о том, чтобы использовать его для обмана Агуду Лана, чтобы он ослабил свою бдительность и начал операцию раньше, чем планировалось. Агуду Лан был действительно очень осторожным человеком. Даже после подтверждения того, что Ван Чун покинул Песчаный Проход и подался в направлении столицы, он стал собирать информацию, чтобы подтвердить правдивость инцидента с участием Ван Бея.

Но в то время, как злодеи могли вырасти на один фут, праведники выросли бы на чжан. В конце концов, Агуду Лан все еще проигрывал Ван Чуну и Сюй Цицинь, что закончилось атакой Оружейной Палаты Цыси, все его совершенствование стало достоянием Ван Чуна.

— Но не будь небрежным. Не позволяй кому-нибудь украсть лавры твоей победы, как в битве за треугольный разрыв. — Упрекнула его Сю Цицинь. — Подготовь мемориал двору. Тебе нужно получить хотя бы небольшую награду за твои усилия.

— Ха-ха, ты знаешь, что меня это не волнует, но то, что ты говоришь, разумно. Я оставлю упаоминание о тебе в мемориале.

Ван Чун улыбнулся, махнул рукой, и быстро повел своих людей обратно в Город Стали.

Флапфлап!

Некоторое время спустя птица-курьер полетела в темное небо, быстро исчезая в направлении столицы.

......

Прошла ночь, и ранним утром Ван Чун только что закончил есть миску ласточкиного гнезда, когда дверь в комнату внезапно с треском открылась.

Сюй Кейи вошел в комнату и крикнул:

— Лорд Маркиз, проблема!

— Что случилось?

Ван Чун положил кашу и нахмурился. Сюй Кейи и другие должны были знать о правилах, которые он установил. Если что-то не было особенно срочным, было запрещено вторгаться в его комнату в этот час.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 832. Пленный тюркский четвертый Принц?!**

— Этo невероятно! Лорд Маркиз, вы помните тех пленников, которых мы взяли прошлой ночью? — Сказал Сюй Кейи, и его лицо покраснело от волнения.

— Я знаю, что с ними не так? — Несколько смущенно ответил Ван Чун. После вчерашнего большого сражения он вспомнил сообщение о том, что они взяли пленных, но не понимал, что в этом такого особенного.

— Лорд Маркиз, на этот раз мы поймали большую рыбу! Среди этих пленников есть Принц Западно-тюркского каганата, а это самый любимый Четвертый Принц Ишбара-Кагана, потомок Хатуна! Агуду Лан привел его на этот раз, чтобы получить некоторые заслуги для себя и дать Ишбару Кагану возможность присвоить ему официальное звание. Он не думал, что в конечном итоге проиграет и Принц будет пойман!

Сюй Кейи так торопился говорить, что едва дышал.

— Ах?!

Встревоженный, Ван Чун немедленно встал.

В Восточном и Западно-Тюркском каганатах статус Принца был даже выше, чем в Центральных Равнинах. Причина была очень проста. у двух тюркских каганатов не было трех дворцов и шести дворов, поэтому у них также не было столько Принцев и Принцесс. Принц, который был потомком Хатуна и был любим Ишбаром Каганом, имел просто невообразимый статус в Западно-Тюркском Каганате.

Ван Чун никогда не думал, что, имея дело с Агуду Ланом, он еще и захватит Принца Западно-Тюркского Каганата.

......

— Лорд Маркиз, этим утром, мы вывели пленников прошлой ночи, чтобы допросить их, и узнать, знают ли они что-нибудь полезное о западных турках. Но вдруг заметили, что один из пленников выглядел немного не в себе. Он был одет в очень роскошную одежду, не похожую на одежду обычного солдата, и у него был другое поведение. он был совсем не похож на солдата, но был человеком очень высокого статуса и торчал, как больной большой палец среди других пленников.

Хотя Сюй Кейи и сообщил Ван Чуну об этом, обнаружил тюркского Принца Чэнь Бинь. В тюрьме под Гродом Стали собрались Ли Сие, Хуан Ботянь, Стальной Город, Су Шисюань и даже старейшины Фан и Ду, все они слушали объяснения Чэнь Биня.

— Я сразу почувствовал, что что-то не так, поэтому нашел кого-то, кто знал тюркский язык и привел к ним. Я не предполагал, что он окажется тюркским Принцем. Я все еще не был уверен, поэтому подумал немного и решил дать посмотреть на него Хулайэгу. Он очень социально активен, у него есть знакомые на всех уровнях общества, поэтому я полагал, что он должен быть знаком со всеми членами тюркского имперского клана. Когда Хулайег прибыл, он сразу узнал Тюркского Четвертого Принца!

— М-м.

Ван Чун кивнул, глядя в маленькое окошко камеры, в шести футах от земли. Четвертый Тюркский Принц был молодым человеком двадцати одного года или около того. Его одежда была грязной после вчерашнего сражения, но все еще можно было увидеть, что это была чрезвычайно великолепная тюркская одежда.

Он действительно является членом тюркского императорского клана! — решил Ван Чун, увидев пылающие солнца и воющих волков, вышитых на одежде юноши. Хотя Ван Чун редко общался с тюркскими имперцами, он знал, что турки считали солнце священной горой, которая служила одним из их предметов поклонения наряду с волками. Это были символы, которые могли использовать только императорские семьи тюркских каганатов, свидетельство их почитаемых родословных.

Румбл!

Без малейшего колебания Ван Чун открыл дверь камеры и вошел внутрь.

— Не надо, не убивай меня… Я тюркский Принц! Я могу дать тебе много денег! Не убивай меня!

Молодой Принц, казалось, был очень встревожен при открытии камеры, и немедленно свернулся в дрожащий шар. Этот молодой тюркский Принц был фактически тюркским юношей, который пришел с Агуду Ланом.

— Мм?

Увидев испуганное поведение этого тюркского Принца, Ван Чун слегка нахмурился.

— Лорд Маркиз, этот парень кажется трусом. Вероятно, потому, что бойня прошлой ночью, она напугала его до безумия. — Прошептал Сюй Кейи в уши Ван Чуна.

Ван Чун обдумал это несколько секунд, а затем кивнул. В битве прошлой ночью кавалерия Ушана обращалась с этими тюркскими элитами так, будто резали дыни, легко их сокрушая. Говорили, что турки были естественными воинами с жестоким нравом, но этот тюркский Принц вырос на горе Санми, посреди двора Кагана. Вероятно, можно было подсчитать количество сражений, которые он испытал, на пальцах одной руки, и из тех, что он пережил, это, вероятно, было в тылу и в ситуациях, когда турки имели преимущество.

Убийство четырех-пяти тысяч тюркских воинов, словно свиней, было, вероятно, тем, чего он никогда раньше не видел. Эта сцена, вероятно, отныне будет сниться ему в кошмарах.

Ван Чун присел на корточки и спросил:

— Ты сказал, что можешь дать мне много денег?

Молодой тюркский Принц был сначала ошеломлен, что этот вопрос задавался на тюркском языке, но быстро пришел в себя.

— Совершенно верно! Независимо от того, сколько это денег, я могу дать их вам. Жемчуг, агаты, золото… мой имперский отец и имперская мать определенно согласятся.

Ван Чун засмеялся.

— Хахаха, мне не нужны ни жемчуг, ни агаты. Что касается золота, сколько у вас, турков, может их быть, и сколько ваш имперский отец и имперская мать захотят дать за тебя?

Тюркский Принц был ошеломлен. В отличие от других империй, тюрки не имели развитой торговли и не были богаты товарами и ресурсами. Это означало, что даже если бы у турок было много богатства, они не могли бы использовать его, чтобы массово покупать вещи, как им было угодно.

Другими словами, богатство турок имело ценность только при совершении сделок с другими империями. Не все турки заботились о накоплении огромного богатства, и такие люди, как Хулайег, составляли очень небольшое меньшинство в обоих каганатах. Кроме того, в тюркских степях не было найдено золотых приисков, так что даже собранное золото обоих каганатов не было значительным.

Таким образом, было очень трудно сказать, пожелает ли Ишбара Каган заплатить золото за Принца. В конце концов, золото Восточного и Западно-Тюркского Каганатов использовалось для покупки предметов роскоши, чтобы делиться ими между всеми дворянами и имперскими клановыми людьми.

— Хахаха…

Увидев ошарашенное выражение лица Принца, Ван Чун от души рассмеялся и начал вставать на ноги. Смех испугал Принца, и его тело начало дрожать.

— Подожди! Подожди… Я знаю, что тебе нужны боевые кони! — вдруг заорал тюркский Принц. — Я могу дать вам много боевых коней! В нашем Западно-Тюркском каганате есть лучшие боевые кони Великой Степи! Я могу дать вам столько, сколько вам нужно…

Но Ван Чун сделал вид, что не слышит. Покачав головой, он отвернулся и вышел из камеры с испуганным взглядом Принца за спиной. Когда дверь в камеру закрылась, тюркский Принц, казалось, был поражен молнией, лицо его побледнело, и он упал на землю.

Ван Чун едва вышел из камеры и повернул за угол, когда к нему присоединилась слегка пухлая фигура, скрытая и явно скрывающаяся от чего-то.

— Э? Милорд, почему вы не с ним не согласились? Четвертый Принц имеет очень высокий статус в Западно-Тюркском каганате. Хотя у него не так много золота, если вы хотите боевых коней, Ишбара Каган определенно согласится на сделку. В степи есть правило, что если дворянина берут в заложники, все дворяне потратят деньги, чтобы заплатить выкуп, а это Принц!

— Я знаю. — Равнодушно сказал Ван Чун, даже не взглянув на Хулайэга.

— Ты знаешь?

Хулайег был ошарашен. Он знал, что Ван Чун остро нуждался в боевых лошадях, и Ван Чун, вероятно, согласился помочь ему, в первую очередь, из-за трехсот тысяч боевых лошадей на кону. Но с этим прекрасным шансом перед собой, Ван Чун фактически отказался от него, и это действие он посчитал необъяснимым.

— Но почему?

— Я уже решил позволить тебе разобраться с этим вопросом.

Ван Чун улыбнулся и похлопал изумленного Хулайэга по плечу, прежде чем уйти. Тем временем Хулайег казался пригвожденным к полу, его губы дрожали, а разум оставался пустым. Через некоторое время он, казалось, наконец-то понял. Его глаза стали яркими, его лицо стало ликующим, и он испустил взволнованный рев.

— Замечательно!

......

За несколько тысяч ли к северо-западу от Цыси, через обширную тюркскую степь и на крайний север вырисовывался массивный и высокий горный массив. Он охватывал пропасть между небом и землей, заставляя любого, кто его видел, вздыхать от ошеломления, понимая, насколько они незначительны.

Гора Санми!

Это было место западно-тюркского Кагана. Если вы внимательно посмотрите, то поймете, что этот величественный горный хребет был образован из трех гор. двух невысоких и одной высокой. Самая высокая вершина была там, где проживал каган западных турок Ишбара Каган.

Тюркская степь всегда была плоской и бескрайней, землей, на которой почти не было гор.

Если бы кто-то проехал на север от Цыси через тюркские степи, они бы даже не увидели холм, тем более гору. Таким образом, можно легко вообразить символическое влияние, которое чудовище горы Санми, нависшее над Великой степью, оказывало на турок.

Тюркские каганы проводили часть каждого года, путешествуя по племенам, чтобы большая палатка, которая символизировала кагана, двигалась вместе с ними. Однако все признавали, что двор Кагана может быть только в одном месте. на горе Санми.

— Что?! Агуду Лан был убит, а Четвертого Принца взяли в плен? Цыси без Фуменга Линча действительно сумел нанести нам серьезное поражение и даже захватить Четвертого Принца!

На вершине горы Санми, в золотой палатке высотой десять с небольшим чжан, разразился львиный рев, эхом разносящийся по всей горе Санми. Из палатки задул ветер, разносящийся во все стороны. За пределами палатки тысячи тюркских воинов, ведущих волков в патрулях вокруг горы, дрожали в страхе от звука этого яростного рева, с испуганными выражениями 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 833. Ишбара Каган из западныx турок!**

— Могучий Каган, хотя Фуменг Линча больше не находится в Цыси, Город Стали Ушана является домом для чрезвычайно грозного юнца Тана по имени Ван Чун. Он притворился, что покинул Цыси, заманивая Чёрного Волка Ябгу в ловушку. Он заманил их в засаду, убил Лорд Ябгу и захватил Четвертого Принца!

Тюркский воин, которому удалось выбраться из битвы в Оружейной Палате Цыси, преклонил колени на земле, его лицо было белым, как лист бумаги, а со лба стекал пот дождем, пока он докладывал разъяренному Ишбару Куагану подробности битвы. Они ушли прямо на гору Санми после побега из Цыси. Смерть Ябгу и захват Четвертого Принца были чрезвычайно важными событиями, по которым никто из них не имел права принимать решения.

— Город Стали?

При упоминании этого имени, глаза рослой и богоподобной фигура в золотой палатке распахнулись, и его гнев отступил.

— Разве это не тот юноша Великой Династии Тан, который победил Гелуофэна и Далуна Руозана в войне на юго-западе? Я сказал Чёрному Волку Ябгу убить его. Как получается, что эта задача до сих пор не выполнена?

— Лорд Ябгу хотел попробовать, но он обнаружил, что тибетцы стали действовать первыми. Милорд хотел использовать руки тибетцев, чтобы убить Ван Чуна, поэтому он отбросил идею сделать это лично. Но он не ожидал, что Даян Мангбан империи У-Цан погибнет от рук Ван Чуна в битве за треугольный разрыв. Таким образом, Милорд продолжал откладывать, пока в конечном итоге не погиб в Цыси в засаде Ван Чуна. — Тихо сказал тюркский воин.

— Что? Было что-то подобное?!

Глаза Ишбара Кагана сузились, и он полностью успокоился. В западных регионах у западных турок было два врага. Одним из них был Великий Тан, но это всегда был противник, который пассивно защищался, его длинная линия снабжения делала его чрезвычайно негибким и не очень большой угрозой. Истинным врагом западных турок было тибетское плато.

Несмотря на то, что они были разделены Цыси Великого Тана, западные турки и тибетцы несколько раз сражались друг с другом в западных регионах, поэтому турки действительно глубоко понимали тибетских командиров.

Ишбара Каган знал о Даяне Мангбане. Этот тибетский генерал даже повел своих солдат вокруг Цыси и глубоко в тюркскую степь, дважды нанося тяжелые удары по тюркским армиям. Это был сумасшедший бригадный генерал с нетрадиционной тактикой ведения боя.

Проживая на далекой горе Санми, Ишбара Кхаган уделял мало внимания этим региональным сражениям. Он никогда не думал, что одна из элит Западно-Тюркского каганата умрет от рук Ван Чуна, человека, который не казался очень сильным. Если бы это было правдой, ему нужно было бы заново оценить Ван Чуна.

— Каган, ты действительно думаешь, что сейчас самое время беспокоиться о таких вещах? Разве жизнь нашего Ху-эра больше не важна?

Пока Ишбара Каган проводил допрос, его внезапно прервал взволнованный и растерянный голос женщины.

— Кого волнует, что за человек этот Ван Чун? Срочной задачей должно быть спасение моего сына!

В этот момент из-за спины Ишбара Кхагана вышла изящная и красивая тюркская женщина в роскошной одежде.

— Хатун!

Тюркский воин на коленях прижал голову к полу еще ниже. Во всем Западно-Тюркском Каганате был только один человек, который мог войти в эту золотую палатку, когда бы ни пожелал, и прервать Ишбара. мать Четвертого Принца, Хатун.

— Когда ты пришла?

Ишбара Каган поспешно вышел вперед, чтобы поддержать свою жену, его лицо было нежным и ласковым. За свою жизнь Каган встречал много женщин, но эта женщина была его самой уважаемой и любимой.

Причина этого была проста. Если бы не твердая поддержка этой женщины, в то время как Ишбара Каган был еще Принцем, он бы никогда не вышел из хаоса, чтобы занять трон Кагана.

Кроме того, хотя этой женщине было за сорок, и она родила нескольких детей, Хатун сохраняла свою внешность, обладая кожей и фигурой женщины за двадцать.

— Хммм, если бы я не пришла, разве ты бы не смотрел, как Хер-эр умрет от рук этого Танца в Цыси? Жизнь Ху-эра висит на волоске. — Резко упрекнула Хатун. — Каган, скажи мне. ты спасешь Ху-эра или нет?

— Спасу его, конечно! Он моя плоть и кровь, мой самый любимый сын! Как я могу не спасти его? Поезжайте, отправьте кого-нибудь в Город Стали Ушана. Независимо от того, какую цену я должен заплатить, Четвертый Принц должен быть спасен!

Этот последний приказ отозвался эхом по всей горе Санми.

......

Несколько дней спустя, в стальном городе Ушан, Ван Чун стоял перед своим столом, просматривая недавно прибывший отчет разведки, когда ворвался разведчик.

— Лорд Маркиз, прибыл тюркский эмиссар и просит о встрече. Он говорит, что хочет договориться о выкупе Четвертого Принца.

— Отказать!

Ван Чун даже не отвил взгляда от отчета разведки, и его лицо не выражало эмоций.

— Ах!

Разведчик был ошеломлен, но быстро пришел в себя.

— Да! Лорд Маркиз!

Разведчик быстро ушел.

Хулайег хмыкнул и подошел, а его глаза сияли.

— Ха-ха, лорд Маркиз был прав. Ишбара Каган и Хатун очень обеспокоены. Прошло всего несколько дней, и они уже послали эмиссара. Когда мы откажемся от его приема несколько раз, они будут еще больше волноваться, и Милорд сможет получить больше от Четвертого Принца. В этом аспекте никто не понимает их лучше меня.

— Я оставляю вам все по этому вопросу, включая переговоры с тюркским эмиссаром. Но, Хулайег, тебе лучше тщательно обдумать это. От своей разведки я узнал, что, когда Агуду Лан совершил набег на твой дом, этот Четвертый Принц получил долю трофеев.

Ван Чун оторвался от отчета и слабо улыбнулся Хулайегу.

Тюркская степь была обширной и малонаселенной, и даже такой человек, как Ван Чун, не мог найти много информации в ней. Но соседние западные регионы были отличным источником информации. Ху, турки и арабы собрались в этом месте, поэтому Ван Чуну не нужно было прилагать много усилий, чтобы получить нужное.

— Ха-ха, а какое это имеет значение? Я верну все, что потерял. И кроме того, даже если он знает, что я продал тебе лошадей, у меня есть способы заставить его довериться мне, и Ишбара Каган, и Хатун должны заплатить цену, которую мы хотим.

Хулайег посмотрел на Ван Чуна с хитрым светом в глазах.

Хотя турки поклонялись мужеству и свирепости, Хулайег был не воином, а проницательным торговцем и, в то же время, торговцем лошадьми номер один в тюркской степи.

В деловых переговорах он работал на совершенно ином уровне, чем остальные.

— Ха-ха, это было бы здорово.

Ван Чун хмыкнул, прежде чем уткнуться головой в отчет.

......

В то время как эмиссар от Ишбара Кагана неоднократно просил у стен Города Стали, в далекой столице Великой Династии Тан дебаты относительно нового генерала-защитника Цыси достигли кульминации.

— Ваше Величество, ваш субъект рекомендует генерала Черного Тигра Чжан И!

— Ваше Величество, ваш субъект рекомендует генерала Сокрушительная Волна Дуань Суаня!

— Ваше Величество, ваш субъект рекомендует генерала границы Ли Сицына!

Различные чиновники один за другим давали свои рекомендации. За несколько коротких дней список кандидатов на должность генерального защитника Цыси увеличился с десяти человек до более двухсот. Для этих рекомендаций были самые разные причины. опыт битвы, опыт лидера Ху, недавнее и значительное увеличение силы, особенно выдающиеся результаты за последние несколько лет…

Несмотря на то, что подавляющее большинство людей не соответствовало требованию, люди, которые рекомендовали их всех, разделяли одну и ту же причину. почему они не должны попытаться? Если они не попробуют, как они узнают, что это неправдоподобно?

— Хааа…

На первой линии чиновников, рядом с колонной с драконом киновари, король Сун не мог не вздохнуть, пока в его ухе звучали многочисленные голоса.

Прошло семь или восемь дней, и дебаты о следующем Генерале-защитнике Цыси только усилились. У каждого человека была своя цель, каждый полагал, что его рекомендация является идеальным кандидатом.

Но по правде говоря, Король Сун не смог найти ни одного подходящего кандидата среди более двухсот рекомендуемых. Даже его собственная рекомендация Ван Яна и рекомендации Яо Гуанъи короля Ци едва соответствовала стандарту.

Это был важный государственный вопрос, а не какая-то игра. За последние несколько дней король Сун едва пытался отстаивать позицию Ван Яна.

Страна не может быть без суверена в течение одного дня, а граница не может быть без генерала. Кто же может заменить Фуменга Линчу в защите Цыси и стоять на страже границы?

Король Сун поднял голову к потолку величественного зала, находясь в смятении. Он мало заботился о ссоре чиновников, он думал о том, кто действительно будет подходящим человеком для этой работы.

Найти подходящего кандидата — было легче сказать, чем сделать. В Великом Тане было не так много Великих Генералов, и у всех них уже были должности и обязанности. Найти другого великого императорского генерала было не просто трудной проблемой, но и невозможной. Это было истинной причиной продолжающегося тупика.

Неужели нет подходящего кандидата на всем просторе Великого Тана?

Король Сон нахмурился, продолжая глубоко думать над проблемой.

Это была проблема без решения. Цыси был в сложной ситуации, и ему приходилось иметь дело как с турками, так и с тибетцами… и была также проблема с наличием солдат Ху и Хань в армии протектората. Найти человека, который выполнил бы все требования, было очень трудно.

Эта проблема сильно огорчила Короля Суна.

Дискуссия в зале усилилась, как и в последние несколько дней. В тот момент, когда король Сун почти успел разозлиться и был готов уйти, он услышал несколько поспешных шагов снаружи.

— Рапорт!

Одетый в золотой доспех гвардеец, сжимая в одной руке большую золотую алебарду, а в другой — мемориал.

— Крупная победа в Цыси! Четыре дня назад Черный Волк Ябгу из Западно-Тюркского каганата совершил ночной набег на Оружейную Палату Цыси, но попал в засаду солдат Ван Чуна, молодого маркиза Ушана. Из пяти тысяч четыре тысячи сто шестьдесят восемь тюркских элитных солдат были убиты, а с ними и Черный Волк Ябгу Агуду Лан. Наша сторона добилась крупной победы!

Бум!

Эта новость мгновенно послала огромные волны через зал. Мало кто знал имя Агуду Лана, но все знали, что означает слово «Ябгу».

В Восточном и Западно-Тюркском каганатах этот титул имел большое влияние, и у большинства из них по венам текла императорская кровь. В определенной степени они были похожи на императорских Принцев Великой Династии Тан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 834. Генеральный защитник Цыси! Ван Чун?**

Самым важным было то, что, хотя никто не знал имени «Агуду Лан», слова «Черный Волк Ябгу» встречались при дворе с очень высокой частотой.

Этот титул можно было найти в списке врагов как Цыси, так и Бэйтина. Этот человек, несомненно, был одним из основных членов военной фракции в Западно-Тюркском Каганате, одним из членов верхней тюркской коры, которая причиняла сильные головные боли и Цыси, и Бэйтину.

Никто не ожидал, что этот человек, разыскиваемый Великим династическим императорским двором, который был таким неприятным врагом на северной границе, умрет от рук Ван Чуна.

— Как это могло быть? Этот Черный Волк Ябгу всегда был лукавым. Бэйтин и Цыси несколько раз работали вместе, чтобы попытаться его убить, но ему всегда удавалось заметить это и бежать. Как он умер в Цыси?

— Когда Фуменг Линча был в Цыси, он не мог убить его, так как же он мог быть убит, в Цыси без Фуменг Линча и совершенно без лидера?

— Может быть, это ошибка? Подобные вещи уже случались раньше. Когда мы ранее думали, что Черный Волк Ябгу умер в Бейтине, он снова появился, как ни в чем не бывало.

— Как это может быть? Другие могут совершить эту ошибку, но молодой маркиз? Он оказал большую услугу двору на юго-западе, и Его Величество даже присвоил ему имя вежливости. Будет ли он настолько неспособен, чтобы не признать Чёрного Волка Ябгу? Формальное представление отчета о победе в Императорский Двор — дело не из легких!

Зал был переполнен болтовней. Военные чиновники знали подробности о Черным Волком Ябгу и были довольно ошеломлены этой новостью. Что касается гражданских чиновников, хотя некоторые из них все еще сомневались в Ван Чуне, большинство глубоко верило в его сообщения.

В конце концов, герцог Цзю занимал пост лидера гражданских чиновников в течение своего срока полномочий, и был человеком высокого характера и престижа, уважаемым всеми народами мира. Его внук никогда не станет лгать в военном отчете.

Любезный голос прозвучал из верховья зала. Директор Внутреннего Двора Евнух Гао Лиши, служитель Императора Мудреца, поднял в руке венчик хвоща и приказал:

— Принесите отчет!

Зал немедленно смолк. Все наблюдали, как Золотой Гвардеец с докладом встал и прошел через центр зала к трону.

Никто не заметил, что Король Сун пристально следил за этим Золотым Гвардейцем, его брови нахмурились, и его разум ухватился за все еще неясную идею.

Евнух Гао взял памятник у Золотого Гвардейца и передал его за занавеску. Через несколько мгновений мемориал вновь появился в руках евнуха Гао.

— Личность Черного Волка Ябгу западных тюрок была подтверждена. Печать Ябгу и счет тигра 1, а также голова Черного Волка Ябгу уже находятся в пути в столицу!

Евнух Гао слабо улыбнулся, его лицо было румяным, и он сообщил об этом собравшимся чиновникам.

Бузз!

Зал снова начал гудеть от болтовни, хотя на этот раз никаких возражений не было. Как и в Великом Тане, высокопоставленные тюркские чиновники, такие как Ябгу, имели печать Ябгу у себя в качестве доказательства своей личности. Печать служила самым важным доказательством личности, и Черный Волк Ябгу никогда не оставлял ее. Если Ван Чуну удалось убить Черного Волка Ябгу и также получить его печать, то казалось, что в его докладе не было никаких сомнений.

— Я не думал, что он на самом деле убьет Черного Волка Ябгу!

Все чувствовали, как их сердца стучат в груди. Тот Черный Волк Ябгу, который сеял хаос на северо-западе, умер, погиб от рук Ван Чуна. С помощью метода, который застал всех врасплох, этот коварный враг был убит, а тот, кто его убил, был всего лишь семнадцатилетним юношей.

— Репутация сына Цилиня Клана Ван действительно заслужена.

Даже сейчас всем им было трудно избавиться от шока, когда они услышали эту новость.

Пока чиновники роптали друг на друга, король Сун неожиданно шагнул вперед, и его взгляд остановился на троне Императора Мудреца.

— Ваше Величество, у этого субъекта есть мемориал! — С этой просьбой он мгновенно захватил внимание всех чиновников в зале.

Говорите, ваше величество, король Сун.

Евнух Гао посмотрел на него сверху вниз с нежной улыбкой на губах.

Король Сун сложил руки и торжественно объявил:

— У этого субъекта есть кандидатура нового генерального защитника Цыси. Этот непритязательный субъект настоятельно рекомендует молодого маркиза Ушана Ван Чуна в качестве нового генерального защитника Цыси!

Взрыв!

Слова короля Суна были похожи на метеорит, врезавшийся в центральный зал, немедленно вызвавший бурю среди чиновников.

— Абсурд!

Король Ци был первым, кто сделал шаг вперед.

— Король Сун, ты сошел с ума? Ван Чун все еще подросток, и ты рекомендуешь его в качестве генерального защитника Цыси?! Из всех кандидатов, выдвинутых здесь официальными лицами, каждый более квалифицирован, чем Ван Чун. Если он может стать Генеральным Защитником Цыси, разве это не станет значить, что все остальные были квалифицированы? И как сможет этот незрелый мальчик убедить толпу солдат?!

У короля Ци было чрезвычайно взволнованное выражение лица. Оставив в стороне свои личные обиды с королем Суном, во многих его столкновениях с ним король Ци никогда не был так потрясен, как сегодня. Любой человек, обладающий умом, не рекомендовал бы семнадцатилетнего ребенка на такой важный пост, как Генеральный Защитник Цыси. Даже если бы он отбросил всю вражду, которую они имели друг к другу, король Ци отказался бы от такого предложения исключительно по объективным причинам.

Это было самое смешное предложение, которое Король Ци слышал за всю свою жизнь.

— Ваше Высочество, прости мою грубость. — Даже пожилой императорский цензор Хао не мог не сделать шаг вперед и выступить против. — Хотя этот старый субъект всегда с большим уважением относился к Вашему Высочеству, не является ли предложение Вашего Высочества слишком опрометчивым? Семнадцатилетний юноша занимает пост генерального защитника Цыси, и получает реальную власть над десятками тысяч солдат — такого прецедента еще не было во всей истории империи. Может ли предложение вашего высочества быть более неуместным?

— Ваше Высочество, это неприемлемо. — Даже Великому генералу Тонглуо Абусы, который редко вмешивался в судебные прения, пришлось сделать шаг вперед и возразить. — Я знаю, что ваше высочество имеет хорошие отношения с кланом Ван, но должность генерального защитника Цыси связана со всеми западными регионами и благополучием десятков тысяч солдат Цыси. Предлагая семнадцатилетнего ребенка занять такой важный пост, разве Ваше Высочество не относится к этому вопросу слишком легкомысленно? Абусы считает невозможным согласиться!

В тренировочном лагере Куньу Ван Чун раздел его сына Абутуна и привязал его к бамбуковому шесту, на потеху всему лагерю, унижая и отца, и сына. Предложение Короля Суна, чтобы Ван Чун стал Генеральным Защитником, Абусы не мог принять.

Другой чиновник вышел и тоже возразил:

— Правильно. В протекторате Цыси много солдат Ху, и во время инцидента с региональными командирами Ван Чун ухудшил свои отношения с ними, причем командиры Цыси даже представили мемориал, осуждающий Ван Чуна и желающий его казни. И на этот раз Ван Чун также сверг Фуменг Линча. Так что заставит Ху Цыси подчиниться ему, если бы он занял пост генерального защитника Цыси, не приведет ли это к дальнейшему расколу Цыси? Это не только не принесет пользы безопасности Цыси, а добавит катастрофу к катастрофе. Простите меня, но я не могу согласиться с этим!

— Да, оставляя в стороне все остальное, выполняет ли он даже требования в отношении боевых искусств? Это предложение нельзя пропустить!

Один чиновник за другим высказывали свои возражения, и к концу более половины двора выступили против короля Суна.

— Ваше высочество…

Даже большой дядя Ван Чуна, Ван Гэн, безмолвно смотрел на Короля Суна. Это предложение было просто слишком смелым. Даже он не имел бы смелости говорить такие вещи. С точки зрения квалификации и стажа работы, разве отец Ван Чуна, Ван Ян, не был более подходящим? Ван Гэн не мог понять, почему Король Сун предложил Ван Чуна.

Между тем, новый военный министр Чжанчжоу Цзяньцун и Ян Чжао обменивались ошеломленными взглядами.

Даже они не ожидали этого предложения от Короля Суна. Но в это время оба мудро решили молчать и посмотреть, как сложится ситуация.

В течение всего этого Король Сун оставался спокойным, с улыбкой на губах. Когда он слушал жесткие возражения двора, вначале неясная идея в его сознании становилась все яснее и яснее, а его улыбка становилась все шире.

— Ваше Величество, и мои коллеги по двору, я считаю, что не только молодой маркиз Ван Чун подходит для поста в Цыси, но и что он также является лучшим кандидатом. Во всей империи нет более подходящего человека для этой позиции.

У Короля Суна было сдержанное выражение лица, и каждое его движение источало грозную и заразительную уверенность.

— Я знаю, почему вы все противостоите ему. возраст, слабый послужной список, неспособность убедить массы и ссоры Ван Чуна с Ху, живущими в империи. Однако я считаю, что он может претендовать на звание генерального защитника Цыси, основываясь на его способностях, а не на мелких деталях. Цыси занимает очень уникальное положение, жизненно важное горло, которое соединяет внутреннюю часть с западными регионами. На западе находится Тибетское Плато, вздымающееся в облака. Тибетская кавалерия может атаковать оттуда и в любое время разграбить Центральные Равнины. Между тем на востоке находится тюркская степь, земля Западного Тюркского Каганата. Эти две фракции всегда представляли серьезную опасность для нашей Великой Династии Тан,и наши предыдущие дискуссии по выбору генерала-покровителя Цыси как можно быстрее, были также связаны с тем, что силы этих двух империй могли воспользоваться хаосом для удара.

— Но теперь все могут видеть, как выглядит Цыси после ухода Фуменга Линчи. На западе, после битвы у треугольного разрыва, тибетцы потеряли сто тысяч человек и бригадного генерала Даяна Мангбана, причем даже ДуСун Мангпоче бежал в поражении. Вероятно, пройдет какое-то время, пока они наконец соберут достаточно солдат, чтобы вторгнуться во внутренние районы. Что касается востока, то величайшей проблемой всегда был Черный Волк Ябгу, Агуду Лан, но теперь даже Агуду Лан мертв. И это было в то время как Ван Чун даже не был Генералом-Защитником Цыси… Еще до того, как он стал Генералом-Защитником Цыси, он уже закончил все, что должен делать Генеральный Защитник Цыси, устранив угрозы с запада и востока. Если он не подходит для Цыси, как Генеральный защитник, тогда кто?

Разум Короля Суна становился все яснее, чем больше он говорил. И он становился все более уверенным в своей рекомендации Ван Чуна в качестве Генерального Защитника Цыси.

— И неужели мои уважаемые коллеги забыли о войне на юго-западе, как Ван Чун вырвал победу из челюстей поражения и разгромил Мэнше Чжао и У-Цан? Даже Дуань Гэцюань, Хуошу Хуйцан и Далун Руозан проиграли ему, и теперь мы даже можем добавить ДуСуна Мангпоче в этот список… ему даже удалось спасти такую сложную ситуацию против таких грозных противников, даже убив более четырехсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана. Если это нельзя считать достигнутым рекордом служения, что тогда можно? Более тысячи лет назад Ган Ло из Великой Империи Цинь был назначен министром в возрасте двенадцати лет. Что недопустимого в том, что Ван Чун станет Генеральным Защитником Цыси в возрасте семнадцати лет?

Голос короля Суна становился все громче и громче, разносясь по залу. Когда король Сун произнес свои последние слова, весь зал замолчал, и никто не смог ответить на его вопросы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подсчет тигров представлял собой объект, состоящий из двух частей, который использовался в военных целях. Одна половина была отдана соответствующему офицеру, а другая половина была сохранена, чтобы ее можно было сопоставить с его коллегой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 835. Ошеломленный мир — самый молодой генерал-защитник!**

Все, что сказал Король Сун, было правдой!

Отчет о достиженияx Ван Чуна определенно не был тем, что мог создать любой семнадцатилетний юноша, и его действия не могли быть измерены исключительно его возрастом. Слова короля Суна ошеломили собравшихся чиновников, и даже король Ци на мгновение оказался не в состоянии найти хорошую отповедь.

Через некоторое время один из генералов, который яростно выступил против предложения короля Суна, наконец вышел вперед, хотя его голос был намного мягче.

— Но ранее было сказано, что в соответствии с законами империи генерал-протектор должен быть, по крайней мере, великим императорским генералом на пике Царства Святого Бойца. Более того, его конфликты с Ху заходят так глубоко, что они определенно не согласятся на него. Как будут решаться эти проблемы?

— Хахаха, о них легко позаботиться. — Сказал король Сун со смехом.

— Я рекомендую Ван Чуна, потому что он смог стабилизировать Цыси. Поскольку он все еще не достиг достаточного уровня боевых искусств, пусть он временно займет пост Генерального Защитника Цыси. Что касается Ху, их можно рассматривать как тест. — Если он даже не сможет справиться с такой проблемой, то это покажет, что я сделал неправильное суждение и что его способностей недостаточно для того, чтобы стать Генеральным Защитником Цыси. Когда это время придет, Ваше Величество может снять его с должности.

Генерал потерял дар речи из-за опровержения короля Суна.

Не в силах больше сдерживать свой характер, Король Ци выпалил:

— Абсурд, смешно, нелепо! Предлагать семнадцатилетнему мальчику стать Генералом-Защитником Цыси — вы сошли с ума! В любом случае, независимо от того, что вы скажете, я не соглашусь.

— Ха-ха, мы только выдвигаем кандидатов. В конце концов, решает Его Величество, кто будет следующим Генеральным Защитником Цыси. Что касается вашего взгляда, это не важно. Давайте оставим все на усмотрение Его Величества.

Король Сун засмеялся и решил не ссориться с королем Ци, а повернулся к наиболее почитаемому государю за занавеской, и выражение его лица было уверенным.

В зале было тихо. После семи-восьми дней и более двухсот кандидатов пришло время окончательно выбрать наиболее подходящего из них.

Когда все молча ждали, казалось, целую вечность, величественный голос раздался в зале, как голос бога, говорящего с высоких небес.

— Предоставляется!

В этот момент все, включая Короля Ци, были ошеломлены, их мысли были пустыми.

— Этот субъект будет выполнять указ!

Голос короля Суна эхом разнесся по залу. У него было взволнованное выражение лица, и, хотя он старался изо всех сил, он не мог остановить улыбку, которая становилась все больше и больше.

Успех!

Император фактически принял его предложение назначить Ван Чуна временным генералом-защитником Цыси. Это была лучшая новость, которую Король Сун слышал за последние несколько дней, и он был счастлив.

Ван Чун, я сделал все, что мог, чтобы помочь тебе. Остальное зависит от тебя, — Сказал себе король Сун с опущенной головой, думая о Ван Чуне, находящемся в далеком Цыси.

......

— Чего?

В Стальном городе, когда Ван Чун узнал о том, что произошло в столице, был ошеломлен, не решаясь поверить своим ушам.

— Король Сун рекомендовал меня в качестве генерального защитника Цыси, и Его Величество действительно разрешил это?!

Он провел три-четыре месяца в Ушане и участвовал в нескольких крупных битвах, но ни одна новость не стала таким шоком и неожиданностью для Ван Чуна, как эта. Он думал о многих возможных кандидатах, но никогда не верил, что Король Сун порекомендует его, и что Император Мудрец даже примет эту рекомендацию. Несмотря на то, что Ван Чун был человеком, который мог строить планы в палатке, которые выиграли бы битву за тысячу ли, он все еще был озадачен и ошеломлен этой новостью.

— Как это могло произойти? Мне всего семнадцать. Учитывая стиль чиновников при дворе, как они могли позволить семнадцатилетнему ребенку занять такую важную должность, как генеральный защитник? Где письмо короля Суна? Позвольте мне взглянуть!

Мысль Ван Чуна была в смятении, когда он пытался усвоить эту новость.

— Ха-ха, лорд Маркиз, хотя вам может быть только семнадцать, никто в Стальном Городе не посмеет относиться к лорду Маркизу как таковому. И лорд Маркиз, если мы спросим соседние страны, У-Цан, или западных турок, или далекий Мэнше Чжао на юго-западе, осмелится ли кто-нибудь из них сказать, что лорду Маркизу всего семнадцать лет?

Сюй Кейи не мог удержаться от смеха, передавая письмо короля Суна, и другие люди в комнате отреагировали примерно так же.

— Независимо от того, что думают другие люди, на наш взгляд, никто, кроме Лорда Маркиза, не подходит лучше для должности генерального защитника Цыси. По правде говоря, двор должен был принять это решение давным-давно.

Чэн Саньюань больше не мог сдерживать свое мнение.

— Занимая должность, нужно обдумывать обязанности этой должности. Императорский Двор подчеркивает способности, а не возраст, так почему же Лорду Маркизу так не хватает уверенности?

Ли Сие, наконец, решил высказаться, и его голос был громким, как колокол.

Ван Чун горько улыбнулся. Он был довольно удивлен, увидев, что все его подчиненные так недовольны, все они верят, что он должен был давным-давно стать Генеральным Защитником.

— Хе-хе, прямо сейчас, вы, вероятно, единственный, кто все еще смущен всем этим. Даже Его Величество считает, что вы достаточно хороши, так почему вы не должны чувствовать то же самое? По крайней мере, я верю в вас.

Сюй Цицинь сидела рядом с ним в элегантном кресле из грушевого дерева, ее тонкие пальцы скрывали улыбку на ее лице.

Письмо короля Суна, хотя и шокирующее, не было удивительным, по крайней мере, для людей Ван Чуна. Это был кто-то, кто мог спасти и успокоить юго-запад. тот, кто мог сокрушить Белых Храбрецов, убить Даяна Мангбана и спугнуть ДуСуна Мангпоче. тот, кто может заманить в ловушку кого-то столь же осторожного и коварного, как Черный Волк Ябгу, и похоронить его в Цыси…

Если такой человек не мог стать Генералом-Защитником Цыси, то никто в Великом Тане не был достоин этого места. Эту точку зрения разделяла Сюй Цицинь и все остальные в комнате.

Ван Чун почувствовал тепло в своем сердце, и улыбнулся. Он быстро принял решение и начал читать письмо короля Суна. Внутри Король Сун рассказал о ходе заседания и упомянул, что это было только предварительное уведомление. Формальный Указ Императорского двора скоро последует, и эмиссар намеревался объявить, что указ уже покинул столицу.

Тем не менее, эта новость уже была передана в протекторат Цыси, а также всем великим генералам, генералам-защитникам и генералам на границе, как Ху, так и Хань. С определенной точки зрения, Ван Чун уже был Генеральным Защитником Цыси.

Кроме того, король Сун также упомянул, что, поскольку культивации Ван Чуна по-прежнему не хватает, это лишь временное назначение. Но если ничего неожиданного не произойдет, пока Ван Чун не совершит ошибок, тогда, когда Ван Чун достигнет соответствующего уровня в боевых искусствах, Императорский Двор официально назначит его Генеральным Защитником Цыси.

Никогда в истории Великого Тана такой молодой человек не занимал такого важного поста, как Генеральный Защитник.

Король Сун также предупредил Ван Чуна о том, что армия протектората Цыси в настоящее время находится в состоянии хаоса, распавшись на многочисленные группировки. Кроме того, свергнув Фуменга Линча, Ван Чун разозлил немало людей в Цыси. По крайней мере, многие из Ху не примут его командование, и многие из них, вероятно, расценили бы его как своего врага.

Это была проблема, которую Ван Чун должен был решить.

Если он не сможет этого сделать, срок пребывания Ван Чуна на посту генерального защитника Цыси, вероятно, будет очень коротким, как отражение луны в воде. Таким образом, место Ван Чуна в качестве генерального защитника Цыси с самого начала было нестабильным.

Тем не менее, король Сун поручился Императору Мудрецу, что, по его мнению, Ван Чун сможет найти идеальное решение этой проблемы. Таким образом, если Ван Чун столкнется с какими-либо трудностями, имя короля Суна будет смешано с грязью.

Его Высочество действительно верит в меня. Если это так, то я вынужден стать Генеральным Защитником Цыси!

Губы Ван Чуна уверенно улыбнулись.

......

— Ублюдок! Ван Чун, как это может быть Ван Чун?

— Двор уже потерял рассудок? Они могли даже выбрать случайного человека с дороги, но определенно не этого парня!

— Этот негодяй был тем, кто посадил Великого Генерала в тюрьму, и этот ублюдок хочет выгнать нас, Ху! Они действительно думают, что мы это забыли?

— Это неприемлемо! Этого не произойдет! Независимо от того, что скажет Императорский Двор, я никогда не приму его в качестве генерального защитника!

— Все, кто до сих пор помнит, как хорошо к нам относился Генеральный Защитник, встаньте со мной! Я не верю, что этот ублюдок может справиться со всеми нами!

Приблизительно в трехстах ли от Ушана, в штаб-квартире протектората Цыси, новость о том, что Ван Чун был назначен Генеральным Защитником Цыси вызвала гудение, как в улье, заставив все это место взорваться. Внутри протектората собрались ястребиные, высоконосые и бородатые офицеры Ху и устроили ужасный шум.

Несмотря на то, что они боролись друг с другом за должность генерального протектора, практически до такой степени, что фактически сражались за нее, в этот самый момент все они договорились о том, как относиться к Ван Чуну из Ушана.

Пока командиры Ху злились и ворчали, голубоглазый и густобородый Ху прыгнул на стол.

— Все, слушайте! Меня не волнует, что вы все думали раньше. Новый Генеральный Защитник может быть вами, может быть я, может быть кем-то еще среди нас, но это абсолютно не может быть Хань. Генерал Защитник Цыси должен быть Ху! Это является обязательным условием для нашего согласия. Даже если Императорский Двор назначил этого парня Генералом-Защитником Цыси, кого это волнует? Не забудьте поговорку» «Небеса высоки, а Император далеко»!

Выражение лица этого человека было диким, как у зверя, который ничего не ел в течение десяти с лишним дней. Одного его взгляда было достаточно, чтобы люди дрожали от страха.

Самым пугающим было то, что от него волнами поднималась острая энергия. Было ясно, что он был на уровень выше других командиров Ху, журавль среди кур. Вокруг него постепенно собрались командиры Ху, и явно стали считать его своим лидером.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 836. Землетрясение! Ветры перемешивают, собирают облака! (I)**

— Гуду Ли, что ты планируешь? Не забывай, этот мальчишка — маркиз Великого Тана. Ты действительно посмеешь атаковать его? — Неожиданно сказал командир Ху из толпы.

— Эй, эй, вы все можете его бояться, а я не стану!

Гуду Ли стоял на металлическом резном столе с жестоким выражением лица и диким светом в глазаx.

— Если вы все пойдете со мной, я заставлю его обратить на себя внимание. Простой подросток, которому даже не удалось отрастить волосы на губе — все вы действительно хотите слушать его приказы? Кого-то подобного? И не забывайте, как Лорд Фуменг Линча относился к нам? Если был хороший пост, разве он не всегда давал его нам? Сейчас самое подходящее время, чтобы отомстить за нашего лорда, но у всех вас вдруг замерзли ноги?

— Правильно! Наш лорд относился к нам благосклонно, мы были за ним, как за каменной стеной. Если мы не отомстим за нашего лорда, разве мы не станем такими же, как робкие Ханьцы?

— Отлично! Отомстите за нашего лорда!

— Независимо от того, каково постановления императорского двора, мы должны представить мемориал с просьбой освободить нашего лорда!

Упоминание о великом генерале Фуменге Линча сразу заставило всех следовать за словами Гуду Ли.

— Эй, эй! Хорошо, пока вы следуете за мной, мы его не убьем, но я, по крайней мере, лишу его возможности твердо стоять в протекторате Цыси, чтобы он бежал отсюда с позором! Ху должны принимать решения на территории Ху! — Громко заявил Гуду Ли, ударяя по наковальне, пока железо было горячо.

— Хорошо! Слушайте! Мы сами должны принимать решения на территории Ху!

Уже разъяренная толпа командиров Ху немедленно разразилась аплодисментами.

Крики потрясли крышу зала и разлетелись очень- очень далеко. В нескольких сотнях метров от главного зала протектората собралось несколько кавалеристов. Молодой Ху среди них повернул голову в беспокойстве к генералу Ху позади него.

— Милорд, что нам делать?

— Это проблема…

Хеба Е, казалось, не слышал взволнованного вопроса своего подчиненного, его глаза все еще были устремлены на дальний зал. Гуду Ли был одним из доверенных подчиненных Фуменга Линча, но раньше он не обладал реальной властью. Тем не менее, используя свой статус доверенного подчиненного и свою способность управлять толпой, Гуду Ли удалось поднять свою репутацию в армии протектората Цыси до того уровня, что она превзошла его собственную, хотя он был генералом, контролирующим оборону на Тибетской Границе.

Поскольку он и Гуду Ли имели полное различие во мнениях, он не пошел в зал.

— С Ван Чуном… не так легко справиться, как ты думаешь!

Хеба Е вспомнил о треугольной пропасти и Ван Чуна, ведущего свою кавалерию Ушана, нескончаемым образом пронизывающую тибетские силы и в конечном итоге даже убившего Даяна Мангбана, — и его сердце похолодело. Юноша из Города Стали был самым ужасным противником на поле битвы. Он предпочел бы, чтобы тот был другом, а не врагом.

— Поехали!

Хеба Е развернул коня и быстро исчез в направлении Тибетского Плато.

......

Тем временем почтовые голуби летели в другие пограничные протектораты, сообщая о том, что Ван Чун был назначен новым Генералом- Защитником Цыси. В отличие от сложных эффектов, которые эта новость имела в протекторате Цыси, там реакция была намного проще.

— Что? Ван Чун из Стального Города на самом деле был назначен генеральным защитником Цыси?

Внутри Протектората Анси глаза Гао Сяньчжи открылись, и он не смел поверить своим ушам.

— Как это могло произойти? Как могли старые чиновники двора согласиться на это? И, кроме всего прочего, его боевые искусства еще не должны быть на пике Царства Святого Бойца, верно? И существует так много чрезвычайно опытных генералов в армии с большим стажем службы. Все их кандидатуры были отклонены?

— Старые чиновники при дворе действительно не согласились. Но король Сун заставил их всех замолчать и искренне рекомендовал его. Кроме того, его боевые искусства действительно недостаточны, поэтому он назначен только временным Генеральным Защитником, а не истинным Генеральным Защитником. Кроме того, я расследовал этот вопрос…

Фэн Чанцин стоял рядом с Гао Сяньчжи. Он нерешительно посмотрел на своего командира, прежде чем продолжить.

— Незадолго до того, как Императорский Двор издал свой указ, он устроил засаду на Чёрного Волка Ябгу в Оружейной Палате Цыси. Агуду Лан был убит, а его пять тысяч тюркских элитных воинов были почти уничтожены.

Бузз!

Все тело Гао Сяньчжи задрожало, и он мгновенно успокоился. Не так давно Ван Чун убил тибетского бригадного генерала Даяна Мангбана в битве за треугольный разрыв и уничтожил Белых Храбрецов, которые запугивали все западные регионы. Это произошло около месяца назад, а теперь Ван Чун даже убил Агуду Лана.

Это были два самых известных вражеских командира Цыси, но в течение двух месяцев оба погибли от рук Ван Чуна. Даже Гао Сяньчжи потерял дар речи, узнав об этом.

— Когда шило в сумке, его острие сразу же проскользнет. Кажется, ничто не может скрыть сияние, исходящее от этого младшего сына клана Ван!

Гао Сяньчжи вздохнул, и его сердце наполнилось эмоциями.

Он не был ханьцем, и его происхождение полностью отличалось от других ханьских командиров. Чтобы пройти путь от обычного пехотинца до генерального защитника Анси, Гао Сяньчжи даже не знал, какую цену ему пришлось заплатить, сколько пота и крови ему пришлось пролить. Просто вырваться на свободу от Контроля Фуменга Линча было для него чрезвычайно рискованным, путешествием, чреватым барьерами, что заставило его даже стоять на грани смерти.

Полным контрастом было плавное и быстрое восхождение Ван Чуна, который достиг поста временного Генерального Защитника в течение года. Даже Гао Сяньчжи должен был признать, что он немного завидовал. Чувствовалось, что молодое поколение настигает старое, как новые волны реки, стекающие по старому руслу.

Но даже в этом случае Гао Сяньчжи должен был признать, что нынешние достижения Ван Чуна не могли произойти, полагаясь лишь на удачу и опыт. Талант к командованию, который он проявил в своих кампаниях, был колоссальным и выдающимся. Даже будучи великим императорским генералом, Гао Сяньчжи был ошеломлен и ослеплен его выдающимися талантами.

Способности Ван Чуна были действительно намного выше, чем у его сверстников. В возрасте семнадцати лет Гао Сяньчжи счел бы невозможным сравнивать себя с Ван Чуном.

— Но это не единственное. Милорд, если Ван Чун действительно вступит в должность генерального защитника Цыси, многие наши планы должны будут измениться. Мы не можем просто пытаться подавить его или бороться против него. Цыси контролирует транспортировку наших припасов и солдат. В будущем мы будем зависеть от них во многих отношениях и должны будем взаимодействовать с ними. — Сказал Фэн Чанцин с обеспокоенным взглядом.

Хотя Ван Чун мог быть внуком герцога Цзю, наследником клана министров и генералов, учеником Сына Небес и Молодым Маркизом, это была западная граница, где небо было высоко, а Император был далеко. Статусы Гао Сяньчжи и Фэна Чанцина означали, что они могли пренебречь многими вещами. Но теперь, когда Ван Чун стал Генеральным Защитником Цыси и захватил жизненно важную магистраль Цыси, все изменилось.

Надо сказать, что постановление императорского двора застало их обоих врасплох.

Гао Сяньчжи ничего не сказал, но по его насупленным бровям было видно, что он разделяет то же мнение, что и Фэн Чанцин.

— Но Милорд также не должен слишком волноваться. У Цыси довольно много Ху, и, если молодой маркиз хочет по- настоящему сесть на место генерального защитника, ему еще предстоит пройти долгий путь. Если ему действительно удастся пройти это, мы можем пересмотреть, как мы должны взаимодействовать с ним. — Сказал Фэн Чанцин.

— Ааа, это все, что мы можем сделать.

Гао Сяньчжи глубоко вздохнул.

......

В то же время, в далеком Лунси, город Большой Медведицы был шокирован новостью о том, что Ван Чун стал Генералом- Защитником Цыси не меньше, чем Анси.

— Семнадцатилетний Имперский Генеральный Защитник? Как такое могло случиться? Двор одобрил это, и Его Величество даже принял это предложение!

Гешу Хан держал в руках послание из столицы, и его разум все еще был в шоке. Даже появление Короля Генералов У-Цана, Великого Генерала Белого Льва Ви Тадры Кхонгло, не вызвало у него такого шока. Эта новость была просто слишком нереальной.

Он пристально следил за дворцовыми прениями. Увидев всех тех чиновников, которые рекомендовали так много опытных и долго служащих генералов, Гешу Хан никогда не ожидал, что они в конечном итоге выберут Ван Чуна.

Не только Гешу Хан, все командующие армией Большой Медведицы вокруг него также были ошеломлены.

Новости из столицы походили на риф, спрятанный глубоко в воде, застигая их врасплох и нанося им огромный шок.

— Это абсурд! За один год он достиг поста Генерального Защитника Цыси!

— У Цыси также есть Оружейный Склад, созданный императорским домом. Наша армия Большой Медведицы получает оружие и припасы из этого места каждый год. Если это действительно так, то наша Армия Большой Медведицы будет под его контролем!

— Неужели я оглох? Генерал- защитник! Одного этого достижения достаточно, чтобы оставить его имя в учебниках истории, чтобы его почитали на протяжении веков после его ухода!

— Но разве он не слишком молод? Почему двор пропустил этот факт? Нет, массы не примут его!

— Принятие масс? Вы все еще думаете, что он обычный юноша? В войне на юго- западе он убил более четырехсот тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У- Цана, а теперь он убил Даяна Мангбана и Агуду Лана, похоронив бесчисленные тибетских и тюркских воинов вместе с ними. Это бог резни! Как вы думаете, двор рекомендовал бы его без причины? Его нынешние достижения просто не то, что двор может игнорировать!

Командиры армии Большой Медведицы все еще боролись с этой идеей. Когда Ван Чун впервые прибыл в Ушан и начал строить Город Стали, все относились к нему как к постороннему. Несмотря на то, что он достиг огромных подвигов на юго- западе, в их глазах он все еще был просто подростком. Одноразовое достижение не было доказательством чего-либо. Это была удача, совпадение, а не гарантия превосходящей силы или знак того, что это продлится очень долго.

Но, к их удивлению, Ван Чуну удалось построить грандиозный Город Стали, укрепив свой фундамент, и он также начал совершать подвиг за подвигом: победил тибетцев, победил турок, убил Даяна Мангбана и Агуду Лана. Наконец, он поднялся на пост Генерального Защитника Цыси.

И все это произошло всего за несколько месяцев с момента прибытия Ван Чуна в Ушан. Эта скорость продвижения была такой, как будто он поднимался по лестнице в небеса, оставляя всех с отвисшими челюстями и широко раскрытыми глазами!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 837. Землетряcение! Bетры перемешивают, сoбирают облака! (II)**

— Милорд, мы должны продолжать работать против Ван Чуна? Цин Цзе уже установил связь со всеми двести сорока тысячами бандитов и разбойников на Великом Шелковом Пути. Кроме того, у нас все еще действует запрет на торговцев овощами, зерном и фруктами из Ушана. Должен ли этот запрет быть продолжен? — Осторожный голос в комнате прощупал, разрушая атмосферу шока. Выступающим был бородатый генерал Ху, видимо, довольно высокого статуса, стоявший рядом с Гешу Ханом.

Когда Ван Чун только что прибыл в Ушан, Гешу Хан дал своему подчиненному Цин Цзэ задание, приказав ему разобраться с Ван Чуном и помешать Ушану установить какие-либо корни. Наиболее очевидным и наиболее практичным способом было запретить, чтобы любые фрукты, зерно или овощи, необходимые для жизни, достигли Ушана. В конце концов, ближайшим пунктом снабжения Ушана на Центральных Равнинах был Лунси.

«Мир богат и процветает, но нигде не превосходит Лунси» говорило о том, что Лунси был самым процветающим регионом на Центральных равнинах. Земля там была плодородной, земли просторными, так что это было самое легкое место для получения припасов. В столице Ван Чун пообещал, что превратит Ушан в уникальный коммерческий и транспортный узел Великого Шелкового Пути, предоставляющий караванам место для отдыха, пополнения запасов и поиска убежища и защиты.

Огромное количество припасов, необходимое для снабжения всех этих людей, а также гарнизона, можно было получить только в Лунси. Что касается Цыси, то значения слова — Цы 1 было достаточно, чтобы развеять эту идею. То, что такой бесплодный и почти пустынный регион смог выдержать такой большой гарнизон, уже впечатляло.

Для Ван Чуна было абсолютно невозможно получить достаточную материально- техническую поддержку из Цыси.

Таким образом, когда придет время, у Ван Чуна не будет другого выбора, кроме как получать свои запасы из столицы. Дорога между столицей и Ушаном была долгой, и, если добавить в эту смесь двести сорок тысяч бандитов и разбойников на дороге… можно легко представить результат. Но теперь Ван Чун был Генеральным Защитником Цыси, и все было иначе.

Если бы Гешу Хан осмелился продолжить этот курс действий, это уже было бы не испытание, а прямое противостояние Ван Чуну!

Генералы- защитники и Великие Генералы империи обладали влиятельным статусом и властью, и столкновение между двумя такими фигурами не было шуткой. Даже Гешу Хану пришлось бы серьезно задуматься о плюсах и минусах подобного поведения.

Гешу Хан ничего не сказал, подняв голову, чтобы взглянуть на слегка почерневшую крышу зала, который несколько раз ремонтировался в ходе сражений в Большой Медведице. В его глазах стояло сложное выражение.

Великая династия Центральных Равнин пережила много лет мира, и верхние уровни силовой структуры укрепились много лет назад. Кандидаты на высокие посты, такие как генеральный протектор и Великий Генерал, уже находились в камне. Появление Ван Чуна и его быстрое продвижение нарушило все правила.

C резкостью, которая оставляла всех удивленными и неудобными, он быстро покинул юго- запад и вошел на северо- запад вплоть до того, что сел на посту генерального защитника Цыси!

Среди взлетов и падений, испытаний и невзгод, успехов и неудач в жизни Гешу Хана, он никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

— Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дуан Гецуань, ДуСун Мангпоче, Даян Мангбан, Агуду Лан… Хотя я все еще чувствую, что Имперский двор слишком быстро выдвинул семнадцатилетнего юношу на пост Генерального Протектора, и решение принято слишком поспешно, он действительно достиг своего нынешнего состояния, доказывая свою силу на каждом шагу. Скажите Цин Цзе вернуться! Пусть эти бандиты и разбойники разойдутся и отменят все планы, которые мы определили. Времена изменились, и мы не можем бросить вызов Генеральному Защитнику!

Гешу Хан глубоко вздохнул.

— Да!

Командир Большой Медведицы быстро ушел с приказом.

......

Весть о продвижении Ван Чуна пришла и в Бэйтин, и в Андун, и вся политическая система империи была потрясена. Но в далекой Империи У- Цан настроение было совершенно другим.

В огромной королевской столице все было до жути тихо. В самом сердце королевского дворца из курильниц поднимался дым, но никто в зале не говорил. Все были сосредоточены на металлическом лепном столе, около четырех футов в высоту с загадочными надписями.

На столе ворковал черный голубь с золотыми глазами, свободно оглядываясь, словно не подозревая о нервном напряжении, которое заполняло зал. Но все знали, что этот зал был отягощен этим странным давлением именно из- за новостей, которые доставил этот голубь.

— Ваше Величество, хотя Фуменг Линча ушел, его заменил еще более грозный Ван Чун, а Ван Чун даже занял прежний пост Фуменга Линча. Это крайне неприятная новость для нашей империи У- Цан! — Эхом отозвался в зале взволнованный голос.

— Война на юго- западе, разрушение учебного лагеря Чжанчжун, тяжелые потери в треугольном разрыве… в общей сложности мы уже потеряли более четырехсот тысяч элитных кавалеристов великой династии Тан, и чума до сих пор не прошла — мертвые коровы и овцы накапливаются в горах! То, что он теперь стал Генералом- защитником Цыси, является большой катастрофой для нашей империи У- Цан! И кроме того, он также построил эту крепость на нашем Тибетском Плато! Совершенно беспрецедентно! — Прозвучал в согласии Другой голос.

В прошлом люди, которых боялась империя У- Цан, были Чжанчжоу Цзяньцюн, Гешу Хан, Фуменг Линча и Гао Сяньчжи — эти четыре великих генерала Великой Династии Тан, но теперь другое имя быстро вытеснило эти имена, став самым пугающим человеком во всей империи У- Цан. Это имя было «Ван Чун». Не было похоже на то, что тибетцы никогда не уступали Великому Тану, однажды даже самый сильный из их Великих Генералов даже продвинулся до королевской столицы. Но все это были обычные войны, где было легко сказать, где они проиграли, где они были слабыми.

Никогда еще не было никого, подобного Ван Чуну, который прибегал бы к методам за пределами поля битвы, распространяя чуму по плато. Более того, его понимание тактики и его способность командовать войсками в бою намного превосходили любого из знаменитых генералов Тана, с которыми сталкивался У- Цан. Мало того, что Ван Чун сумел избежать всех глаз и ушей в своей атаке на Чжанчжун, глубоко проникнув в тибетские внутренние районы, чтобы уничтожить весь тренировочный лагерь и восемь тысяч солдат Цинхая.

Этот вопрос заставил всю Империю У- Цан дрожать от страха и беспокойства, потому что не было никаких сомнений в том, что Ван Чун нашел какой-то секретный путь на плато. Если они не найдут этот путь, Ван Чун сможет в любое время выйти на плато, не будучи замеченным, и уйти, когда захочет.

Это было похоже на нож, который можно было прижать к шее в любой момент в ситуации, когда никто не знал, откуда взялся нож и как его можно было избежать.

— Ваше Величество, несмотря ни на что, мы должны придумать способ убить Ван Чуна. В противном случае мы не только не сможем свободно ходить через северо- восток, но и окажемся полностью запертыми с севера.

Все прославленные генералы в зале обратились к фигуре, сидящей выше.

Ценпо ничего не сказал. Он только слушал мнения своих подданных, у него были насупленные брови и пламя раздражения, бушующее в его сердце.

Война, война… убить Ван Чуна!

Как он мог не знать, что этого великого юнца Тана нужно убить как можно скорее? Но Далун Руозан проиграл, Хуошу Хуйцан проиграл, Даян Пугьял проиграл, Даян Мангбан проиграл, и ДуСун Мангпоче также проиграл. Два из самых грозных Великих Генералов империи и один из ее Великих Министров проиграли Ван Чуну, и заплатили цену в двести тысяч кавалеристов, которую Королевская Родословная Нгари копила десять с лишним лет. Плюс еще бесчисленные коровы и овцы.

Если этот ребёнок из Великого Тана не будет мертв, Империя У- Цана быстро приблизится к своему переломному моменту.

— Довольно!

Внезапно в зале раздался голос, совсем не резкий, но мягкий и богатый. И все же этот голос заставил замолчать зал, все быстро закрыли рты.

— Всем армиям приказано держаться на расстоянии от северной границы. Все военные действия в северном регионе отныне запрещены! — Повелел голос, ни слишком громко, ни слишком тихо.

Только императорский великий министр Далон Тринлинг имел право говорить и издавать указы от имени Ценпо. Как и ожидалось, слова Далона Тринлинга сразу же заставили всех чиновников и генералов в зале стать послушными, вся их безжалостность рассеялась. Даже Ценпо выглядел гораздо более расслабленным.

— Империя потеряла достаточно солдат на севере. Даже Даян Мангбан погиб, а ДуСун Мангпоче вернулся с тяжелыми ранениями, что сделало его неспособным какое-то время вступать в бой. Патриарх ДуСун, вы знаете, где находится ДуСун Мангпоче? И как его травмы?

Далон Тринлинг держал руки за спиной, его узкие глаза расплывались от разума, превращаясь в мускулистую и громоздкую фигуру в зале.

— Большое спасибо за беспокойство Великого Министра. Вернувшись после поражения, Мангпоче немедленно отправился в Святой Храм Великой Снежной Горы, чтобы повеситься. Он до сих пор не вернулся и не отправил нам никакого сообщения. — Сказал ДуСун Гонджо с поклоном.

Клан Дусун и клан Даян были древними корнями империи У- Цан, а ДуСун Гонджо был нынешним главой клана Дусун. Дусун Мангпоче был провозглашен орлом клана Дусун, самой блестящей фигурой этого поколения, а также великим генералом У- Цана. Когда ДуСун Гонджо услышал о несчастном поражении ДуСуна Мангпоче в треугольном разрыве, он сразу же почувствовал стыд и унижение, но, когда он увидел ужасные раны на теле ДуСуна Мангпоче, он обнаружил, что не может произнести ни слова упрека.

Было очевидно, что ДуСун Мангпоче столкнулся с какой-то невероятной опасностью. Если бы он не отреагировал так быстро, не было бы десятков тысяч солдат, погибших в треугольной пропасти. Даже самый выдающийся представитель клана Дусун, Великий Имперский Генерал У- Цана, в конечном итоге предал себя треугольному разрыву, поистине неприемлемая потеря для клана Дусун.

Важным было то, что ДуСун Мангпоче выжил.

— Понятно.

Далон Тринлинг кивнул, его лицо было бесстрастным, но в его глазах было мерцание. Десятки тысяч элитных воинов погибли в треугольной пропасти, и даже Даян Мангбан из клана Даян встретил там свой конец. Тот, кто испытал наибольшее сожаление по поводу этих потерь, был, вероятно, сам Дусун Мангпоче.

Вероятно, именно поэтому он пошел в Святой Храм Великой Снежной Горы, чтобы повеситься сразу после своего возвращения. К сожалению, Дусуну Мангпоче было бы очень трудно получить то, что он хотел.

Тип, тип!

Пока Далон Тринлинг размышлял, взмах крыльев внезапно привлек внимание всех находящихся в зале.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Как уже было сказано, слово — 碛– или — цы– означает — пустыня. —

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 838. Дусун Mангпочe и Святой Xpам Bеликой Снежной Горы!**

Далон Тринлинг поднял голову и увидел, что один из столичныx королевских охранников протянул руку. На этой руке висел великолепный мускулистый образец, хищная птица с золотыми глазами.

Эту хищную птицу нельзя было найти в У- Цане, Великом Тане или даже в западных и восточных тюркских каганатах. На всем континенте эти птицы называют только одно место своим домом.

Это был арабский охотничий сокол!

Собравшиеся чиновники в зале сразу побледнели.

— Великий министр! Арабы Запада отправили письмо…

Высокий охранник вошел, но прежде чем он успел что-либо сказать, Великий Имперский Министр Далон Тринлинг поднял запястье, выпустив заряд Звездной Энергии, который взорвал арабского охотничьего сокола и письмо, привязанное к его ногам на куски, перья и ошметки птицы полетели повсюду.

Охранник потерял дар речи от шока.

— Я знаю. Ты свободен. — Сказал равнодушным голосом Далон Тринлинг, махнув рукой и втягивая палец обратно в рукав.

Ни один из чиновников в зале не счел действия Далона Тринлинга чрезмерными. Задолго до того, как Великий Тан начал глубоко вникать в западные регионы, У- Цан и арабы уже много раз за него сражались.

Каждая сторона понесла тяжелые потери, каждая из них имела свои собственные победы и поражения, и это состояние сохранялось более тысячи лет. Хотя они иногда сотрудничали, их отношения были скорее конфликтными. Можно даже сказать, что в западных регионах они были смертельными врагами. Особенно это имело место после войны на юго- западе, когда халифат Аббасидов использовал шанс, предоставленный полным уничтожением армии Королевства Нгари, чтобы напасть на тибетскую базу в Синдху и украсть все секреты и результаты, полученные от исследования армии гигантов.

На этом их единственное сотрудничество закончилось.

В империи У- Цан одно упоминание об арабах было табу!

— Да! Да!

Когда королевский столичный стражник увидел, что сказал Далон Тринлинг, в его глазах появилось выражение ужаса, и он быстро поклонился и ушел.

— Хорошо, давайте не будем говорить об этих вещах. Женжу, я попросил вас найти решение проблемы чумы овец. Как это продвигается? — Сказал Далон Тринлинг.

— Да, великий министр. В соответствии с вашими приказами, мы успешно нашли рецепт от чумы овец у учителя в Лунси. Наши разведчики уже смогли его привести. — Ответил один из нижеприведенных тибетских чиновников.

— Очень хорошо. Этот вопрос гораздо более актуален, чем любая война на севере. Устраните овечью чуму как можно быстрее! — Сказал Далон Тринлинг.

— Да! Великий министр!

......

Свист!

Холодный ветер дул с небес, раздувая снежные туманы.

Более двух тысяч ликов от королевской столицы, на малонаселенной земле, огромный горный хребет нависал в небесах. Горная цепь растянулась на сто ли, ее скалы были такими крутыми, что, казалось, они были вырезаны из земли с помощью ножей и топоров. Они взлетели высоко в воздух, самые высокие вершины были высотой в несколько тысяч чжан, а их вершины затерялись глубоко в облаках. Эти высокие горы были покрыты снегом, и, если взглянуть издалека на этот горный хребет, они видели грандиозное и великолепное зрелище, которое вызывало благоговение и уважение.

Это была святая земля У- Цана, место расположения храма Великой Снежной Горы, источник всех мифов и легенд.

Хотя Империя У- Цан была еще далека от зимнего сезона, снег шел на вершине Великой Снежной Горы в течение всего года, без перерывов в любое время года: явление, уникальное для Великой Снежной Горы. В этот момент у подножия горы был подвешен за ноги мужчина ростом семь футов, прижав голову к земле.

Его доспехи рассыпались и были запятнаны черной кровью во многих местах. На нем были ужасные раны, свидетельства опасного боя.

Этот человек появился здесь месяц назад, и, независимо от погоды, он оставался здесь висеть, как самые набожные и смиренные верующие. Было бы очень трудно поверить, что этот грязный человек в потертых доспехах был прославленным и могущественным великим имперским генералом У- Цана, ДуСуном Мангпоче.

Через некоторое время раздался голос сверху.

— Милорд, вам следует уйти. Достопочтенный Святейшество не согласится на вашу просьбу. В течение тысячелетий Святой Храм Великой Снежной Горы ни разу не участвовал в светских войнах, и теперь он этого не сделает.

Спустился лысый монах, босой и в простой мантии, сложив и подняв ладони. Человек уровня совершенствования ДуСуна Мангпоче был неспособен услышать его шаги. Глаза этого монаха были нежными и спокойными, как дно глубокого озера. Они могли бы смыть все отвлекающие мысли в уме.

— На этот раз все по- другому. Это не светская война. Те, кто победил меня, были экспертами из сект Центральных Равнин. С ними может справиться только народ Святого Храма. Я надеюсь, что достопочтенный сэр может сказать это Достопочтенному Святейшеству, чтобы он мог оказать мне некоторую помощь. — Покорно сказал ДуСун Мангпоче, прижимая руки к земле.

— Ой?

Спокойные озера в глазах монаха на мгновение вздрогнули, но он быстро обрел былое спокойствие.

— Это бессмысленно. Его Достопочтенное Святейшество не сделает безрассудного исключения. Милорд, пожалуйста, уходите! Неважно, как долго вы здесь провисите, это будет бесполезно.

Лысый монах обернулся и начал медленно возвращаться к вершине. Через несколько мгновений он исчез.

ДуСуну Мангпоче было трудно скрыть разочарование, но он не собирался уходить. Казалось, он намеревался висеть вниз головой, пока его тело не превратится в камень.

Время шло медленно, солнце поднималось и луна заходила, цикл повторялся много дней, пока, наконец, он не услышал еще несколько шагов.

— Достопочтенный сэр, не пытайтесь убедить меня. Я не уйду. — Сказал ДуСун Мангпоче, даже не подняв головы.

— Я не монах, но я действительно пришел, чтобы убедить вас уйти.

В ушах ДуСуна Мангпоче прозвучал энергичный голос, заставив его в шоке поднять голову. Его приветствовал вид Великого Императорского Генерала в доспехах цвета огня, с длинной саблей на поясе, стоящим перед ним, как бог.

Мощные волны энергии поднимались из его тела, как шторм, оказывая удушающее давление.

— Хуочу Хуйцан?!

Дусун Мангпоче был ошеломлен. Он никогда не предполагал, что здесь появится Великий Генерал Королевской Линии Нгари.

— Это бесполезно. Святой Храм не будет ничего делать. Если вы планируете висеть, пока Его Достопочтенное Святейшество не покажется, тогда я не смогу вам помочь. Но если вы захотите разобраться с этим Ван Чуном Великого Тана, я могу знать метод, который может быть полезным.

Хуошу Хуйцан посмотрел на Дусуна Мангпоче и добавил:

— О, это верно, я забыл вам сказать. Молодой маркиз Ушан уже назначен генеральным защитником Цыси, заменив Фуменга Линча.

— Чего?!

ДуСун Мангпоче вздрогнул, и его лицо застыло в оцепенении.

— Теперь вы понимаете? Имея всего пять тысяч человек, он уже смог победить вас и Даяна Мангбана. Вы можете представить, что это значит для нашей Империи У- Цан сейчас, когда он генерал- защитник Цыси. На основании того, что я узнал, он все еще строит форты вокруг треугольного разрыва. В будущем мы не только потеряем контроль над Цыси и Западными Регионами и возможность войти в Великий Тан, мы даже потеряем нашу собственную территорию. — Легко сказал Хуошу Хуйцан.

ДуСун Мангпоче повесился здесь более месяца назад, поэтому он понятия не имел, что происходит во внешнем мире, но Хуошу Хуйцан был подготовлен достаточно хорошо.

— Вы можете продолжать висеть, или можете уйти со мной и встретиться с кем-то, и тогда мы сможем пойти вместе, чтобы разобраться с этим молодым маркизом Великого Тана! Доверьтесь мне. В настоящее время только этот человек может помочь нам разобраться с Ван Чуном. — сказал Хуошу Хуйцан.

— Кто?

— Вы узнаете, когда придет время.

ДуСун Мангпоче ничего не сказал, только поднял глаза ко внушительной горной цепи. Следуя его взгляду, можно было увидеть, что на полпути к этой грандиозной снежной горе были древние желтые внешние стены многих храмов, свободно расположенные по склону горы, как пояс, который медленно поднимался к заснеженной вершине.

А на самой вершине горного хребта, над всеми остальными храмами, был маленький красный храм. Хотя это расстояние было таким же крошечным, как кунжутное семя, оно излучало безграничную и древнюю ауру. Он казался центром вселенной, холодно глядя на мир божественным и трансцендентным взглядом.

Это было самое старое и святое место на всем плато, настоящий Храм Великой Снежной Горы!

— Хааах…

Дусун Мангпоче вздохнул и наконец вылез из петли. Возможно, как сказал великий монах, Святая Земля всегда оставалась над миром и не вмешивалась в светские дела. Независимо от того, как долго он висел здесь вверх тормашками, святая земля никогда не будет действовать. По сравнению с этой бесконечно малой надеждой на то, что святая земля что-то предпримет, перспективы великого генерала Хуошу Хуйцана были более реалистичными.

— Пойдем!

Дусун Мангпоче поднял голову и повернулся к Хуошу Хуйцану. В этот момент на лице Хуошу Хуйцана появилась несмелая улыбка.

— Вы не пожалеете об этом!

Обернувшись, они двинулись плечом к плечу. Но как только они собирались уходить, собираясь пройти мимо древнего дерева, которое проживало более тысячи лет, за ними раздался холодный и высокий голос.

— Великий генерал!

Голос грохотал, как гром.

— Его Достопочтенное Святейшество попросил меня передать это вам.

Хууум! Генералы обернулись, ошеломились и увидели, что маленькая черная точка быстро расширяется на глазах, сброшенная со Священного Храма Великой Снежной Горы. Бац! Сверток приземлился неподалеку. Теперь, когда они могли ясно его разглядеть, они распознали его как деревянную коробку длиной около фута, завернутую в желто- коричневую ткань, которая развевалась на ветру.

— Святая Земля не будет действовать и не будет убивать, и Его Достопочтенное Святейшество не покинет Святой Храм ради вас. Но это не значит, что святая земля не может вам помочь. Эта коробка содержит ритуальный инструмент Святого Храма. — Когда вы примените его, он заточит любого противника, независимо от его силы, что сделает его неспособным двигаться. Берите! Это должно быть вам полезно!

Голос бесконечным эхом разнесся по горам.

Даже Хуошу Хуйцан был приятно удивлен этим развитием, а тем более Дусун Мангпоче. Они только когда-либо слышали о ритуальных инструментах Святого Храма, но никогда не видели ничего подобного. Даже во многих посещениях Хуошу Хуйцаном Святого Храма и его длительных периодов совершенствования там он никогда не видел ни одного из них. Он не ожидал, что более одного месяца повешения на дереве ДуСуна Мангпоче заставят Святой Храм предоставить этот ритуальный инструмент.

— Моя глубокая благодарность Его Достопочтенному Святейшеству!

Дусун Мангпоче был очень обходителен.

Взяв коробку, генералы быстро ушли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 839. Kоpрeктировка cтратегий!**

Когда Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан покидали Святой Храм Великой Снежной Горы, в далеком Городе Стали в Ушане происходила другая сцена.

Как только новость о том, что Ван Чун был назначен Генеральным Защитником Цыси, начала распространяться, весь Город Стали принялся ликовать. Что может быть более захватывающим, чем назначение их лорда Генеральным Защитником, который входит в число самых высоких и авторитетных фигур империи? Добраться до такого высокого поста всего за год было похоже на утреннее солнце, рассветающее над горизонтом. Можно было бы без колебаний следовать за таким лордом, поскольку его перспективы были гарантированно безграничны!

Казалось, что каждый получил удар в руку, безумно тренируясь и тренируясь, чтобы увеличить свою силу. Весь Город Стали был наполнен активной и энергичной атмосферой.

Но в резиденции Ван Чуна царило совершенно другое настроение. Все столы, стулья и табуреты, которые когда-то занимали эту просторную комнату, были перемещены, и массивная модель западных регионов теперь занимала центр комнаты. Топография и королевства западных регионов были реализованы с поразительной детализацией, и протекторат Анси, Тибетское Плато, тюркские степи, Цыси и Ушан, казалось, отражали их реальные аналоги.

Ван Чун не оставил без внимания западные регионы, и имел дело с империей У- Цан и Западно- тюркским каганатом, отправив много разведчиков для сбора информации о военном положении и географии регионов. Несколько сотен лучших разведчиков все еще нуждались в нескольких месяцах для получения информации, которая в конечном итоге была сведена в эту стратегическую модель западных регионов.

— … Со стороны Империи У- Цан я уже убил Даяна Мангбана и ранил ДуСуна Мангпоче, а Белые Храбрецы, по сути, больше не существуют. Кроме того, они потеряли почти сто тысяч элитных воинов. В сочетании с чумой, которая распространилась по юго- западу, империя У- Цан должна быть тяжело ранена, и у нее не будет сил угрожать нам в краткосрочной перспективе.

— Что касается Западно- Тюркского каганата, то тем, кто нападал на нас больше всего и был лидером военной фракции, был Черный Волк Ябгу, Агуду Лан. Он умер у Оружейной палаты Цыси вместе с четырьмя тысячами своих лучших элит. Эти люди погибли, самые большие угрозы для нас были устранены, и Западно- Тюркскому Каганату будет очень трудно произвести другого человека столь же грозного и трудного в обращении, как Агуду Лан. Со смертью этих двух важных личностей, Цыси по существу в безопасности.

Ван Чун объяснил все это, указав на модель У- Цана и Западно- Тюркского каганата. Вокруг него собрались все командиры Города Стали: Ли Сие, Хуан Ботянь, Сюй Цицинь, Сюй Кейи, Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чэнь Бинь… даже присутствовал Чжан Шоужи. Все внимательно слушали Ван Чуна.

— Тогда, Милорд, какой должна быть наша следующая цель? — Внезапно спросил Сюй Кейи. — Должны ли мы вторгнуться в У- Цан и тюркские степи, начав штурм, который заставит их потерять способность атаковать Великий Тан?

Глаза всех в комнате озарились предложением Сюй Кейи. Из всех генералов- защитников и великих генералов империи, вероятно, не было никого более активного, чем Ван Чун. Все известные генералы Великой Династии Тан, даже такие, как Гешу Хан, Ань Сишунь, Чжан Шоугуи и Фуменг Линча, по сути, приняли политику пассивной защиты со случайными атаками. Редко встречался кто-то вроде Ван Чуна, который проникал глубоко в вражескую территорию, чтобы сражаться на чужой земле, и даже создал крепость, которая служила постоянной базой. Эти крепости будут служить рыбьей костью в горле, кинжалом в спине, оставляя врагов крайне разозленными.

В этом аспекте даже Гао Сяньчжи не мог сравниться с Ван Чуном!

— С У- Цаном и турками в конечном итоге придется бороться, но они не там, откуда исходит самая большая угроза. Она исходит из других мест!

Ван Чун откинул палец и осмотрел комнату.

— Ах?!

Собравшиеся офицеры были удивлены этими словами, глядя в ужасе друг на друга. Самой большой угрозой для Ушана и Цыси были не кто иной, как тибетцы и турки. Никто из них не мог подумать о какой-либо другой империи, которая могла бы представлять большую угрозу.

У самого края толпы у Чэнь Бина появилась идея, и он нерешительно озвучил ее.

— Милорд имеет в виду тех Ху в протекторате Цыси?

— Конечно, нет. Они даже не достойны моего взгляда.

Ван Чун усмехнулся и не стал больше держать их в напряжении. Взяв маленький красный флаг, он провел рукой по Ушану, Цыси, Анси и горам Цун и, наконец, поставил флаг на самом западном краю, недалеко от моря.

— Наш истинный враг здесь!

— Аравийская империя?! Как они могут быть нашими врагами? Разве они не крошечная страна? Какую угрозу они могут представлять?

— Правильно! Они могут даже не иметь возможности бороться против Мэнше Чжао. Как они могут оказаться даже сильнее, чем У- Цан? И разве Гао Сяньчжи и армия протектората Анси на западе не контролирует их? С ними какая страна может угрожать нам?

— Лорд Маркиз, возможно, вы выбрали не то место? Я встречал арабов в столице. Все они круглые и толстые, и у них такие большие улыбки, что их глаза растягиваются. Даже если они придут сотнями тысяч, мы могли бы легко победить таких людей. Как они могут угрожать нам?

Люди в комнате были ошеломлены. Никто не предполагал, что угроза, о которой говорил Ван Чун, будет исходить от этой чрезвычайно далекой земли. Многие из них подозревали, что Ван Чун поставил флаг не в том месте.

Ван Чун ничего не сказал, лишь слегка улыбнулся. Когда он впервые начал строить город в Ушане, все полагали, что его целью было построить коммерческий город, через который он мог бы заработать целое состояние, или же полагали, что он хотел использовать этот город в качестве базы для защиты от тибетцев и турок. Однако целью Ван Чуна никогда не была империя У- Цан, и уж точно не Западно- тюркский Каганат. На этом этапе больше не было необходимости скрывать свою цель.

От начала до конца у него был только один враг и противник: эта огромная империя к западу от гор Цун.

Аравия!

На этом континенте это была единственная сила, которая могла стоять на том же уровне, что и Великий Тан, и это была грозная империя, которая все еще находилась в середине агрессивной экспансии.

Все считали, что Аравийская Империя в настоящее время является маленькой страной размером с Когурё или Мэнше Чжао, но Ван Чун знал, что настоящая Аравия контролирует территорию, даже большую, чем Великий Тан, с большим населением. Кроме того, она командовала верностью многих маленьких королевств и бесчисленных генералов. Кроме того, в то время как Великий Тан потворствовал миру и процветанию, Аравийская Империя поклонялась силе и битве. Их история изобиловала постоянными экспансиями и войнами.

Великий Тан слишком слабо знал страны за пределами Центральных Равнин. Лиса умрет перед своим логовом, и жители Центральных равнин имели склонность с любовью думать о своей родине, не желая даже взглянуть на внешний мир. Сюй Кейи, Чэн Саньюань и другие находились с Ван Чуном в течение очень долгого времени, но даже они смотрели на арабов с презрением, так что можно легко представить, что думали другие.

В то время как все остальные были сосредоточены на У- Цане, а также на восточных и западных турках, они блаженно не знали, что эта «крошечная страна» уже начала готовить войска и собирать припасы для кампании против Великой Династии Тан! И если им это удастся, судьба Центральных Равнин будет полностью изменена, и эта огромная империя впадет в бесконечные гражданские беспорядки и раздоры.

Ван Чун не мог принять этого.

Ван Чун хотел нанести этой огромной империи на западе жестокий удар в тот момент, когда она вытянет когти, чтобы понять силу империи на востоке.

Ван Чун продолжал осматривать толпу, легкомысленно приказывая:

— Чжан Цюй, представь информацию, которую собрал Ян Хунчан для всеобщего обозрения.

— Да, лорд маркиз.

Из- за спигы Ван Чуна раздался молодой голос, и Чжан Цюй быстро шагнул вперед с толстой пачкой документов, которые он начал раздавать. Все еще озадаченные, офицеры подсознательно взяли документы.

— Откройте его и посмотрите. — Спокойно сказал Ван Чун, не прилагая усилий для объяснения.

В замешательстве они открыли документы, и с первого взгляда их зрачки сразу же сжались, а их болтовня мгновенно исчезла. И со временем атмосфера в комнате стала тяжелой.

— Аравия? Как это может быть? Их территория достаточно велика, чтобы быть на одном уровне с Великим Таном!

— Население в десятки миллионов? Как это может быть? Разве они не были маленьким королевством? И у них так много солдат!

— Как это может быть? Как может быть такая большая страна к западу от гор Цун?

— Слишком сильный! Они даже несколько раз атаковали У- Цан, и, хотя их армии были меньше, они отбросили самую могущественную Королевскую линию Ярлунг Империи У- Цан обратно, словно черепаха, втягивающаяся в его раковину.

Все офицеры были ошеломлены этой информацией. Аравия, представленная в этих документах, полностью отличалась от знакомой им Аравии, и они едва могли поверить своим глазам. В этот момент они поняли, почему Ван Чун сказал, что Аравийская Империя была самой большой угрозой Великому Тану.

— То, что вы видите сейчас, является самой грубой информацией. Истинная сила Аравии даже больше, чем записано.

Безразличные слова Ван Чуна снова заставили комнату замолчать, и все повернулись, чтобы взглянуть на него.

— Чжан Цюэ, твоя очередь говорить.

Ван Чун посмотрел на Чжана Цюэ.

— Да, лорд маркиз.

Чжан Цюэ поклонился и быстро повернулся лицом к толпе.

— Первоначально эта информация была получена от великого клана, с которым лорд Маркиз работает в западных регионах. Этот клан имеет деловые отношения с Аравией в течение многих лет и имеет некоторое представление об этом месте. Однако арабы очень осторожны с посторонними, и поэтому нам очень трудно всесторонне собирать информацию. Информацию, которая сейчас у вас на руках, уже было очень трудно получить, и за нее погибло несколько разведчиков. Истинная Аравийская империя может быть только сильнее, а не слабее.

Кроме того, не так давно я получил приказ присоединиться к каравану Ху в Аравии, но прежде чем я смог продвинуться очень далеко, и выпустил Маленького Ша, я был обнаружен арабами. Их военные породы птиц чрезвычайно опасны, и даже Маленький Ша был ранен. Они даже направили кавалерию, чтобы преследовать меня, поэтому я был вынужден уйти.

Пока Чжан Цюй говорил, он поднял руку, чтобы показать скального орла, сидящего на ней, перед толпой. У этого скального орла были раны на голове, ногах и теле. Острые, как мечи, когти вонзились глубоко, а в некоторых местах даже можно было увидеть кость.

Хисс!

Присутствующие не могли не задохнуться. Все они знали, насколько грозным был этот скальный орел. В Цыси, возможно, во всех западных регионах, почти не было птиц, способных бороться с этим скальным орлом, и даже те птицы, которых дрессировали тибетцы и турки, должны были в панике отступить перед его когтями. Он полностью заслужил свой титул короля орлов.

Но даже скальный орел Чжан Цюэ был тяжело ранен. Их представления о мире полностью перевернулись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 840. Мeч, нацеленный на Apавию!**

— Арабы действительнo такие грозные? — Чэн Саньюань пробормотал в шоке.

— Аравия даже сильнее, чем вы все можете себе представить!

Наконец сказал Ван Чун.

— В части Аравии, близ Анси, есть место под названием Самарканд. Там собрались двести тысяч арабских солдат, и все они — самая грозная кавалерия. Все вы видели тибетских и тюркских боевых лошадей. Аравийские боевые лошади еще выше, более мускулистые, и имеют еще больший импульс. Мало того, что, хотя вы видели арабских торговцев, большинство из которых пухлые и бесполезные в бою, настоящие арабы являются естественными воинами, отточенными окрестностями, высокие и крепкие. Таким образом, как только начинается война, арабы могут призывать своих людей, чтобы сформировать армию, даже не нуждаясь в их обучении, немедленно увеличив свою армию до более чем четырехсот тысяч, каждый из солдат наравне с обычным солдатом. только армия арабов размещена на их восточной границе. Если им потребуется полная мобилизация, арабы, вероятно, могут командовать армией почти невообразимого размера.

В комнате было тихо, все в шоке слушали слова Ван Чуна. Это было их первое знакомство с Арабской Империей, и все они чувствовали огромную опасность.

— … Но это утверждение в начале было правильным. В самом начале Аравийская Империя была просто крошечной страной, даже меньшей, чем Когурё. Они могли развиться только в таких огромных масштабах, став даже больше, чем Великий Тан, потому что они провели много лет, готовя своих солдат к войне и сражаясь с окружающими странами. Все вы сражались с Белыми Храбрецами Даяна Мангбана и знаете, насколько они сильны. У арабов есть свои мамлюки 1, сила которых даже выше, чем у Белых Храбрецов из У- Цана. В Аравии все мамлюки начинают тренироваться в возрасте семи или восьми лет. С самого начала они сражаются между собой, и выжить могут только самые жестокие и дикие дети. По мере того, как эти дети растут, они получают самую суровую военную подготовку, созревая благодаря настоящей битве и крови, пока они не станут настоящими мамлюками. К тому времени каждый из них становится самым смертоносным оружием, наполненным богатым опытом убийств и сражений.

Голос Ван Чуна эхом разносился по комнате, действуя как своего рода крещение для находящихся внутри. Это была цель Ван Чуна. Если бы даже его самые близкие подчиненные не признавали силу арабов, не было бы необходимости говорить о победе над ними. Изменения происходили по капле. Великий Тан больше не мог оставаться очарованным Центральными Равнинами и их периферией. Нужно было поднять голову и увидеть истинное лицо мира.

Это изменение произойдет, начиная с ближайших к нему людей.

В будущем, если каждый Танец сможет отказаться от своей одержимости своей родиной и открыть глаза, чтобы увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, будет сформирован новый Великий Тан.

— Лорд Маркиз, если каждый араб настолько грозен, как вы говорите, как мы можем бороться с ними? Можем ли мы победить их? — Неожиданно заговорил Чэн Саньюань, потрясенный видом Ван Чуна. Слова, сказанные сегодня, полностью изменили его впечатления об этой далекой стране.

— Чэн Саньюань, я никогда не встречал настоящего арабского воина, и я не знаю, что вы имеете в виду, побеждая их, но я могу сказать вам, что Великий Тан достиг своего нынешнего статуса отнюдь не благодаря удаче! — Вдруг сказал Ли Сие, и его лицо было мрачным, и каждое его слово, казалось, стучало по полу. — Когурё, Мэнше Чжао, У- Цан, Восточный и Западный Тюркские каганаты и королевства западных регионов — все эти страны, сложенные вместе, не осмеливаются безрассудно вести войну против Великого Тана. Только Великий Тан способен на это. Полагаясь лишь на свою силу, чтобы подавить эти окружающие страны и заставить их опустить голову. Аравия может быть очень сильной, но Великий Тан определенно не слаб! Если Аравия осмелится жаждать Центральных Равнин, она узнает об истинной силе Великого Тана,

— Верно!

Услышав слова Ли Сие, Ван Чун улыбнулся.

— Аравия действительно очень сильная, но наш Великий Тан определенно не слаб. Аравийская конница очень грозна, но их арбалетные болты и другое снаряжение не могут сравниться с нашими. Баллисты нашего Великого Тана не имеют себе равных во всем мире. Какой кавалерии или какой толщины их доспехи, ни один из них не может остановить проникающую мощь баллистического удара. Более того, с точки зрения пехотных соединений, а также стратегии и тактики, Аравия намного уступает Великому Тану. У них нет такой вещи, как формирования, только простые расстановки солдат, и они, конечно, не имеют представления о стратегии и тактике.

Ван Чун вовсе не хвастался. Тексты стратегии Центральных Равнин были разработаны в течение долгой истории частых и масштабных конфликтов. Этого не хватало арабам.

Каждый кивал головой, мотивированный словами Ван Чуна. Да, Аравия может быть огромным аллигатором, но Великий Тан был не овцой, а могучим львом. Кто был сильнее, а кто слабее, можно узнать только через битву.

— Лорд Маркиз, что вам нужно от нас?!

— Независимо от того, что это такое, пока мы можем помочь Великому Тану противостоять арабам, мы даже будем идти сквозь огненные моря и горы клинков!

— Правильно! Те, кто атакует мой Великий Тан, будут наказаны, независимо от того, как далеко они находятся! Лорд Маркиз, отдай нам приказ!

Офицеры начали взволнованно и очень громко молчать. Против иностранных врагов все они были единодушны. Хотели ли они признать это, или нет, их честь и долг как людей Великого Тана были выгравированы в их костях. Ван Чун мысленно кивнул, увидев это. Независимо от того, как было в других местах, пока его люди разделяли его видение, их воля могла сформировать неприступную цитадель, которая позволила Ван Чуну выполнить любую задачу, которую он намеревался сделать.

— Гора не может содержать двух тигров! Арабы — отвратительные люди, которые однажды неизбежно столкнутся с Великим Таном. Хотя я не могу быть уверен в реальном времени этой войны, мы можем начать готовиться к ней сейчас. Сюй Кейи!

Ван Чун повернул голову направо.

— Ваш подчиненный здесь!

Сюй Кейи поспешно опустил голову и поклонился.

— Начиная с этого момента, мне нужно, чтобы вы сосредоточили свое внимание на другом месте. Ваша миссия будет заключаться в том, чтобы отобрать как можно больше элитных разведчиков из армии, обучить их арабскому языку, а затем отправить их в Арабскую империю. Кроме того, арабы очень ксенофобны, поэтому вы не можете выбрать Ханьцев, только Ху, или нанимайте торговцев из западных регионов. Мне нужно, чтобы вы использовали этих людей, чтобы собрать как можно больше информации об Аравийской Империи. — Сказал Ван Чун.

— Ваш подчиненный понимает! — Сразу ответил Сюй Кейи.

— Чэнь Бин!

— Ваш подчиненный здесь!

Чэнь Бен вышел вперед.

— Рецепт цементной дороги уже достиг зрелого состояния. Мне нужно, чтобы вы связались с Чжао Цзиндяном в столице и мобилизовали силы великих кланов, чтобы как можно быстрее построить цементную дорогу от Ушана до протектората Анси. Кроме того, сообщите Чжао Цзиндяню, что мне также нужно как можно скорее закончить цементную дорогу из столицы в Ушан. — Строго сказал Ван Чун.

— Да!

Чэнь Бин поклонился.

— Су Шисюань!

— Ваш подчиненный здесь!

Су Шисюань поспешно шагнул вперед.

— Используйте мой статус генерального защитника Цыси и лорда Ушана, чтобы написать мемориал двору с просьбой о подкреплении для Цыси. Скажите, что в последнем крупном сражении Цыси понес много потерь. Попросите двор использовать Город Стали Ушана в качестве транзита для солдат. Скажите, что мы можем помочь облегчить материально- техническое бремя Имперского Двора. — Приказал Ван Чун с грозным выражением лица.

Он много думал об этой проблеме и решил, что, если он хочет усилить армию протекторатов Анси, одного Цыси недостаточно. Ему понадобятся солдаты из императорского двора, переведенные из других регионов. Если Город Стали можно было бы использовать в качестве запаса рабочей силы, он мог бы значительно увеличить количество доступных ему солдат. Кроме того, императорский двор был бы рад переложить материально- техническое бремя на другую сторону.

— Да! Ваш подчиненный понимает!

Су Шисюань поклонился.

— Кроме того, напишите письмо в столицу с просьбой приехать Юань Шусуна.

— Да!

Ван Чун издавал приказ за приказом, и вскоре у каждого человека было свое задание. Все силы и ресурсы Города Стали начали постепенно мобилизовываться, все они были нацелены на Талас и даже более отдаленную Арабскую Империю. В то время как Ян Хунчан был единственным сборщиком информации в Таласе вначале, к нему присоединились многие разведчики и солдаты, и способности Ван Чуна по сбору информации в этих регионах резко возросли.

— Итак, где Хулайег?

Когда все было делегировано, Ван Чун внезапно вспомнил Хулайэга.

В прошлом Хулайэг следовал за ним повсюду, как лакающий сикофант, но в последнее время он отсутствовал.

— Ха- ха, ты не оставил ему Тюркского Четвертого Принца? В настоящее время он полностью посвятил себя этому делу. Прямо сейчас, чтобы выполнить эту задачу, он уже переехал из резиденции, которую ты приготовил для него, в тюрьму Города Стали.

Сюй Цицинь медленно и легко подошла, с улыбкой на губах, и ее лицо сияло жизненной силой. Таково было очарование, которое она источала, что даже Ван Чун был на мгновение ошеломлен, но он быстро восстановил контроль над своими чувствами.

— Тюрьма? Почему он туда пошел? — В шоке сказал Ван Чун. Он понимал Хулайэга как человека, который прежде всего подчеркивал удовольствие и комфорт. Даже для своей резиденции он был чрезвычайно разборчив, и он даже купил много шкур тигра, чтобы украсить стены и пол. Как он мог быть готов жить в тюрьме? Это совершенно не соответствовало его стилю.

— Что он задумал?

— Что ты думаешь? Это ради того Четвертого Принца.

Улыбка Сюй Цицинь стала еще шире, и ей было трудно сдержать смех.

— Чтобы завоевать доверие Четвертого Принца и изменить впечатление о нем, он неожиданно выбрал план нанесения вреда себе, чтобы завоевать доверие врага. Он заставил Сюй Кейи найти кого-то, кто его жестоко избил бы, чтобы у него все было в синяках, а затем он сам был брошен в камеру Четвертого Принца, чтобы они были вместе. Если все идет так, как ожидается, этот упрямый толстяк, вероятно, ворчит и жалуется вместе с этим своим четвертым Принцем.

С этими последними словами улыбка Сюй Цицинь наконец превратилась в хихиканье.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Мамлюки появляются намного раньше в этой вселенной, чем в реальной истории. В то время как события происходят в восьмом веке, с текущим годом, являющимся 751/752, практика Аббасидских халифов, покупающих рабов, чтобы служить солдатами, возникла в девятом веке, хотя их, очевидно, называли Гилманы, а не мамлюки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 841. Чepноводный шаман!**

— Чего?

Ван Чун был ошеломлен и едва мог поверить своим ушам. Действия Хулайэга были просто ошеломляющими, и даже Ван Чун не предполагал, что он будет использовать такую стратегию.

— Но будет ли эта стратегия действительно эффективной?

Дом Хулайэга подвергся рейду группы, лично возглавляемой Четвертым Принцем, и до битвы в Оружейной Палате Цыси Четвертый Принц следовал за Черным Волком Ябгу в течение длительного периода времени, слушая и выполняя его приказы каждый день, поэтому у него точно не будет хорошего впечатления о Хулайэге. В обычных обстоятельствах было бы вполне прилично, если бы он не бросился на Хулайэга и не откусил кусочек плоти предателя. Для Хулайэга было бы почти невозможно изменить впечатления Принца о нем.

— Зачем еще он получил бы травму? Сюй Кейи действительно бил его, не прилагая усилий, чтобы избавить его от боли. И пока Хулайэг лежал на земле, его лицо было бледным от боли, а лоб покрылся потом, но он все еще настаивал на том, что Сюй Кейи должен побить его еще сильнее. Я должен признать, что этот тюркский торговец лошадьми обладает некоторыми способностями. Тюркский четвертый Принц был заключен вместе с ним в тюрьму на несколько дней, каждый день слушая, как он говорит, что он просто простой торговец, который ради его спасения в конечном итоге был жестоко избит. И Четвертый Принц действительно поверил ему. — Сказала Сюй Цицинь, прикрыв рукой улыбку.

— О? Если это действительно так, то этот парень и впрямь поразителен! Кажется, он ставит все на карту, чтобы вернуться в тюркскую степь.

Ван Чун постепенно заразился мелодичным смехом Сюй Циньцин, и улыбка медленно появлялась в его глазах.

— Забудем об этом. Я просто позволю ему продолжать делать то, что он хочет!

......

Тем временем на далекой горе Санми из шатра западно–тюркского кагана донесся яростный рев, который эхом разнесся в небе.

— Что? Они снова отказали нам?! Предлагая такие невозможные условия, они действительно думают, что мы, западные турки, согласимся?

В огромной золотой палатке Ишбара Каган ходил взад–вперед, как разъяренный лев, и вся гора Санми дрожала от его рева.

— Каган, мы уже попросили вести переговоры три раза, но они упорно настаивали на пятьсот тысяч лучших тюркских боевых коней и ни капли меньше. Они даже сказали, что если мы не согласны, они отправят Труп Четвертого Принца на гору Санми.

Разведчик стоял на коленях в палатке, дрожа от страха. Его голова почти уткнулась в землю. Он даже не смел рисковать взглядом вверх.

— Ублюдок! Тогда пусть они отправят труп Четвертого Принца! Скажите им, что пятьсот тысяч лучших тюркских боевых коней просто исключено!

Ишбара Каган кипел от ярости, его взволнованный голос напоминал раскаты грома над небесами горы Санми. Все, кто слышал это, дрожали, их сердца бились в страхе. Разведчик на коленях прижался к земле еще ниже, не осмеливаясь произнести ни слова.

— Почему ты не ушел!

Злобно посмотрел Ишбара Каган.

— Да!

Разведчик вздрогнул, сразу встал и ушел. Но только он достиг входа в палатку, и, бум! Черная энергия внезапно ворвалась внутрь, и черная завеса внезапно упала с небес, окутав всю палатку. Разведчик был настолько застигнут врасплох, что ударился об этот черный энергетический барьер и едва не упал на землю.

— С уважением к преподобному священнику!

Несмотря на внезапность всего этого, разведчик не только сразу встал, но и откинулся на землю в упущении, его голова в панике прижималась к земле. Даже разъяренный Ишбара Каган глубоко вздохнул, и увидел, как опускается черная завеса, его гнев остыл.

Вся палатка затихла.

Ишбара Каган выглянул наружу и внезапно закричал:

— Черноводный шаман!

— Каган, подави свой гнев. Решения, касающиеся Четвертого Принца, должны быть приняты после долгого размышления и не могут руководствоваться эмоциями.

Свет и тень начали закручиваться и мерцать на входе, и, вместе со звуком старого и хриплого голоса, вошла сгорбленная фигура высотой всего в пять футов. Он был одет в черную мантию, которая достигала земли, и держал черную костяную трость, увенчанную черепом. С этим человеком в черной мантии в качестве центра, тени в палатке начали смещаться, образуя бесчисленных диких зверей, которые, казалось, вырвались из человека.

В дополнение к этому странный запах начал заполнять золотой шатер, острый до крайности. Это напоминало запах медведя, а также запах леопарда или тигра. Короче говоря, как будто толпа зверей вошла в палатку.

Только очень особенное существо в Западно–Тюркском Каганате могло внушать такое чувство и войти в шатер Ишбара Кагана, когда пожелает: священник–шаман.

Никто не знал происхождения шаманских священников. Когда впервые появился тюркский народ, шаманские священники уже имели долгую историю в тюркской степи и обладали чрезвычайно почитаемым статусом. Легенды говорили, что священники–шаманы могли общаться со всеми животными и даже с богами. Они знали прошлое и могли заглядывать в будущее. Их тела были окутаны таинственными туманами, скрывающими бесконечные секреты.

Кроме того, все священники–шаманы обладали загадочной и необъяснимой силой. Эта сила не была боевым искусством, но она была еще более ужасающей и загадочной. Люди степи назвали это колдовством.

Знаменитая легенда о священниках–шаманах возникла более тысячи лет назад, когда центральными равнинами управлял самый грозный император У Хань. Кавалерия с Центральных равнин пронеслась по пустыне и степи, снова и снова оттесняя элитную тюркскую конницу. В ту эпоху тюркские степи были покрыты трупами и орошены кровью. В самый процветающий и самый мощный период тюркской империи, она столкнулась с самым жестким сувереном Центральных равнин за тысячу лет. После многократных войн тюркская империя стремительно стала невообразимо слабой.

Такое событие было беспрецедентным в степи.

И когда император У Хань был готов послать последнюю экспедицию на север, чтобы окончательно уничтожить угрозу турок раз и навсегда, все в степи дрожали от страха перед грядущим бедствием. В этот момент самый сильный шаманский священник повел нескольких сотен шаманских священников степи на колдовство на дороге, которую армия Центральных равнин должна была пройти, чтобы добраться до степи. Священники–шаманы вступали в столкновения с мастерами боевых искусств Центральных равнин и нанесли тяжелые потери и отвратительные болезни этой самой могущественной армии.

Хотя священники–шаманы также понесли ужасные потери, выжив лишь в небольшом количестве, им удалось сломить верховную конную армию и спасти тюркский народ от катастрофы. После этого все тюркские каганы относились к священникам–шаманам с большим уважением, причем наиболее уважаемыми были шаманы, происходящие из ветви вождя шаманов.

Черноводный шаман был именно членом этой прославленной ветви!

— Хотя пятьсот тысяч боевых лошадей являются драгоценными, ценность Четвертого Принца действительно сопоставима с ними. Он привязан к судьбе и будущему нашего Западно–тюркского каганата. Вы знаете это, каган. Вы видели пророчества.

Черноводный шаман медленно шагнул вперед, делая шаг, затем паузу, затем делая еще один шаг…

Ишбара Каган, казалось, успокоился от слова «пророчества», но снова быстро разозлился.

— Но ведь невозможно найти пятьсот тысяч лучших тюркских боевых лошадей во всем Западно–Тюркском каганате! Это не та просьба, которая может быть выполнена!

Турки были людьми, которые жили верхом на лошади, и поэтому у них было больше всего лошадей. Но эти лошади были разными по качеству. У них было столько обычных боевых лошадей, сколько хотелось, несколько миллионов боевых лошадей хорошего качества, но пятьсот тысяч самых лучших и редких боевых лошадей? Вероятно, у всего Западного тюркского каганата таких было не так много, и действительно ли они отдали бы их ханьцам? Разве это не поддержит врага?

Ведь Западно–Тюркский Каганат и Великая Танская империя все еще были врагами на войне. Он не мог согласиться с этим условием.

— Пятьсот тысяч лучших тюркских боевых лошадей, естественно, невозможны, но мы не можем не договориться с Городом Стали, и мы не можем не спасти Четвертого Принца. Эти пятьсот тысяч боевых лошадей — всего лишь переговорная уловка, чтобы получить лучшую цену от нас. Если бы они не хотели вести переговоры, Четвертый Принц уже был бы мертв, и они не потратили бы впустую столько времени, отказываясь от уговоров Кагана. Для будущего Западно–Тюркского Каганата, Каган, вы должны быть спокойны.

Черноводный шаман продолжал говорить, медленно продвигаясь вперед. Чёрный туман покрывал его лицо, скрывая его истинную внешность.

Лицо Ишбары Кагана застыло, и он мгновенно потерял дар речи.

Ишбара Каган не безумно любил Четвертого Принца. Степь грозила страшной опасностью, которая была более страшной, чем любая другая опасность в истории, и первыми, кто испытал этот страх, были шаманские священники степи. Они могли слышать голоса богов и знали тайны прошлого и будущего. Эта сила была доказана уже бесчисленное количество раз.

Степь когда–нибудь будет уничтожена, и этот день не за горами!

Это было пророчество, которое услышал Ишбара Каган, когда он был еще ребенком.

Очень мало людей во всей степи знали этот секрет, и Ишбара Каган знал об этом только потому, что он был членом императорского клана. С этого момента его мучила глубокая озабоченность, пока не родился четвертый Принц.

«Этот ребенок — надежда всей тюркской степи. Его существование связано с будущим всех народов. Когда наступит момент, он пробудится к своей миссии и поведет тюркский народ к спасению от этой ужасной катастрофы.»

Предсказания шаманских священников в отношении этого ребенка глубоко засели в сознании Ишбара Кагана.

Именно эти предсказания заставили его так сильно дорожить Четвертым Принцем. Исходя из того, что говорили священники–шаманы, его ценность была неизмеримой.

— Должен ли я действительно подвергаться угрозе со стороны подростка, который все еще мокрый за ушами?

Ишбара Каган застонал, и его сердце наполнилось нежеланием. Великолепный властелин степи, Ишбара Каган, чье имя отзывалось эхом во всех странах мира, и даже генералы–защитники и великие полководцы Центральных равнин должны были относиться к нему осторожно. Но теперь какой–то подросток в этом Стальном Городе требовал от него абсурдного выкупа и делал наглые угрозы. Как мог такой человек, как Ишбара Каган, принять это?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 842. Смиpeнный, cмиренный Xулайэг!**

— Каган, подожди еще немного. Скажи, что мы дадим им сто тысяч боевыx лошадей и посмотрим, согласятся ли они. Если они будут настаивать на требовании пятисот тысяч, то мы обсудим это снова. — Сказал Черноводный Шаман.

— Священник, я сделаю это ради тебя, но это будет в последний раз!

Ишбара Каган кипел от ярости, но мог только подавить ее.

— M–м. Давайте отправим эмиссара. Если они действительно не отпустят принца, у Кагана еще будет время принять другой план. — Кивнул Черноводный шаман.

Ишбара Каган сердито фыркнул, но больше ничего не сказал.

— Кроме того, у меня есть просьба, которую, я надеюсь, Каган сможет выполнить. — Продолжил Черноводный Шаман.

— O? И что это? — С удивлением сказал Ишбара Каган. Первоначально он считал, что Черноводный Шаман появился только для того, чтобы обсудить вопрос о Четвертом Принце, но теперь оказалось, что это не так.

— Тот юноша из стального города Ушан, который захватил Четвертого Принца, я хотел бы встретиться с ним… Когда Каган отправит эмиссаров на этот раз, я бы хотел, чтобы один из моих людей сопровождал миссию.

Эти последние слова были сказаны таинственным и глубоким тоном.

Тело Ишбара Кагана вздрогнуло, как будто он вдруг что–то понял. Он уставился на Черноводного Шамана, не в силах скрыть потрясение на своем лице.

......

— Ауу! Как же мне больно!

В подземной тюремной камере Города Стали крики боли Хулайэга эхом разносились по стенам. Он лежал на земле, его голая и пухлая спина была ужасно изрезана, а в некоторых местах даже можно было увидеть кости.

— Хулайэг, я ошибался в тебе. Я не думал, что они тебя так бьют. Расслабься. Если я смогу вернуться, я верну тебе всю твою собственность.

В комнате раздался голос раскаяния. Четвертый тюркский Принц сидел рядом с Хулайэгом, его глаза виновато блестели, и он осматривал многочисленные раны.

— Ваше Высочество, нет необходимости винить себя. Для меня большая честь быть полезным. Я не верю, что эти ублюдки из Стального Города были бы настолько коварны, что даже осмелились бы убить меня. Ваше Высочество, будьте уверены. Даже если этот Хулайэг постави под угрозу свою жизнь, он обязательно выведет вас отсюда.

Хулайэг стиснул зубы и выдавил эти слова, но затем боль от его ран начала нарастать, и он не мог не вскрикнуть.

Четвертый Принц чувствовал себя еще более раскаявшимся, видя это зрелище.

— Ван Чун, ты и твои презренные и неверные подчиненные, я не позволю тебе пойти на это! Четвертый Принц! Я должен вернуться как призрак!

Хулайэг рявкнул, ругаясь.

— Хулайэг, не будь таким. Они действительно могут избить тебя до смерти. — Четвертый Принц был взволнован. — Просто посмотри на раны на твоем теле. Ты не можешь больше терпеть избиения. Если они придут и навестят тебя снова, выдержи это и опусти голову, признайся, что ты ошибся. Если ты сможешь уйти, ты сможешь найди моего имперского отца и пусть он спасет меня. Это было бы намного лучше, чем-то, что мы оба умрем здесь!

Четвертый Принц понятия не имел, что в укромном месте за пределами камеры группа людей находилась на грани смеха.

— Но Каган не поверит мне. — Сказал Хулайэг.

— Все в порядке. Возьми это, и он тебе поверит.

Четвертый Принц остановился на мгновение, прежде чем стиснуть зубы и, наконец, взять черный жетон, вырезанный из кости, из укрытия в своей одежде.

— Это мой княжеский жетон. Если ты предъявишь этот жетон, при встрече с моим имперским отцом, он определенно тебе поверит.

— Это… Ваше Высочество, успокойтесь. Если у меня будет возможность уйти, я обязательно спасу вас. Слово Хулайэга — его закон. Даже если я умру, я обеспечу безопасность вашего Высочества.

Хулайэг, похоже, испытал умственную борьбу, прежде чем наконец стиснуть зубы и взять жетон.

Клангклангкланг!

В этот момент грохот металла послышался снаружи камеры.

— Хулайэг, тюркская свинья, которая не может отличить хорошего от плохого, лорд Маркиз в своей доброте решил освободить тебя, но ты настаиваешь на том, чтобы держаться вместе с этим Четвертым Принцем. Это твой последний шанс. Если ты продолжишь действовать грубо перед Лордом Маркизом, ты и этот Четвертый Принц умрете вместе в этом месте!

Снаружи раздался ледяной голос, и дверь в камеру открыли. Вошло несколько охранников в полной броне. Взглянув, они сразу же подняли Хулайэга с двух сторон, и унесли его, словно он был убитой свиньей. Позади них дверь снова захлопнулась.

— Хулайэг, не беспокойся обо мне. Быстро признай свои ошибки. Сначала позаботься о себе. Больше не делай из них врагов…

Вдалеке Тюркский Четвертый Принц подполз к двери камеры, крича с тревогой им вослед.

— Хахаха…

— Хулайэг, ты настоящий артист. Посмотри–ка, Четвертый Принц даже плачет.

— Не беспокойся обо мне, быстро признай свои ошибки. — хахаха… все ли вы видели, как выглядел этот Четвертый Принц, говоря это?

— Хулайэг, ублюдок, если бы этот Четвертый Принц знал правду, он, вероятно, разорвал твою плоть и съел бы тебя заживо.

Как только они покинули зону слышимости камеры Четвертого Принца, солдаты не могли удержаться от смеха. Все эти охранники были очень хорошо знакомы с Хулайэгом, сопровождая его, когда он входил и выходил, и не боялись произнести несколько шуток.

— Хе–хе, это не что–нибудь. Человек с небольшими ограничениями не джентльмен, и человек без малой порочности в крови никогда не может быть великим. Разве это не говорит о тебе, Хан? Пока я могу вернуть себе собственность, что значит такое мелкое дело, как этот счет? И как только этот Четвертый Принц вернется, я поднимусь до славных высот и приглашу всех вас на пир, и тогда как будут учитываться сегодняшние события?

Хулайэг взял шелковый халат у охранника и надел его, небрежно ответив.

— Хулайэг, ты действительно бесстыдный и нескромный человек. — Дразнили все охранники.

— Спасибо за вашу похвалу.

Хулайэг усмехнулся.

— О, кстати, где лорд Маркиз?

— Все еще в своей резиденции. Вам нужно увидеть лорда маркиза? — С улыбкой сказал охранник, похлопывая Хулайэга по плечу.

— В этом нет необходимости. Просто передайте это письмо лорду Маркизу.

Хулайэг загадочно улыбнулся, и вынул письмо. Сделав это, Хулайэг вышел из тюрьмы в одиночестве, пока ошеломленные охранники смотрели на него. Он не вернулся в свою обычную резиденцию и не направился в резиденцию Ван Чуна. Вместо этого он сделал круг, остановившись под пересаженным цветущим деревом сливы, где он сел на превосходного тюркского боевого коня и выехал из города.

Через несколько секунд после того, как он ушел, разведчик ворвался в резиденцию Ван Чуна.

— Лорд Маркиз, Хулайэг просто сел на лошадь и покинул Город Стали! — Город Стали все еще не был полностью открыт для посторонних, поэтому за каждым, кто входил и выходил, внимательно следили.

— Ой?

Ван Чун сидел за сандаловым столом. Когда он услышал эту новость, его брови изогнулись от удивления.

Через несколько мгновений вошел охранник Города Стали.

— Рапорт! Перед отъездом Хулайэг оставил письмо, которое, по его словам, должно быть передано лорду Маркизу.

Несмотря на удивление в начале, Ван Чун быстро начал понимать.

— Принеси его сюда!

Ван Чун махнул рукой и взял письмо. Взглянув на него, он сразу же начал улыбаться с понимающим выражением лица.

— Я понимаю. Вы свободны. Больше не нужно беспокоиться об этом.

— Да, лорд маркиз.

Двое разведчиков быстро согласились и ушли.

— Хулайэг, теперь все зависит от тебя.

Ван Чун повернулся, чтобы посмотреть в окно, с ухмылкой на губах. Но в мгновение ока улыбка исчезла, и Ван Чун быстро взял отчет разведки. Это сообщение касалось не Таласа, а Цыси.

......

Галоп!

Боевой конь поднял длинный след пыли по обширной тюркской степи. Немного пухлая фигура на тюркском боевом коне покинула Ушан и начала скакать на северо–запад. Через некоторое время он наконец прибыл к огромному горному массиву, взмывающемуся в облака.

— Я наконец прибыл!

Когда он увидел огромную гору Санми и тысячи тюркских элитных кавалерийских и волчьих стай, патрулирующих ее, на лице Хулайэга появилась радостная улыбка. Может ли он поставить возвращение и перековать свою славную жизнь, будет зависеть от его дальнейших действий.

— Хахаха, шатер Кагана, я пришел!

Глаза Хулайэга сверкнули, и он убедил свою лошадь скакать на вершину.

— Кто идет? Стоп!

— Не атакуй! Я на твоей стороне. У меня есть новости о Четвертом Кагане. Я знаю, как его спасти! Впусти меня!

Крича и крича весь путь, Хулайэг пробирался сквозь оборону горы Санми, галопируя всю дорогу до шатра Ишбара Кагана западных турок.

......

— Привет!

— Ха!

Время текло, и все происходило в соответствии с планами, которые изложил Ван Чун. В Городе Стали звуки солдат, вместе с грохотом копыт, раздавались в воздухе. Когда первые лучи утреннего солнца обрушились на тренировочную площадку, пять тысяч кавалеристов Ушана уже проходили сквозь различные формирования, собираясь и рассеиваясь с предельной ловкостью, а их ужасные намерения убивать взлетали до небес.

— Неплохо! Все готово!

Глядя на все это через окно, Ван Чун удовлетворенно кивнул. В самом начале люди любопытно окружали тренировочную площадку, чтобы наблюдать за тренировкой кавалерии Ушана, но теперь никто не стоял вокруг. Никто не осмеливался.

Кавалерия Ушана становилась все сильнее и сильнее, становясь все более и более похожей на верховную кавалерийскую силу, господствовавшую в мире.

— Вынесите мои доспехи! — Вдруг сказал Ван Чун. — Кроме того, скажите солдатам, чтобы они готовились к выходу.

— Да! Лорд Маркиз!

Охранник быстро ушел.

Несколько мгновений спустя земля дрогнула, и Ван Чун с Ли Сие повели пять тысяч кавалеристов Ушана через ворота и далее в Цыси. Прошло некоторое время с тех пор, как Императорский двор издал свое постановление, и Ван Чун, наконец, закончил все приготовления к работе с Цыси.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 843. Подход cолдат! Цыси!**

Тыгыдык!

Когда Ван Чун вывел свои войска из Города Стали, всадник, наблюдавший издалека, в панике начал ехать к Протекторату Цыси.

— Это плохо! Сообщите генералу, что Ван Чун вывел свою армию из Ушана и направляется к протекторату Цыси! — Кричал всадник, пока скакал.

Крии! Орел взлетел в небо, когда крикнул всадник Ху, и быстро полетел на северо–запад. В конце своего путешествия он сложил крылья и приземлился в главном зале протектората Цыси.

— Что?! Ван Чун идет!

Новости, принесенные орлом, походили на валун, врезавшийся в зал, сразу же взмахнув волнами в шумном протекторате Цыси.

— Ублюдок! Он причинил вред Генеральному Защитнику, и все еще осмеливается приехать? Он действительно думает, что мы его боимся?!

— Соберите всех наших братьев в штаб–квартире протектората. Я хотел бы посмотреть, как он справится со всеми нами.

— Генеральный защитник Цыси! Кому какое дело, если императорский двор вынес решение? Без кивков наших братьев, он ничто!

— Небеса высоки, а Император далеко! Даже Императорский Двор не осмеливается разобраться с нами. Я хотел бы посмотреть, какие у него есть трюки. Давайте отправим его туда, откуда он пришел!

Зал был переполнен гневом, когда пришло известие о том, что Ван Чун спровоцировал улей, и все командиры Ху были на грани взрыва. В мгновение ока из зала выскочили бесчисленные фигуры, и через несколько мгновений все солдаты Ху армии протектората Цыси были мобилизованы. Числа их исчислялись тысячами, они сошли со всех сторон в штаб–квартиру протектората Цыси.

Крии!

Орлы взлетели в воздух, и весь Цыси был захвачен этой беспрецедентной суматохой, а воздух был чреват напряжением.

По дороге в Цыси Чжан Цю поднял глаза и увидел несколько черных точек в небе.

— Лорд Маркиз, посмотри туда! За нами наблюдают орлы армии протектората Цыси! — Его слова сразу привлекли внимание всех остальных.

— Лорд Маркиз, мы должны избавиться от них?

— Не нужно.

Ван Чун посмотрел вверх, затем улыбнулся и помахал рукой.

— Позвольте им делать то, что они хотят. Дайте им налюбоваться нами и подготовиться. Мы можем решить все это одним махом.

Голос Ван Чуна был ровным и бесстрастным, но он излучал абсолютную уверенность. Вопрос о Цыси был отложен достаточно надолго, но наконец пришло время сделать это.

— Передайте мой приказ! Ускорьте темп!

— Да!

Пыль поднялась в воздух более чем на десять чжан, и пять тысяч кавалеристов Ушана стали нибирать корость, сохраняя при этом свои аккуратные и упорядоченные ряды. С другой стороны, вся кавалерия Ху из протектората Цыси собралась, организовав аккуратные ряды и колонны: огромная армия собралась перед штаб–квартирой протектората Цыси. Все они были тихими, и воздух был тяжелым.

— Сколько еще осталось?

— Десять ли!

— Хорошо! Приготовьтесь. Давайте дадим ему большой подарок! Если он не видит наших благих намерений и все же осмеливается прийти, то нас нельзя обвинять.

— Да, генерал!

......

Несколько мгновений спустя разведчик из Ушана прискакал из Циси и стал на колени на землю.

— Рапорт! Лорд Маркиз, на дороге установлено много баррикад!

— Ой?

Прямые брови Ван Чуна поднялись, и он посмотрел вдаль. В нескольких сотнях метров на земле были установлены сотни треугольных кольев, каждый длиной около трех–четырех футов, блокирующих дорогу к протекторату Цыси. Ван Чун даже видел, что на обочине дороги была вбита большая деревянная колонна, на которой было написано несколько грубых слов на ханьском.

— Вернись сейчас же!

— Впереди — смерть!

Эти пять простых слов были наполнены интенсивной убийственной аурой.

— Эти слова… как уродливо!

Ван Чун улыбнулся и быстро повернул голову.

— Пусть солдаты уберут эти баррикады!

— Да, лорд маркиз!

Офицер быстро ушел, чтобы доставить приказ.

Должность генерального защитника Цыси никогда не была такой прибыльной, как предполагалось. Наоборот, она была чревата проблемами. Одного только неуправляемого командира Ху и солдат было достаточно, чтобы причинить сильную головную боль. Ван Чун даже еще не занял эту должность, и все еще находился в десяти ли от действующего протектората, а его уже встречали баррикады. Отношение к нему, выраженное здесь, было громким и ясным.

Обычный человек, или даже кто–то, кто не был Ван Чуном, счел бы это очень трудной проблемой, и сделал бы, как сказали эти слова, отступив назад. К сожалению, Ху имели дело с Ван Чуном, а Ван Чун никогда не был лордом, которого легко было устранить. Он не собирался разбираться с этими обиженными солдатами армии протектората Цыси, используя обычные методы.

Румбл! Группа всадников быстро откололась, и через несколько минут подняла облака пыли на официальной дороге. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы расчистить баррикады и открыть путь.

В кавалерийских сражениях было обычным делом сталкиваться с баррикадами или ямами. В войне на юго–западе Ван Чун даже использовал бесчисленные металлические стены, чтобы воспрепятствовать наступлению тибетской кавалерии на гору. Как командующий выдающимися кавалерийскими силами, Ван Чун должен был предвидеть эту проблему.

Если бы кавалерия Ушана не смогла справиться даже с этой вполне вероятной ситуацией, их репутация как кавалерии номер один в мире была бы потеряна.

Таким образом, когда он впервые создал эту силу, Ван Чун специально обучил группу солдат справляться с этими препятствиями.

Сняв баррикады, армия столкнулась с ямами, воронками… казалось, что всякие препятствия мешали их продвижению, но Ван Чун быстро убрал их. Для нынешней кавалерии Ушан такие вещи даже не считались угрозой. Прошло совсем немного времени, прежде чем Ван Чун оказался в пяти ли из протектората Цыси.

На этот раз больше не было ям или других ловушек. На просторной дороге стоял лишь один солдат Ху, полностью бронированный, с ястребиными глазами и высоким носом. Он стоял перед пятью тысячами кавалеристов Ушана, очевидно, ожидая их долгое время.

Солдат Ху обратил свой холодный взгляд к Ван Чуну и вдруг заорал:

— Ван Чун, генерал приказал тебе немедленно вывести своих солдат. Не причиняйте себе вреда! Еще не слишком поздно вернуться назад. Если вы переступите эту черту, мы больше не будем вежливы!

Свист! Солдат Ху неожиданно протащил свою острую алебарду по земле, создавая на дороге четкую границу.

— Как смело!

— Наглый! Имя Лорда Маркиза — это то, что ты можешь произносить вслух?

Солдаты позади Ван Чуна были возмущены этим зрелищем. Ван Чун был учеником Сына Неба, Юным Маркизом Великого Тана и новым Генералом–Защитником Цыси. Даже Ли Сие и другие офицеры обычно не осмеливались называть Ван Чуна по имени, а этот Ху был просто пустяковым солдатом. Непосредственно ссылаться на имя Ван Чуна было нагло и самонадеянно до крайности.

Но прежде чем кто–либо из них смог что–либо сделать, заиграл боевой конь и вспыхнул кровавый свет. Бум! Солдат Ху был атакован, и огромный меч расколол его, его лошадь и землю под ним на две части.

Остатки Меча Ци продолжали прорываться сквозь землю, оставив трещину длиной более десяти чжан!

— Низкий оскорбляет начальника! Таково наказание за обращение с лордом маркизом без должной вежливости!

Глаза Ли Сие были холодными, и его холодный голос гремел над небесами, преодолевая несколько ли. Даже солдаты перед штаб–квартирой протектората Цыси услышали его голос и мгновенно побледнели. В свете утреннего солнца фигура Ли Сие вырисовывалась, как величественная гора. Это зрелище глубоко всех потрясло.

— Ублюдок!

У всех солдат перед штаб–квартирой протектората Цыси появились неприятные гримасы.

— Вперед!

Ван Чун слабо улыбнулся и опустил меч. Если Ху из Протектората Цыси думали, что эти методы могут быть использованы для борьбы с ним, они лаяли не на то дерево. Такие методы будут успешны только в их самых смелых мечтах.

Армия продвинулась, не встретив никакого другого сопротивления. Несколько мгновений спустя Ван Чун наконец–то прибыл перед высоким штабом протектората Цыси, и перед ним собрались тысячи солдат Ху!

Тысячи Ху были экипированы для битвы и были сформированы в строй, образовав огромную пропасть, которая мешала армии Ушана Ван Чуна достичь Протектората Цыси. Армия молчала, их невидимые убийственные намерения взлетели в небо. Яростные взгляды этих солдат Ху, казалось, не хотели ничего, кроме как разорвать тело Ван Чуна на куски.

Воздух был напряженным и мрачным. Пять тысяч Кавалеристов Ушана Ван Чуна медленно остановились.

— Ублюдки! Какие мерзавцы!

Солдаты позади Ван Чуна были в ярости от этой демонстрации. Император Мудрец лично постановил, что Ван Чун должен стать Генеральным Защитником Цыси, и все же эти люди собрали солдат, чтобы противостоять ему. Это было уже явное восстание.

— Это абсурд! Они действительно думают о восстании?

Сюй Кейи тоже казался злым, и направил свою лошадь в атаку.

— Подожди минутку.

Ван Чун протянул ладонь и призвал Сюй Кейи остановиться.

— Вернись. Посмотрим, что они хотят сделать.

Ван Чун, казалось, не заботился обо всем этом, и на его лице было безразличное выражение. Он давно предсказал это зрелище. Он был тем, кто удалил Фуменга Линча, и Ху на границе никогда не имели о нем хорошего впечатления. Было бы странно, если бы он смог беспрепятственно войти в протекторат Цыси, чтобы занять этот пост.

— Праздник у ворот ГонЦуна 1 — интересно!

Ван Чун побежал вперед, едва проявив улыбку на лице, и встретился с огромной армией Ху.

Он не собирался возвращаться в Город Стали. Независимо от того, сколько Ху появилось, он заставит их уступить, хотят они этого или нет!

— Ван Чун!

Внезапно из задней части армии донесся громогласный голос, с трогательным тоном, уникальным для Ху.

— Ты достаточно смел. После нанесения вреда нашему Генеральному Защитнику, у тебя все еще есть лицо, чтобы предстать перед нами! Ты действительно думаешь, что мы не посмеем тебя убить? Я дам тебе один шанс. Отступить сейчас все еще не слишком поздно!

Когда прогремел этот холодный и упрямый голос, армия Ху медленно разделилась, позволив двадцати–тридцати командирам Ху в грохочущей броне вырваться наружу, с убийственным намерением, кипящим в их телах. Во главе этой группы стоял мускулистый Ху, его глаза были злобными и острыми, распухшими от бесконечных амбиций. Тысячи солдат Ху вокруг него слили свою энергию с его собственной, заставляя его выглядеть гигантом.

Гуду Ли!

Лидер генералов Ху из протектората Цыси и величайший противник Ван Чуна в его усилиях занять пост генерального защитника Цыси.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Праздник у ворот Хун был событием, произошедшим в период между династией Цинь и Хань. В этот период Сян Юй, который был главным претендентом на престол, слышал, что Лю Бан, возможный основатель династии Хань, планировал короновать себя королем и был в ярости. Он пригласил Лю Бана на пир, во время которого его советник Фань Цзэн неоднократно давал понять, что он должен убить Лю Бана. Однако Сян Юй колебался, и Лю Бан в конце концов смог сбежать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 844. Звepcкое Подавление!**

Молчание царило во всем мире: ни тысячи и тысячи солдат Ху, ни пять тысяч кавалеристов Ушана не говорили ни слова. Напряжение между двумя армиями становилось все сильнее и сильнее. Ли Сие, Чэн Саньюань, Су Шисюань и другие были в ярости, но даже они ничего не говорили.

Все глаза были направлены в одном направлении, на одного человека.

— Гуду Ли.

Между двумя армиями раздался стук копыт, и Ван Чун медленно поехал вперед, с улыбкой на лице. Он посмотрел на группу генералов Ху в пятидесяти чжанах с пытливым взглядом в глазах.

— Действуя вопреки военным приказам, идя против божественного указа — ты должен знать, к чему это приведет. Разгони армию, сложи оружие, встань на колени и попроси прощения, и, возможно, я смогу пощадить тебя. В противном случае… Смерть! За! Неповиновение!

Гуду Ли ничего не сказал, но другие генералы Ху немедленно разразились яростными проклятиями.

— Ублюдок!

— Наглец!

— Незрелый паренёк, кем ты себя считаешь?! Это не твое место, чтобы говорить такие слова здесь!

Гуду Ли не смог сдержать улыбку. За это время он полностью взял под контроль протекторат Цыси. Без его приказа, даже если бы Ван Чун получил указ Императора Мудреца и воссел на троне генерала–защитника Цыси, он все равно не смог бы ничего сделать.

— Довольно!

Гуду Ли протянул руку, чтобы остановить своих подчиненных. Он слегка поднял голову и покосился на Ван Чуна.

— Ублюдок, ты слишком высокомерен. Ты даже не сел на месте генерального защитника Цыси и уже начинаешь отдавать приказы! Позволь мне сказать тебе, что только слова одного человека имеют значение здесь, на этой земле Цыси. В прошлом это был лорд Фуменг Линча. Ты стянул лорда Фуменга Линча с его лошади, но есть другие, которые могут заменить его. Но независимо от того, кто этот человек, одно можно сказать наверняка: этот человек будет Ху. А ты! Даже если у тебя есть божественный указ императорского двора, он все равно! Бесполезен!

С этими двумя последними словами Гуду Ли сделал жест.

Роооар!

В одно мгновение двадцать тысяч человек Гуду Ли издали яростный рев, который эхом разнесся по небу. Птицы улетели в тревоге, и весь мир, казалось, задрожал. Бузз! Сюй Кейи, Су Шисюань, Чэн Саньюань, Чжан Цю и другие побледнели от шока.

Из этого единодушного рева стало ясно, что двадцать тысяч солдат Ху были скованы в одно целое, и эта сила очень усложнила бы жизнь Ван Чуну, если бы он захотел занять место генерала–защитника Цыси.

Контроль Гуду Ли над этими солдатами Ху был намного сильнее, чем они себе представляли.

— Лорд Маркиз, мы должны нанести удар?

Только Ли Сие оставался спокойным и собранным, его глаза были свободны от каких–либо эмоций.

— Не торопись.

Ван Чун усмехнулся и остановил Ли Сие. Неважно, какие идеи были у Гуду Ли — показывать подобные шаги было бессмысленно против Ван Чуна. Не спеша, Ван Чун повернулся к генералам Ху за Гуду Ли.

— Гуду Ли виновен в непростительном преступлении заговора с восстанием. Кто из хочет присоединиться к нему?

Бузз!

Все генералы Ху почувствовали себя удушенными, и глаза Ван Чуна скользнули по ним. Репутация человека была как тень дерева. Хотя Ван Чун был еще молод, его репутация в западных регионах была так же высока, как полуденное солнце. В битве за треугольный разрыв ему даже удалось убить десятки тысяч тибетцев, включая Даяна Мангбана, и даже заставить великого генерала, такого как ДуСун Мангпоче, потерпеть поражение и бежать.

Смерть Черного Волка Ябгу подтолкнула репутацию Ван Чуна к еще большей высоте.

В Цыси репутация Ван Чуна ничем не отличалась от репутации бога смерти. Хотя все они могли бы сказать, что они не боятся, правда была совсем не такой. Но когда они посмотрели на Гуду Ли, решимость в их глазах медленно укрепилась.

— Глупец, не пытайся сеять раздор. Когда мы что–нибудь говорили о восстании?

— Я советую тебе быстро уйти. Сидеть на посту Генерального Защитника Цыси не так–то просто!

— Мне кажется, что это ты замышляешь восстание! Если ты не уйдешь в ближайшее время, нам, возможно, придется немного проявить черствость!

Генералы сердито уставились на Ван Чуна, ни у кого из них не было никаких признаков отступления.

— Хахаха, теперь понимаешь? Все твои усилия напрасны!

Гуду Ли посмотрел на Ван Чуна с самодовольным и высокомерным выражением лица.

— Я буду считать до шести! Если вы не отступите к тому времени, я немедленно дам приказ атаковать. Когда придет время, вы сами будете винить себя в результатах!

Основной боевой силой протектората Цыси были Ху. Если армия протектората Цыси понесет серьезные потери после того, как он отдаст приказ атаковать, Ван Чун может в конечном итоге быть уволенным с должности сразу после назначения. Если Ван Чун не станет противодействовать, его собственные солдаты понесут много потерь, и он обязательно проиграет эту битву.

Любой, кто не имел одобрения командиров Ху, имел бы только вид тигра, но в противном случае не имел бы власти. Это был величайший источник доверия Гуду Ли.

— Один!

Гуду Ли поднял палец с самодовольной улыбкой на лице.

— Два!

— Три!

Гуду Ли поднимал палец за пальцем, говоря каждую цифру, будучи переполненным уверенностью в своей победе над Ван Чуном. Кто заботился о том, что он был Молодым Маркизом? Кто заботился о том, что он был учеником Сына Небес? В протекторате Цыси имели значение только слова Гуду Ли.

— Во всем этом нет необходимости.

Ван Чун медленно выехал вперед, ухмыляясь.

— Я могу ответить тебе прямо сейчас. Гуду Ли, ты уже мертв!

Слово «мертв» стало похоже на раскат грома в ушах каждого, и Гуду Ли мгновенно побледнел, и душное чувство внезапно обрушилось на его сердце. Но самым страшным из всего было то, что произошло дальше. До сих пор у Ван Чуна всегда была слабая улыбка на губах, но в этот момент выражение его лица стало несравненно холодным и бессердечным. В то же время он поднял правую руку и затем яростно опустил ее.

— Атака!

Этот ледяной голос прозвучал в ушах каждого, сопровождаемый ржанием лошадей. Пять тысяч неподвижных и сдержанных кавалеристов Ушана внезапно взорвались энергетическим штормом. В тот момент сам мир, казалось, разрывался на части!

Этот ублюдок! Как он посмел!

Гуду Ли был ужасно бледен, когда эта мысль промелькнула в его голове. Если бы двадцать тысяч кавалеристов Ху Цыси понесли тяжелые потери из–за внутренних раздоров, Ван Чун, вероятно, даже не протянул бы и ночи в качестве Генерального Защитника Цыси. Приказ был бы почти немедленно отдан на его понижение в должности и тюремное заключение. Именно потому, что Гуду Ли знал это, он осмелился так нагло бросить вызов Императорскому Двору.

Но он никогда не ожидал, что Ван Чун станет еще более наглым. Ему даже не нужно было думать, чтобы отдать приказ атаковать.

Потеряв величайший источник доверия, Гуду Ли ничем не отличается от других. Он одинаково чувствовал панику и беспокойство.

Ублюдок! Ты будешь сожалеть об этом!

Когда эта мысль промелькнула в голове Гуду Ли, он немедленно издал единственный приказ, который мог дать.

— Атака!

Румбл! Ржание боевых лошадей наполнило воздух, и сабли, мечи и алебарды направились на противостоящую кавалерию Ушана. Но эта хорошо дисциплинированная кавалерия Цыси, известная во всех западных регионах, столкнулась с самым страшным противником, которого они когда–либо встречали. Клангклангкланг! Из–под копыт ведущего кавалериста Ушана появился ослепительный ореол, за которым последовали второй и третий. С удивительной скоростью все пять тысяч кавалеристов Ушана выпустили свои ореолы.

— Атака!

Кавалерия рванулась вперед. К тому времени, как двадцать тысяч кавалеристов Цыси нацелили свое оружие, пять тысяч кавалеристов Ушана сократили расстояние до тридцати с небольшим чжан.

Так быстро!

Гуду Ли и его генералы Ху немедленно начали паниковать. Они знали, что кавалерия Ушана из Города Стали была чрезвычайно грозной, элита среди элит, но никто из них не участвовал в битве за треугольный разрыв. Никто из них не знал, что в этом мире существует такая страшная сила кавалерии, которая может достичь высочайшей скорости менее чем за секунду!

В то время как двадцать тысяч кавалеристов Цыси были все еще в нуле, кавалерия Ушана быстро ускорялась. Среди ослепительных ореолов кавалерия Ушана казалась божественным оружием, сошедшим с небес.

Румбл!

Казалось, время остановилось, а затем произошел мощный взрыв, и кавалерия Ушана нанесла удар по армии Цыси, как острый нож. Игого! Солдаты Цыси сразу же погрузились в хаос. Они и их лошади были подняты в воздух, как будто были сделаны из бумаги.

Ни один из кавалеристов Цыси не смог отбить ни одного удара!

— Ублюдок, убейте его! Убейте их всех!

Яростный голос Гуду Ли прозвучал над армией, и он стиснул зубы так сильно, что они были на грани разрушения. Ван Чун и его пять тысяч кавалеристов Ушана были слишком сумасшедшими и слишком высокомерными. Дворцовые постановления и законы армии, казалось, не имели над ними власти. Эти ублюдки были еще более высокомерными и властными, чем он.

— Убивайте! Убивайте столько, сколько захотите! Ты, сумасшедший, я бы хотел посмотреть, как ты справишься с последствиями!

Другие генералы Ху также были обеспокоены, отдавая приказ за приказом, заставляя тысячи конников Цыси атаковать со всех сторон. Но никто из них не смог остановить наступление кавалерии Ушана. Румбл! Кавалерия Ушана атаковала их, словно продираясь сквозь сорняки. Через несколько секунд они полностью протаранили всю армию Гуду Ли.

Но в разгар этого ожесточенного сражения даже Гуду Ли не заметил, что, несмотря на хаос, когда кавалерия Цыси была срублена, как пшеница, большинство из них получили только тяжелые ранения, а число фактических смертей было крайне ограничено.

И если взглянуть еще внимательнее, то увидишь, как слабый и мерцающий свет окутал всю кавалерию Ушана. Не кавалерия Ушана сбила кавалерию Цыси, а этот уникальный плащ света.

Формирование неприступной крепости!

Это было величайшее оборонительное строение из десяти великих боевых образований эпохи бедствий и формирование, которое Ван Чун специально подготовил для Гуду Ли. Эта формация была оценена намного выше, чем формация «Десять нападений — десять побед», но натренировать ее было гораздо труднее, и для ее работы требовалось несколько объектов. Однако Ван Чуну не нужны были его силы для достижения наивысшего уровня в Форме Неприступной Крепости, чтобы справиться с Гуду Ли и его повстанцами Ху. С силой кавалерии Ушана, просто самого базового уровня этой формации будет более чем достаточно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 845. Гуду Ли, умpи!**

Баx Бах бах! Бесчисленные сабли, мечи и алебарды пришли сo всех сторон, но они были либо сбиты белым слоем света над кавалерией Ушан, либо уклонены. Некоторые из кавалерии Ушан даже протянули руку и вытащили своих противников прямо с лошадей.

C точки зрения мастерства верховой езды, почти никто не смог бы превзойти кавалерию Ушана.

Румбл!

Раздался взрыв землетрясения, и организованная армия, которую собрал Гуду Ли, была прорвана за четыре секунды. Фуменг Линча провел самую строгую подготовку кавалерии Цыси и закалил их в пламени битвы.

По мнению Гуду Ли и других генералов Ху, эти двадцать тысяч кавалеристов были самой прочной стальной стеной Цыси, более чем достаточной для борьбы с Ван Чуном.

Но никто из них не ожидал увидеть, что эта стена, по–видимому, была сделана из бумаги, а не из стали и ее разорвало пять тысяч человек! Благодаря абсолютной силе Ван Чун полностью сокрушил тысячи кавалеристов Цыси.

Игого!

Все было в смятении, крики и ржание наполнили воздух, и различие в силе привело к панике у всех двадцати тысяч солдат армии Цыси.

— Черт возьми!

— Убирайся с дороги! Эти ублюдки Ханьцы атакуют!

— Как это может быть! Ах! Это слишком страшно! Уйди с дороги!

Пять тысяч кавалеристов Ушана были абсолютными победителями, нанося огромный шок, который пронзил души всех солдат Цыси. Впервые эта армия Ху, которая считала себя непобедимой в Цыси, испытала удар, подобный землетрясению!

Их бег был быстрым, как оползень!

Всего одной атакой солдаты Ван Чуна пробили центр армии Гуду Ли, в результате чего она развалилась на части.

— Черт черт черт!

Глаза Гуду Ли покраснели от этой картины.

— Не бойтесь! Убейте их! Атакуйте вместе, идите туда, убейте их всех

Гуду Ли кричал изо всех сил, все его тело было в панике. В Цыси самыми сильными людьми были солдаты Ху. Они победили тибетцев и западных турок. Это были настоящие стальные солдаты, ветераны ста битв!

Гуду Ли не верил, что такую могучую армию можно так легко победить.

Он все еще боролся на грани смерти, все еще пытаясь сплотить армию и использовать свое преимущество в количестве, чтобы сокрушить Ван Чуна и кавалерию Ушана. Но в этот момент, среди грохота битвы, Гуду Ли вдруг услышал скачущую лошадь.

К нему, словно волна, прибыла мощная энергия, пронесшаяся сквозь его армию. Он внезапно почувствовал сильную опасность.

Его сердце задрожало, и он немедленно вытащил свой меч. Но реакция Гуду Ли все еще была слишком медленной. В тот момент, когда он вытащил свой меч, холодная вспышка света поднялась вверх, и в воздух поднялся кроваво–красный конь, его гигантский всадник ударил мечом, длиной больше, чем рост человека.

Даже солнце в небе казалось тусклым, когда этот огромный меч взорвался жгучим и ослепительным светом. С неудержимым импульсом, который мог разрушить все на свете, он обрушился на Гуду Ли.

Румбл!

Загрохотало. У Гуду Ли было достаточно времени, чтобы собрать всю звездную энергию своего тела в свой меч и поднять его для блокировки удара. А потом, казалось, время остановилось, и звуки битвы исчезли.

В этот момент остановленного времени на Гуду Ли обратились бесчисленные взоры, ошеломленные, растерянные или недоверчивые.

В центре поля битвы на ферганском коне сидел будущий непобедимый великий генерал Ли Сие с холодным и отчужденным выражением лица. Его массивный меч из Стали Вутц был направлен вниз. На коленях под его мечом стоял лидер мятежников Цыси Гуду Ли. Его руки были подняты, его меч поднят, все его тело, казалось, застыло на месте.

Кланг!

Сначала был разбит этот закаленный меч в руке Гуду Ли, а затем с его лба начала спускаться кровавая линия, невидимая нить, разделяющая его тело на две части. Глаза Гуду Ли широко распахнулись от недоверия, однако они были отделены друг от друга, как и две половины тела, которые упали налево и направо.

Бум! Пыль поднялась в воздух, и поток Ци Меча вырвался из земли в небо, оставив позади трещину от шести до семи чжан длиной за трупом Гуду Ли.

Ци Меча, который Ли Сие послал в землю, только сейчас проявил свою истинную силу.

— Тот, кто осмелится собрать войска для мятежа, будет наказан!

Когда он сидел на коне, его меч указывал на труп Гуду Ли, и Ли Сие источал могучие волны хладнокровного намерения убивать. Его мрачный и бездушный голос эхом разносился над протекторатом Цыси.

Взрыв!

В начале, когда Гуду Ли все еще поддерживал боевой дух, еще были Ху, которые были готов сражаться до смерти, даже несмотря на то, что кавалерия Ушана полностью пробила армию. Но теперь их лидер пал, и последняя нить надежды, за которую цеплялась кавалерия Ху, была перерезана.

— Преклоните колени. Или умрите!

Голос Ван Чуна зазвучал в их ушах, холодный и лишенный эмоций.

Свист!

Кавалерия Цыси немедленно начала бросать оружие и дрожать на коленях на земле. Один или два сначала вскоре превратились в огромное море солдат на коленях. Гуду Ли был мертв, а конница из Города Стали была просто слишком могущественна. Она была не тем, против чего могли сражаться простые люди.

— Что вы делаете! Вы забыли, кто причинил вред Генеральному Защитнику?

— Ублюдки! Он Хань! Вставайте, все вставайте!

Два генерала Ху были оба ошеломлены и взбешены этой картиной и сразу же начали ругаться. Но очень быстро оба генерала Ху обнаружили, как в их тела проникают мечи.

— Повстанцы и предатели, даже смерть не может искупить ваши преступления!

Хуан Ботянь наступил на тело генерала Ху с презрительным выражением лица, и медленно вытащил свой меч. Хуан Ботянь был уроженцем деревни Ушан и обладал очень простым умом. Он всегда испытывал отвращение к непослушанию. Если бы не тот факт, что Ван Чун не отдал приказ, он бы расправился с ними гораздо раньше.

— Ублюдок! Ван Чун, ты точно мертв! Я не верю, что ты осмелишься убить всех нас. — Рявкнул другой генерал Ху, но прежде чем он успел закончить, копье пронзило его горло и прибило его к земле. Даже после смерти его глаза все еще были широко открыты в неверии, что его убили, не задумываясь.

Этот ублюдок! Разве он не беспокоится о расследовании императорского двора…

Это была последняя мысль в его жизни.

Со смертью этих генералов, оставшиеся генералы начали бежать, теряя всю решимость бороться против Ван Чуна.

Только теперь они поняли, что глубоко недооценили этого ханьского юношу. Его удары наносились с силой десять тысяч цзинь, но были злобными и решительными. Их уверенность и уловки были бессмысленны против него.

— Сделаете еще один шаг и умрете!

Ван Чун выехал вперед на лошади, и слабая улыбка вернулась к его губам. Его голос не был ни громким, ни тихим, и в нем не было никакого намека на гнев, но в ушах генералов Ху они были похожи на раскат грома. Бегущие генералы Ху мгновенно остановились, и кровь отступила от их лиц.

Хотя не было никого, кто мог бы помешать их пути, их ноги, казалось, были пригвождены к земле. Огромный страх охватил их, помешав им сделать хотя бы полшага, и последние остатки их мужества были разбиты на куски.

Только самый свирепый и самый смелый из Ху осмелится собрать солдат для мятежа. Эти люди были бесстрашными, но Ван Чуну удалось вселить в них глубокий страх. Несмотря на то, что у Молодого Маркиза из Города Стали было лицо семнадцатилетнего юноши, в их глазах он был самым страшным дьяволом.

Железная рука Ван Чуна полностью разрушила их решимость.

Тыгыдык!

Конские копыта, казалось, гремели в их сердцах. Вся кавалерия Ху опустила головы в страхе, даже не осмеливаясь посмотреть наверх. Если в прошлом у них не было впечатления о Ван Чуне, то теперь можно было быть уверенным, что Ван Чун теперь вырисовывался как непобедимый бог в их сердцах.

— Станьте на колени!

Ван Чун ехал на лошади через поле битвы, как будто на неторопливой прогулке, а его глаза осматривали поле битвы. После этого простого приказа генералы Ху на краю поля битвы, которые пытались бежать, немедленно опустились на колени.

Когда на колени встали эти командиры Ху — восстание, которое они спровоцировали, также подошло к концу.

Ван Чун остановился рядом с Ли Сие и приказал:

— Ли Сие, позаботься обо всем остальном!

— Да, лорд маркиз.

Ли Сие кивнул, и его тело тут же разразилось властной аурой, которая глубоко потрясла командиров Ху. Ли Сие имел опыт работы в армии, и до того, как он начал служить Ван Чуну, он уже приобрел большой опыт в Бейтине. Хотя он все еще не был хорош в управлении, у него не было проблем с реорганизацией солдат.

Ван Чун кивнул и продолжил ехать вперед.

Эта битва была окончена без необходимости даже поднимать палец. Это была абсолютная сила! На этом этапе было много вещей, которые больше не нуждались в его личном вмешательстве. Ли Сие, Хуан Ботянь, Сюй Кейи и другие могли все уладить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 846. Kонсолидация Цыси! (I)**

Ли Сиe, получив приказ, немедленно начал реорганизацию армии Цыси. Армия ценила скорость и решительность, и непобедимый великий полководец всегда добросовестно выполнял свой долг. Кроме того, вооруженная до зубов пятитысячная кавалерия ушана полностью напугала солдат Ху.

— Сюй Кейи, посмотри, каковы потери среди Ху. — Решительно приказал Ван Чун, совершая обход поля битвы.

— Да, лорд маркиз.

Сюй Кейи немедленно ушел с приказом. С точки зрения администрации, Сюй Кейи, несомненно, был отличным работником. Ему потребовалось всего несколько минут, чтобы вернуться.

— Милорд, из армии протектората Цыси четыре генерала Ху были убиты. Кавалерия Ху потерпела сто пятьдесят смертей. Что касается тяжелых ранений… их восемь тысяч семьсот, и бесчисленные люди с легкими ранениями!

Голос Сюй Кейи сделал паузу и стал намного быстрее, когда он сообщил последнюю цифру.

Эта битва была успешной и покорила мятежных Ху из армии протектората Цыси, но цена была неизбежно велика. Восемь тысяч семьсот тяжело раненых… Сюй Кейи взглянул на Ван Чуна, немного обеспокоенный тем, что эта новость будет крайне невыгодной для Ван Чуна, когда достигнет Императорского Двора.

В конце концов, в армии протектората Цыси было всего несколько десятков тысяч солдат!

— Всего сто пятьдесят солдат… это достаточно хорошо. Сюй Кейи, подготовь мемориал, доложив об этом в Императорский Двор!

К удивлению Сю Кейи, Ван Чун был весьма рад этому сообщению, даже вздохнул с облегчением. Ван Чун знал, что думает Сюй Кэйи, и улыбнулся ему.

— Расслабься — все будет хорошо. Просто делай, как я говорю!

Ван Чун вырос в клане министров и генералов, поэтому он много знал о том, как работает армия. Несмотря на то, что восемь тысяч семьсот солдат армии протектората Цыси были серьезно ранены в этом сражении, что является довольно удивительным показателем, Императорский Двор на самом деле озаботился бы только ста пятидесяти погибшими.

Он едва бы даже обратил внимание на тяжело раненых!

В армии «тяжело раненые» и «мертвые» были двумя совершенно разными понятиями. Тяжело раненые могут выздороветь, когда пройдет определенное время, но мертвых невозможно восстановить. Если сто пятьдесят человек погибли, чтобы разрешить хаос Цыси, то и императорскому двору, и Императору Мудрецу не на что было жаловаться.

Ван Чун спланировал все это с самого начала.

— Все остальные, следуйте за мной!

Ван Чун махнул рукой и повел остальных своих подчиненных в штаб–квартиру протектората Цыси. Битва была окончена, поэтому Ван Чун мог сосредоточить все свое внимание на этой огромной структуре.

Наконец–то я могу хорошо разглядеть…

По правде говоря, он много раз проходил мимо протектората Цыси, но существование Фуменга Линча означало, что он никогда не решался приблизиться. Ближе всего к этому массивному зданию он был ночью его битвы с Черным Волком Ябгу, но даже тогда Ван Чун не был так близко.

Ван Чун тщательно осмотрел массивное здание. Оно было более десяти Чжан высотой, все здание было построено из бронзы, рафинированного железа, золота, серебра и глубоководного металла Сюань. В то время как оно было грандиозным и великолепным, оно было также твердым и устойчивым. Но внимание Ван Чуна было больше на бесчисленных шрамах, оставленных оружием на его поверхности, а также на следах ожогов, оставленных пламенем битвы.

В этом массивном здании Ван Чун мог видеть глубокие следы истории, размытые долгим течением времени.

Штаб протектората Цыси недавно был построен давно. На самом деле, можно проследить его вплоть до эпохи императора Тайцзуна, что было много лет назад. Фуменг Линча также был далек от первого генерального защитника Цыси. Поколение за поколением пограничных генералов председательствовало на этом месте, каждый оставляя свои следы.

Через много лет протекторат Цыси наконец приветствовал другого генерального защитника Ханьца.

— Су Шисюань, возьми список протектората Цыси. Осмотри всех слуг, служанок и работников. Оставьте всех тех, кто проходит проверку, и уволь всех, кто не может. Кроме того…

Ван Чун внезапно остановился, на его губах появилась улыбка.

— Кроме того, скажите Сюй Цицинь, что она может прийти.

После этих слов Ван Чун, как падающая звезда, шагнул в центр зала. Пол штаб–квартиры протектората Цыси также был сделан из металла, и под его ногами было холодно, но Ван Чун также чувствовал что–то другое. Это был первый раз с тех пор, как он перевоплотился, что Ван Чун вступил в знаменитый протекторат Цыси на западной границе.

Ван Чун чувствовал, что следы власти были глубоко закреплены в каждом дюйме этого здания.

Десятки тысяч солдат Цыси, близлежащей Оружейной Палаты Цыси и жизненно важной дороги к западным регионам контролировались из этого массивного здания.

Это был первый раз в его жизни, когда Ван Чун ступил на этот пик высшей власти.

Топ–топ! Топ–топ! Топ–топ!

Шаги Ван Чуна были неторопливыми, их звук эхом разносился по коридору. Когда он прошел через пару тяжелых металлических дверей, Ван Чун наконец увидел свой трон, который был воплощением этой власти.

Бум!

Взглянув на своих подчиненных, Ван Чун вышел на поднятую платформу, развернулся и уселся на этот трон высшей силы. В этот момент все Цыси, казалось, задрожало.

Мало кто мог почувствовать, что, когда Ван Чун сел на этот трон, структура власти Цыси и западных регионов изменилась, и ход истории начал идти совершенно другим путем.

Я наконец преуспел! С этого момента я буду защищать Великий Тан!

Когда он положил свои руки на трон и почувствовал великую силу, которая выпала на него на протяжении долгого исторического пути, в его разуме прогремел гром.

Генерал–защитник Цыси, один из величайших авторитетов в Великом Тане!

Только в этот момент Ван Чун осознал, что он действительно поймал силы, чтобы изменить судьбу империи!

Во всем Цыси у Ван Чуна больше не было противников!

......

Тип тип!

Через несколько дней после того, как Ван Чун полностью захватил Цыси, в столицу влетел почтовый голубь.

— Хахаха, Ван Чун, этот король выбрал тебя правильно. Я не думал, что ты так быстро успокоишь Цыси!

Король Сун облегченно рассмеялся, получив письмо.

Король Сун преодолел сильную оппозицию, чтобы рекомендовать Ван Чуна в качестве генерального защитника Цыси, и только он знал, какое давление он испытал. Двор, Император Мудрец и даже все население были сосредоточены на нем. Успех или провал Ван Чуна касался не только его собственных будущих перспектив, но и короля Суна.

Если окажется, что король Сун дал неверную рекомендацию, а Ван Чун не смог стабилизировать Цыси, его влияние при дворе получило бы сильный удар, и даже Император Мудрец больше не относился бы к нему с такой же благосклонностью.

Но, к его удивлению, вскоре после того, как Императорский Двор издал свой указ, Ван Чун быстро разрешил все нестабильные факторы в Цыси, и это произошло за небольшую цену всего лишь в сто пятьдесят солдат Ху.

Старый дворецкий поклонился и сказал:

— Ваше Высочество! Кажется, что ребенок закончил взросление. С ним в Цыси Вашему Высочеству не о чем беспокоиться. Как и ожидалось, этот ребенок не предал больших надежд вашего Высочества!

Он также был свидетелем того, как Ван Чун повзрослел. Он никогда не думал, что этот столичный юноша, который нуждался в его помощи для борьбы с королем Сосуримом, сегодня станет тем, кто сможет справиться и заменить Фуменга Линча, чтобы занять трон одного из высших постов в империи. В этот момент даже старый дворецкий испытал глубокое восхищение.

— Напиши письмо Ван Чуну. Скажи ему, что он может беспрепятственно работать в Цыси. Если ему что–то понадобится, он может просто сказать мне, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь ему. — Сказал Король Сун. — Правильно, я помню, что Ван Чун не так давно представил мемориал с просьбой сделать Город Стали передаточным пунктом для солдат. Я передам его Мудрецу. Кроме того, учитывая многочисленные битвы, которые пережил Цыси в последнее время, проинформируйте Бюро Военного Персонала, что Цыси должен получить приоритет в плане пополнения войск.

— Да, ваше высочество!

......

Медленно шло время. После убийства Гуду Ли, Ван Чун плавно занял место генерального защитника Цыси, подавив всю оппозицию на своем пути. Кроме того, Ли Сие закончил реорганизацию всех солдат Ху, которые принимали участие в восстании, и все было на правильном пути.

В огромном зале протектората Цыси была размещена массивная модель с Таласом в центре. Многие маленькие флаги разных цветов были размещены на модели. Ван Чун стоял рядом, сжимая маленький красный флаг и выглядел задумчивым.

— Лорд Маркиз, Ху Цыси все еще не подчинились!

Вдруг позади него раздался голос, и вошел Сюй Кейи. Он был одет в боевую одежду, а его лоб был полон беспокойства.

— Мы победили солдат Ху из протектората Цыси, убили Гуду Ли и даже заставили генерала Ли реорганизовать их, но эти Ху все еще остаются верными на поверхности. За последние несколько ночей произошло много беспорядков. Хотя это просто мелкие вещи, такие как убийство лошади, драки или уничтожение нескольких пайков, этот подчиненный беспокоится, что эти Ху не будут очень полезны. В решающей битве они могут вызвать еще большее беспокойство!

— Хеба, ты не можешь разобраться с ними? — Равнодушно сказал Ван Чун, даже не поворачивая головы. Его глаза все еще были сосредоточены на модели, стоящей перед ним.

Хеба Е пришел к нему сразу после окончания битвы. В отличие от других генералов Ху, он был свидетелем битвы у треугольного разрыва и прекрасно знал о чудовищной силе пяти тысяч кавалериистов Ван Чуна. Когда Гуду Ли собирал генералов Ху, чтобы начать восстание, Хеба Е был единственным высокопоставленным генералом Ху, который остался безучастным.

И в отличие от других генералов Ху, в тот момент, когда прибыл Хеба Е, он сразу признал Ван Чуна своим господином и проявил уважение к решению императорского двора. Ван Чун также знал, что этот командир Цыси, отвечающий за тибетскую границу, совершенно отличался от Гуду Ли. Он был надежным генералом, который был верен Великому Тану. Таким образом, как только армия Ху была реорганизована, Ван Чун передал командование над ними Хебе Е.

Хеба Е был также Ху, и всегда имел некоторый престиж в армии. Заставить его позаботиться о тех повстанцах Ху было лучшим решением.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 847. Koнcолидация Цыси! (II)**

— Генерал Хеба действительно сумел захватить значительную часть солдат Ху, но все еще есть немало тех, кто продолжает скрытно обижаться. — Сказал Сюй Кейи тихим голосом.

— Хех!

Ван Чун издал легкий смешок, небрежно положив маленький красный флаг на равнину возле Таласа, а затем повернулся к Сюй Кейи.

— Это, вероятно, ради Фуменга Линча.

— Да!

Сюй Кейи опустил голову, его голос стал еще мягче. Он провел довольно тщательное расследование восстания Ху, и знал, что все спорные вопросы вращались вокруг Ван Чуна. Точнее говоря, они вращались вокруг Фуменга Линча. После стольких лет работы в Цыси у Фуменга Линча был престиж, равный полуденному солнцу, и его корни глубоко проникли в сердце каждого солдата Ху.

Именно это и привело к мятежу Гуду Ли, а также к беспорядкам солдат Ху. Один Хеба E не мог решить этот вопрос. Сюй Кейи правдиво хотел обсудить этот вопрос с Ван Чуном, но Ван Чун сумел поднять этот вопрос первым.

— Сюй Кейи, ты слишком серьезно относишься к этому вопросу. Это всего лишь несколько незначительных помех. У них нет тех способностей, которые ты себе представляешь. Кроме того, я уже придумал способ справиться с этими Ху, которые до сих пор в частном порядке обижаются на меня. — Равнодушно сказал Ван Чун с расслабленным выражением лица.

— A?

Сюй Кейи наконец поднял голову, не в силах сдержать удивление в глазах. Эта проблема долго раздражала его, но он все еще не мог придумать решение. Убивать их было плохо, а не убивать их, значит ничего не делать. Это было похоже на кость в горле. Но Ван Чун, очевидно, уже придумал о том, как справиться с этим.

— Возьми это письмо и отправь его генеральному защитнику Ань Сишуну. Я уверен, что он с радостью позаботится об этой проблеме для нас.

Пока Сюй Кейи с недоверием наблюдал за происходящим, Ван Чун вынул готовое письмо из–за пазухи.

— Милорд…

Глаза Сюй Кейи стали вялыми, выражение его лица было озадаченным, и он пытался понять намерения Ван Чуна. То, что генерал–защитник Бейтина Ань Сишунь решит эту проблему и уберет этих обиженных солдат Ху из рук, казалось слишком желанным.

— Будет ли лорд Ань Сишунь действительно готов? — С тревогой сказал Сюй Кейи. Если он правильно помнил, у Ван Чуна и генерала Защитника Бейтина были очень плохие отношения, и Ван Чун даже конфликтовал с ним в одном инциденте в столице. Более того, этот человек в Бэйтине также был категорически против того, чтобы Ван Чун стал Генеральным Защитником Цыси.

То, что Ван Чун будет просить его о помощи, было просто за гранью воображения Сюй Кейи.

— Тебе не нужно беспокоиться об этом. Независимо от того, какие ссоры у меня были в прошлом с Генералом Защитника Бэйтина, он обязательно согласится на эту просьбу. — Безразлично сказал Ван Чун, и его голос наполнился уверенностью.

— Да, лорд маркиз!

Хотя Сюй Кейи все еще был потерян, он согласился и ушел, чтобы доставить письмо.

......

Тип тип!

Несколько дней спустя черная хищная птица с рукописным письмом Ван Чуна закончила пересечение степи, путешествуя вдоль границы Великого Тана и Западно–Тюркского Каганата, чтобы достичь прославленного центра власти Тана на севере, Протектората Бэйтина!

На этой огромной и бескрайней земле находился черный колосс. Это была массивная военная машина, в которой находилась внешняя стена высотой от шести до семи чжан, изобилующая всевозможными смотровыми стойками, казармами и башнями, а также огромный зал из металла. Тысячи и тысячи солдат в черной броне Протектората Бейтина можно было увидеть среди этих смотровых столбов, казарм и башен.

Все эти люди стояли навытяжку, как будто укоренились в земле. Они излучали мощные ауры, и их глаза осторожно осматривали окрестности, готовые в любое время вступить в бой.

В Империи Великого Тана не было никого более бдительного, чем воины Протектората Бейтина. Они должны были быть готовы в любой момент атаковать тюркскую армию, которая может идти с любого направления.

Свист!

Подул порыв ветра, и черная птица пролетела через главные двери и приземлилась в мрачном зале. В зале Ху тридцати с лишним лет, одетый в полные доспехи, сидел на поднятом троне с твердыми и решительными чертами лица. Он держал книгу в черном переплете, все его внимание было сосредоточено на ее чтении.

Этот пожилой Ху, казалось, не знал, что эта черная птица влетела в его зал.

Бейтин был землей, выжженной огнем войны и втянутой в частые сражения, причем протекторат Бейтина был центром большинства этих войн. Это должно было быть мрачное и мрачное место, но присутствие этого тридцатилетнего Ху делало так, что весь штаб наполнился дружелюбной и научной атмосферой. Можно было бы обмануться, подумав, что это было какое–то поместье в Цзяннане, а не форт в холодной степи.

Кланг!

Холодный свет вспыхнул в холле, и стойкая фигура шагнула вперёд, его меч обнажился, а сверкающий наконечник был направлен на чёрную птицу.

— Мм?

Яростный генерал Бейтина со шрамом на левой стороне лица, заметил что–то на ногах птицы, и его глаза расширились, а на его лице появилось странное выражение. Подумав немного, генерал позволил птице взгромоздиться на меч, затем подошел к пожилому Ху, поглощенному чтением, и поклонился.

— Милорд, пришло письмо, но ваш подчиненный не решается его открыть.

Генерал со шрамом говорил очень тихо, его глаза были сосредоточены на кончиках его ног. Только один человек мог заставить его выразить такое искреннее уважение: избивавший его неоднократно генеральный защитник Ань Сишунь.

— Почему ты не смеешь открыть его? Есть ли письмо, которое даже ты, заместитель генерального протектора, не осмелился открыть?

Сишун усмехнулся, но его голова оставалась опущенной. Книга в его руке, казалось, была единственной вещью, которая существовала в его глазах.

Заместитель генерального–протектора Бэйтина с шрамом на лице опустил голову и ответил:

— Милорд, я действительно не осмелюсь открыть его, потому что на нем печать Цыси.

Сишун небрежно улыбнулся, перевернув следующую страницу, но быстро заметил, что что–то не так, и его густые брови медленно скривились.

— Ой. — Его взгляд наконец начал отрываться от книги.

— Цыси?

— Да, Цыси. — Уважительно сказал заместитель генерального протектора Бейтина, зная, что его начальник уже понял, что происходит.

В последние несколько месяцев в Великой Танской империи произошло сильное землетрясение, и структура власти, которая держалась в течение нескольких десятилетий, претерпевала серьезные преобразования. Принц был свергнут, унеся с собой много важных чиновников, а генеральный протектор был заключен в тюрьму. Более того, ярость Императора Мудреца заставила всех Генералов–Защитников и Великих Генералов дрожать от страха.

В прошлом, когда Фуменг Линча все еще правил в Цыси, Ань Сишунь приказал, чтобы Генеральный Защитник Цыси мог делать то, что он хотел, без необходимости спрашивать разрешения. Но прямо сейчас все генералы–протекторы и великие генералы империи знали, что у земли Цыси появился новый владелец. Его вознесение было столь же жестоким, как шторм, и сопровождалось падением чрезвычайно высокого Императорского Великого Генерала.

Нынешний генерал–защитник Цыси, несомненно, был особым персонажем в сознании других генералов–защитников и великих генералов. Вновь назначенный чиновник, он следил за каждым его шагом, но никто не ожидал, что его первым действием после вступления в должность станет отправка письма в протекторат Бейтина.

Если он правильно помнил, он определенно не был хорошим другом или союзником этого генерального протектора.

— Передай его мне!

Сишун, наконец, отложил книгу, с подозрительным взглядом в глазах, и протянул правую руку. Он также был озадачен, так как не было никакой разумной причины для этого письма. Отвзяав письмо с ноги чёрной птицы и взглянув на него, Ань Сишун сразу же начал смеяться, а его брови раскрылись.

— Интересно, очень интересно! Я не думал, что наш новый назначенец придет с просьбой о моей помощи в свой первый же день…

— А?

Заместитель генерала–протектора Бейтина дрожал, явно ошеломленный этим откровением.

— Он просит помощи? Милорд шутит?

Если бы кто–то изучил поведение и действия недавно назначенного Генерального Протектора, то обнаружил бы, что это был чрезвычайно жесткий и решительный человек. Только такой жесткий и упрямый человек мог бы сместить Фуменга Линчу, но такой человек никогда бы не обратился за помощью к другим, тем более к тем, с кем у него были предыдущие конфликты.

Обращаться за помощью к смертному врагу было просто неслыханно.

— Хахаха, я не буду держать тебя в напряжении. Посмотри сам.

Сишунь выпустил письмо Ван Чуна с порывом ветра в руки генерала с шрамом на лице. Достаточно было одного лишь взгляда на содержимое, чтобы вице–генеральный защитник замер на месте.

— Я не думал, что он так быстро успокоит протекторат Цыси. Он даже не успел убить кого–то вроде Гуду Ли, и теперь просит нас помочь принять почти десять тысяч солдат Ху из протектората Цыси!

— Предположительно, это просьба, но это слишком много. Этот человек никогда даже не задумывался о том, чтобы попросить о помощи. — Равнодушно сказал Сишун, стряхивая ногти, медленно поднимаясь с трона. — Он просто предлагает нам сделку, и он, очевидно, уверен, что я соглашусь.

Сишунь ухмыльнулся. Это письмо было действительно очень интересным, возможно, самым интересным, которое он получил в этом году. Это было письмо с просьбой о помощи, но автор не придерживался подходящего подхода. Какое письмо может быть более интересным, чем это?

Заместитель генерального протектора прищурился и сказал раздраженно:

— Этот ребёнок слишком самонадеян. Что заставляет его думать, что мы согласимся? И, кроме того, в последнее время он действует слишком дерзко. Милорд, почему бы мне не просто отвергнуть его просьбу? Пусть он наткнется на загадку и усвоит небольшой урок.

Этот молодой маркиз из протектората Цыси, безусловно, не был желанным гостем в Бэйтине. Лучше всего было категорически отвергнуть такой грубый запрос о помощи!

— Отклонить?

В глазах Ань Сишуня появился задумчивый взгляд, но он улыбнулся и покачал головой.

— Почему мы должны это отвергать?

— Милорд, вы хотите согласиться на это?!

Генерал с шрамом на лице засты. Этот ответ определенно не был тем, который он предсказал. В этот момент даже Ишбара Каган из западных турок, появившийся перед его лицом, был бы менее удивительным.

— Этот паршивец наш враг!

Надо было сказать, что ответ генерального протектора нанес ему огромный удар. Он никогда не предполагал, что его генеральный защитник, который всегда был врагом этого младшего сына клана Ван, на самом деле изменит курс и согласится помочь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 848. Пpавила великих генералов**

— Тебе очень трудно это понять?

Сишун усмехнулся и спустился со своего трона. Выражение его лица было расслабленным, и он излучал энергичную и дальновидную ауру.

— Нет таких вещей, как чистые враги, и нет таких вещей, как чистые друзья. Был ли это Фуменг Линча в прошлом или молодой маркиз в настоящем, был ли тон в их письмах грубым или приятным, если это сулит для нас преимущество, мы, естественно, его примем. Даже если письмо настолько грубое, насколько это возможно, нам все равно должно быть все равно. Что касается идущего нам в ущерб, мы должны быстро отказаться. Даже самый приятный и тактичный тон не заставит нас передумать.

— Я недооценивал этого мальчика в Цыси. Я думал, что у него просто обычная смелость, способная действовать только в небольших масштабах. Такой человек, каким бы ослепительным или быстрым он ни был, не стоит внимания таких людей, как я и Гешу Хань. Но я не думал, что всего через несколько дней после вступления в должность генерального защитника Цыси он поймет правила игры Великих Генералов! Теперь я признаю, что у этого мальчика есть право войти в эту имперскую игру элит, в которую я, Гешу Хан и Чжан Шоугуи играем!

Глаза Сишуна, казалось, пронзили стены зала, и на его губах появилась глубокая улыбка.

Тем временем вице–генеральный защитник со шрамом на лице стоял с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами.

— Имперская игра элит! — Несмотря на то, что он следовал за Сишуном в течение многих лет, он впервые услышал об этом секрете великих генералов!

— Не думай об этом! Отправь ответ нашему новому Генералу–защитнику Цыси. Протекторат Бейтина часто сражается и действительно нуждается в солдатах, поэтому я возьму его солдат Ху!

С этими последними словами глаза Ань Сишуна вспыхнули ярким и пугающим светом.

— Да, Милорд!

......

Несколько дней спустя в протекторате Цыси…

— Лорд Маркиз, Генеральный Защитник Бэйтина отправил письмо, в котором говорилось, что он возьмет столько солдат Ху, от которых мы хотим избавиться, сколько сможет.

Сюй Кейи взволнованно ворвался в зал, а его лицо все еще было покрыто недоверием.

Имперский Генеральный Защитник, такой как Ань Сишун, который несколько раз ссорился с маркизом, фактически согласился помочь!

— Вот так?

Ван Чун слегка поднял голову, и в его глазах не было никакого удивления.

— Напиши ответ Ань Сишуну, сказав, что я понимаю и что солдаты, в которых протекторат Цыси не нуждается, будут быстро переданы ему.

Тон Ван Чуна был спокойным и уверенным, как будто он позаботился о пустяковом задании, как будто Ань Сишун делал то, что должен был сделать в рамках своих обязанностей. Сюй Кейи был ошеломлен, и снова почувствовал прилив восхищения к своему господину. Только его маркиз был способен на такой подвиг.

Ван Чун слабо улыбнулся, затем опустил голову, чтобы продолжить чтение письма, отправленного Ян Хунчаном.

— Ты поймешь в будущем. Прямо сейчас тебе следует сообщить об этом Хебе E.

Императорские Великие Генералы и Генералы–Защитники редко бывали под влиянием своих эмоций при общении друг с другом. Все ориентировалось на пользу и общую ситуацию. Это было качество, в котором нуждался каждый генерал. Тот, кто не мог этого сделать, не мог стать хорошим Великим Генералом. Однако, это было нацелено только на Великих Генералов и Генералов–Защитников того же уровня. Тот, кто не смог достичь этого класса, не имел права играть в этот уровень игры!

Как великий маршал мира в своей прошлой жизни, уважаемый Святой Войны, Ван Чун, естественно, понимал эту идею.

— Да, лорд маркиз.

Сюй Кейи, только наполовину понявший слова Ван Чуна, быстро ушел.

Когда Сюй Кейи ушел, Ван Чун продолжил читать письмо. Из–за большого расстояния Великому Тану всегда не хватало солдат в западных регионах. Солдаты, расположенные в западных регионах, были гораздо более опытными, чем солдаты других протекторатов, но эта политика использования исключительно элит была вынужденной.

Чтобы разрешить этот будущий кризис, войск только Цыси и Анси было далеко недостаточно.

Но уникальным преимуществом западных регионов было множество доступных наемников. Пока у человека было достаточно денег, можно было быстро собрать большую силу. В этом письме были результаты запроса Ван Чуна о том, чтобы Ян Хунчан исследовал группы наемников в западных регионах.

......

Эффективность Хебы Е и Сюй Кейи оказалась намного выше, чем ожидалось. В ту же ночь десятки тысяч солдат армии протектората Цыси были вновь реорганизованы. Те, кто хотел остаться, останутся в протекторате Цыси. Те, кто не хотел следовать за Ханем, будут подчиняться Хебе Е. А тех, кто не хотел ни того, ни другого, отправили в протекторат Бейтина, чтобы служить Ань Сишуну.

Хотя Хеба Е искренне хотел остановить это, он ничего не мог сделать. Дыня, оторванная от лозы, не была сладкой, и, если бы эти солдаты не хотели оставаться, принуждение их остаться было бы бессмысленным и только привело бы к будущему конфликту.

Время медленно шло, и Ван Чун занялся массивным объединением Цыси. Эта операция «оставайся или уходи», продолжалась до конца периода Цзы. Наконец, в период Чоу все замолчали.

— Мы не можем больше ждать…

Тихий шепот можно было услышать в темноте, не на Ху или Хане, но на еще более сложном языке, который редко можно услышать даже в западных регионах.

— Этот молодой генеральный защитник Хань слишком грозный. Если он продолжит этот допрос, наши личности будут немедленно разоблачены. — Прошептал другой голос.

На краю казарм армии протектората Цыси, под высоким забором, несколько фигур украдкой двигались в темноте. Они не двигались в направлении ханьских солдат и не шли вместе с солдатами Ху, которых переводили в Бэйтин. Они двигались на северо–запад.

— Спешите! Когда взойдет солнце, мы не сможем уйти. Нам нужно доложить об этом лорду–губернатору. Мы должны уделить больше внимания этому молодому генералу–защитнику Хань. Его конница слишком сильна. Она, безусловно, будет большой проблемой для нас в будущем.

— Мм. Я действительно не думал, что на Дальнем Востоке будет такая мощная группа солдат! Лорд–губернатор определенно уделит большое внимание нашему открытию.

Когда эти люди шептались друг с другом, они использовали свои скимитары, чтобы вырезать отверстие в заборе для одного человека, вне поля зрения часовых. Эти люди затем пролезли через это отверстие странными движениями, похожими на хлопающую рыбу.

— Хорошо, иди!

Как только они покинули казарму, люди вздохнули и сразу же устремились на северо–запад. Но прежде, чем они смогли уйти очень далеко, внезапно раздался крик.

— Стой! Куда идешь!

— Шпионы! Не дайте им сбежать!

— Схватите их!

Свишсвишсвиш! Дождь огненных стрел обрушился вокруг этих людей, а затем их осветило несколько факелов. Темной ночью кричащие фигуры напали со всех сторон, как сходящиеся волки.

Тыгыдык!

Копыта лошадей прогремели по земле, и прибыла кавалерия. В мгновение ока в это место подошло от тридцати до пятидесяти кавалеристов Ушана, с высоко поднятыми факелами, чтобы ясно осветить окрестности, обнажив тех «дезертиров», которые пытались сбежать под покровом темноты.

В свете факелов можно было видеть, что у этих людей были высокие носы и глубокие глаза, а также ярко выраженные скулы. Они были очень похожи на Ху, но их голубые глаза делали их совершенно другими.

Никто в западных регионах не имел таких уникальных глаз.

Арабы!

Сюй Кейи, ошеломленный, стоял перед кавалерией Ушана, люди за ним были с таким же выражением лица. В протекторате Цыси было только два типа людей: Ху и Хань. Они следовали приказу Ван Чуна и патрулировали периметр для защиты от разведчиков и шпионов, но никогда не предполагали, что поймают арабов.

И те даже носили доспехи армии протектората Цыси!

Огни факелов мерцали над безмолвной картиной.

Когда они увидели, что кавалерия Ушана закрывает все пути к спасению, и еще больше солдат Цыси устремляются к ним, арабы мгновенно стали ужасно бледными.

......

— Чего?!

Днем, в главном зале протектората Цыси, Ван Чун был ошеломлен докладом Сюй Кейи.

— Арабские шпионы были обнаружены в протекторате Цыси, и они были замаскированы под кавалерию Ху?!

— Да, лорд Маркиз. Я послал людей для расследования и обнаружил, что они были зарегистрированы в армии протектората Цыси под именами Ху, и согласно записям, они находились в армии около шести месяцев.

Сюй Кейи поклонился, а его лицо было серьезным. Пока он говорил, он махнул рукой за собой.

— Приведи их.

Бац! Бац!

Несколько кавалеристов Ушана сразу же вошли и бросили на землю несколько связанных арабских солдат.

Когда Ван Чун посмотрел на них, в его глазах появилось мрачное выражение.

Ван Чун видел арабских торговцев и раньше, и в свои распутные и упадочные годы он несколько раз общался с ними. Эти арабские торговцы были такими же, как о них думали многие: пухлые, дружелюбные, роскошно одетые, их пальцы были усыпаны кольцами из агата и нефрита. Они были похожи на клоунов.

Но эти арабы были совершенно другими. У них были высокие, стройные и крепкие телосложения, как будто они были отлиты из стали, и они были полны взрывной силы. Кроме того, толстые мозоли на их ладонях обнаруживали их статус. Это были не странствующие торговцы, а обычные солдаты арабской армии.

Ван Чун никогда не предполагал, что встретит обычных арабских солдат в такой ситуации.

Халифат Аббасидов всегда был чрезвычайно грозным противником в сознании Ван Чуна. После того, как он все уладил с протекторатом Цыси и закончил консолидацию, Ван Чун планировал направить свой меч на Аравию. Даже если они не придут, Ван Чун все равно пойдет и найдет их. Но Ван Чун никогда не мечтал о том, что арабы уже протянули свои когти в протекторат Цыси, даже смешавшись с армией в роли Ху.

Ван Чун всегда был бдителен в отношении арабов, но это было даже за пределами его собственных прогнозов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 849. Bнезапное изменение в Aнси!**

— Позвольте мне спросить, кто послал вас?

Ван Чун подошел и остановился перед арабами, его тело источало мощную и гнетущую ауру. Но арабы повернули головы и сделали вид, что не понимают, о чем он говорит. Ван Чуна однако было тяжело одурачить. Эти люди сумели замаскировать себя как танские солдаты и войти в Цыси, поэтому они не могли не понимать Хань.

— Это Абу Муслим? — Ван Чун вдруг спросил. На этот раз он говорил не по–ханьски, а по–арабски.

Бузз!

При этих словах арабские солдаты мгновенно вздрогнули и повернули головы, открыв рты и ужасно побледневшие лица.

Когда Ван Чун увидел это, его сердце мгновенно упало.

Абу Муслим 1 был губернатором Востока Аббасидов, самым сильным врагом Великого Тана в западных регионах. В будущей Битве за Талас этот человек будет самым высоким командиром Аббасидского Халифата! Хотя эти арабы не ответили ему, их реакция рассказала ему все.

Я не думал, что его когти уже дотянулись досюда…

Ван Чун почувствовал глубокое уныние.

Знания Ван Чуна были на самом деле очень ограничены этим Аббасидским Губернатором Востока, этим высшим командующим арабской стороны в битве при Таласе. Ван Чун всегда считал, что он был единственным, кто молча готовился к этой битве, но он никогда не думал, что этот Губернатор Востока уже начал отправлять разведчиков и шпионов в Великий Тан за шесть месяцев до этого. Более того, его шпионы уже пробились через Анси и достигли Цыси.

Ван Чун уже чувствовал запах сражений и замыслов.

В одно мгновение Ван Чун внезапно осознал, что он глубоко недооценил этого арабского командующего, который проживал к западу от гор Цун. Этот араб был определенно более пугающим и с ним было гораздо сложнее иметь дело, чем он предполагал.

— Вы на самом деле знаете имя нашего лорда?!

— Невозможно! Танец, как ты говоришь на нашем языке?!

— Откажись от этой идеи! Неважно, что ты просишь, мы не скажем ни слова.

В этот момент эти упрямо молчаливые арабские шпионы наконец решили заговорить. Арабский язык, на котором говорил Ван Чун, и имя «Абу Муслим», вызвали у них огромный шок. За все время их проникновения на Центральные равнины они впервые услышали, как кто–то говорит по–арабски. Даже непредубежденный Фуменг Линча не смог совершить такой подвиг.

По правде говоря, число людей, которые могли говорить по–арабски во всех западных регионах, было совсем невелико.

Но самым шокирующим было то, что Ван Чун знал имя их высшего командира.

Аравия и Великий Тан были очень далеки друг от друга, что ограничивало знания каждого государства о другом. Кроме того, арабы были гораздо более бдительны по отношению к посторонним, чем Великий Тан, и все военные знания были абсолютными секретами. Даже многие люди в соседних королевствах западных регионов не знали имени их командира, но этот генерал–защитник Хань, который никогда не был в Аравии, возможно, никогда даже в западных регионах, смог назвать его имя!

Элитные разведчики Аббасидского Халифата были ошеломлены!

— Не нужно ничего говорить. Все вы уже ответили мне! — Равнодушно сказал Ван Чун. Имени «Абу Муслим» было достаточно, чтобы рассказать Ван Чуну практически все. Что еще должны были сказать эти разведчики, на самом деле не имело значения.

— Сюй Кейи, забери их. Все остальное я предоставляю тебе.

— Да, лорд маркиз.

Сюй Кейи понял и махнул рукой, приказывая охранникам Ушана убрать разведчиков. В Городе Стали были специалисты по допросам, эксперты из Бюро Наказаний, которые были переведены в Город Стали с использованием связей Старого Орла. Ван Чун привел их с собой в протекторат Цыси.

Даже если бы эти арабские разведчики проходили специальную подготовку и могли крепко держать свои секреты, Сюй Кейи смог бы хоть что–нибудь получить от них.

Появление этих арабских шпионов вызвало бдительность Ван Чуна, а также полностью опровергло его понимание арабского полководца Абу Муслима. Как раз, когда Ван Чун был готов начать полное расследование этого вопроса, днем позже, вечером, когда все стало тихо, орел пронзил завесу темноты, молча приближаясь из далеких западных регионов.

Мало кто знал, что новости, принесенные этим орлом, будут похожи на грохот метеорита, быстро заставляющий всю империю дрожать и полностью нарушающий темп Ван Чуна.

— Что? Гао Сяньчжи напал на Королевство Ши, убил его лорда и штурмовал весь регион?!

Ван Чун просматривал документы армии протектората Цыси, когда услышал эту новость, и все его тело задрожало, как будто его ударила молния. Документы в его руке упали на пол.

В тот момент весь зал стал мертвенно неподвижен!

Битва за Талас!

Это была единственная мысль, оставшаяся в голове Ван Чуна.

Как это могло произойти? Битва за Талас должна была пройти не менее чем через полгода. Почему она случилась так скоро!

Лицо Ван Чуна было бледным, его мысли были в смятении.

Чтобы остановить эту войну, он приложил все усилия, даже написал письмо Гао Сяньчжи, в котором подробно изложил все плюсы и минусы такого предприятия. Ван Чун первоначально полагал, что его письмо имело какой–то эффект, по крайней мере, заставило Гао Сяньчжи быть немного более осторожным.

Если он будет более осторожен, он не будет так безрассудно нападать на Королевство Ши, как в прошлой жизни. Чем дольше можно было затянуть битву при Таласе, тем больше времени пришло бы на подготовку Ван Чуну. Но вопреки ожиданиям Ван Чуна, эта битва не только не была отложена, но и была продвинута на шесть месяцев вперед!

— … Мало того, что после нападения на Королевство Ши, лорд Гао Сяньчжи продолжил идти на запад, его тридцать тысяч элит вытеснили арабов и захватили город Талас.

Сюй Кейи мрачно поклонился, чувствуя серьезность этого инцидента.

— Но арабы быстро продвинули свои армии на восток, отправив всех своих солдат в осаду Таласа. Ситуация серьезная и срочная. Председательствующий командир четырех гарнизонов Анси, Фэн Чанцин, уже отправил письмо с просьбой о подкреплении от нас! Лорд Маркиз, пожалуйста, примите решение!

Бузз!

В тот момент, когда Сюй Кейи закончил говорить, грохот сотряс весь зал. Сюй Кейи поднял взгляд и быстро понял, что это не землетрясение, а Ван Чун яростно встал со своего места. Все его тело разрывалось от безграничной звездной энергии, волна за волной заполняла зал.

Даже слепой мог сказать, что эмоциональное состояние Ван Чуна было крайне нестабильным.

— Лорд Маркиз…- Выпалил Сюй Кейи. Служа Ван Чуну, он всегда считал своего командира невероятно дальновидным человеком, который всегда контролировал ситуацию. Даже в войне на юго–западе Ван Чун никогда не паниковал. Это был первый раз, когда Сюй Кейи увидел, как Ван Чун потерял контроль над собой.

— Принеси письмо! — Раздался в зале голос Ван Чуна.

— Да.

Сюй Кейи вышел вперед и почтительно предложил письмо от Протектората Анси.

— Я уже приказал, чтобы вся информация об этой битве была собрана и отправлена до рассвета!

Эта ночь должна была стать бессонной для Протектората Цыси.

В факельном зале Ван Чун ходил взад–вперед, в то время как все командиры, будь то Ли Сие, Сюй Кейи, Хеба Е или Сюй Циньцинь, были вызваны. К рассвету вся информация была собрана.

Ван Чун даже написал письмо Фэн Чанцину с просьбой предоставить подробный отчет.

Ван Чун наконец понял правду, стоящую за этим серьезным инцидентом.

Гао Сяньчжи привел свою армию к внезапному нападению на королевство Ши, убив многих его подданных. Он даже пересек Горы Цун и двинулся дальше на запад, оккупировав город Талас, и в конце концов был осажден армиями Халифата Аббасидов. За этой серией действий, которые потрясли всю западную границу, была истина, которая была намного сложнее, чем он себе представлял. Письмо Ван Чуна действительно было полезным, и Гао Сяньчжи был намного осторожнее.

Если все пойдет так, как ожидалось, Гао Сяньчжи не планировал атаковать Королевство Ши в течение нескольких месяцев, но он получил бы неожиданную новость, которая полностью расстроила его темп, заставив его начать серию быстрых атак, закончившихся оккупацией Таласа.

Король королевства Ши вступил в сговор с арабами! Обе империи обсуждали план совместной осады Протектората Анси через несколько месяцев!

Это была новость, которая заставила Гао Сяньчжи передумать и нанести упреждающий удар!

Как это может быть?

Ван Чун молча сжал письмо.

Бабочка взмахнула крыльями, вызвав сильный шторм и мощные волны в бескрайнем океане. Это была не та версия событий, которую он знал. Ван Чун всегда считал, что внезапная атака Гао Сяньчжи на королевство Ши была такой же, как и в истории, бедствием, вызванным его жадностью.

Но после рассмотрения действий Гао Сяньчжи Ван Чуну не за что было упрекнуть его.

Ван Чун понятия не имел, что Королевство Ши и Халифат Аббасидов вступят в сговор, чтобы напасть на Протекторат Анси. Ван Чун не мог определить, было ли это тогда, потому что эта информация была спрятана в его прошлой жизни, или это было просто результатом эффекта бабочки. Но одно было точно. Как только этот сговор подтвердится, наилучшим решением было нанести упреждающий удар до того, как противник будет полностью готов.

Нечего критиковать решения Гао Сяньчжи. Сам Ван Чун сделал бы то же самое.

И как только Гао Сяньчжи нападет на Королевство Ши, арабы обязательно отправят войска на помощь. В этот момент вместо пассивного ожидания лучше было просто атаковать. Одним из преимуществ было то, что это остановило бы нападение арабов, а второе было то, что война будет вестись за пределами границ, уменьшая ее влияние на западные регионы.

Если все пойдет гладко, то после войны все королевство Ши может быть добавлено к владениям Великого Тана в Западных Регионах, причем Великий Тан получит мало вреда и выиграет много пользы.

И после пересечения горы Цун, область между Аравией и Западными Регионами была плоской и ровной. Со стратегической точки зрения самым полезным районом, несомненно, был город Талас. Как генерал, который сделал свое имя в быстрых и решительных битвах, Гао Сяньчжи, несомненно, почувствовал уникальную ценность Таласа, поэтому после нападения на Королевство Ши он, несомненно, направил свои войска, чтобы занять Талас 2.

Эта серия действий была резкой, жестокой и прямой. Нанеся королевству Ши жестокий удар, он также застал арабов врасплох и заставил их занять пассивную позицию. Это была полная демонстрация калибра великого генерала.

Даже Ван Чун не мог обвинить его за эти действия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Абу Муслим был персидским генералом, который сыграл ключевую роль в оказании помощи Аббасидам в свержении Омейядов. Мощная фигура в Иране и Центральной Азии, он был в противоречии с аль–Мансуром, братом первого Аббасидского халифа, ас–Саффа. Когда ас–Саффа умер в 754 году, аль–Мансур стал вторым халифом Аббасидов, и продолжил вознаграждать Абу Муслима за его службу, убив его, покалечив его тело и бросив его в Тигр.

2.Автор кажется немного смущен географией. Столица Ши имела свою столицу в Ташкенте, которая располагалась в предгорьях западных гор Тянь–Шаня. Талас находился к северу от Ташкента, вдоль реки Талас, конечно, не к западу, и оба города находятся к северу от гор Цун, известных сегодня как Памир. Если бы протекторат Анси базировался в Суйе, как уже отмечалось ранее, Гао Сяньчжи пришлось бы пересечь Тянь–Шань, чтобы напасть на Ташкент, и тогда он, по сути, шел бы назад, направляясь на север в Талас.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 850. Kpизис Таласа!**

— Лорд Маркиз, что нам теперь делать?

B зале было тихо. Все повернулись к Ван Чуну, все они были очень серьезными и мрачными, как и настроение Ван Чуна. В прошлом, когда они верили, что Аравия — просто крошечная страна, они не думали об этом сражении, но, узнав все, они хорошо поняли врага, с которым столкнулись.

Эта страна была даже больше, чем Великий Тан, она имела еще большую армию, более мощных боевых лошадей и еще большее желание расширяться. Это был величайший враг, с которым Великий Тан сталкивался на этом континенте.

Гао Сяньчжи привел с собой в Талас почти девяносто процентов солдат протектората Аньси, практически ничего не оставив. Если бы Гао Сяньчжи не смог отбиться от солдат Аббасидского халифата на востоке, десятки тысяч арабских солдат пересекли бы горы Цун и оккупировали западные регионы.

И Цыси будет первой целью.

Как только Цыси падет, Лунси и внутренняя часть Большого Тана будут под угрозой.

Никогда в истории арабские солдаты не были так близко к воротам Центральных Равнин. Каждый мог почувствовать мощную угрозу, исходящую из этой далекой страны.

Все они понимали, что поставлено на карту в сценариях, которые Ван Чун разыгрывал на модели.

Ван Чун ничего не сказал, только закрыл глаза и начал думать.

Эта битва началась слишком внезапно, слишком быстро. Ему нужно успокоиться и подумать. Было еще много вещей, которые нужно было подготовить, так как все его планы были расстроены.

Через некоторое время Ван Чун, наконец, открыл глаза. В них горел сверкающий свет.

— Ли Сие, передай мой приказ открыть Оружейную палату Цыси…

Румбл!

Несколько мгновений спустя раздался металлический грохот, и длинные неиспользуемые двери в Оружейную Палату Цыси были открыты, позволяя солнечному свету просачиваться внутрь, освещая внутренности этого самого большого арсенала на границе. Спустя десять с лишним лет баллисты, построенные Бюро Работ и заклеймленные императорской печатью двора, наконец, снова увидели свет, сияя на солнце.

— Стоп! Ты не можешь делать такие вещи!

— Без указа никто не может войти внутрь! Остановись прямо сейчас!

Несколько охранников Оружейной Палаты Цыси кричали, но никто не обращал на них никакого внимания.

— Когда генерал находится за границей, ему не нужно принимать все приказы суверена. — Вопросы могут быть обработаны в соответствии с тем, что правильно, но они также могут быть обработаны в соответствии с тем, что является реалистичным и удобным. — Эти два высказывания выдвинули на первый план основополагающий Принцип, что командир должен быть гибким. С приближением войны эти баллисты были лучшим оружием и могли позволить Великому Тану достичь максимальной силы. Генералы–защитники Цыси, в том числе Фуменг Линча, всегда соблюдали закон в отношении этих ста тысяч баллист, не осмеливаясь переступить их границы.

Но Ван Чун был другим. Он не был столь твердолобым, чтобы продолжать поддерживать устаревшие соглашения.

Румбл!

Когда Ван Чун привел свою армию в Оружейную Палату Цыси, Камень Судьбы внезапно зазвучал бесстрастным голосом.

«Специальное мероприятие: выбор судьбы!»

Свет и тень начали смещаться и мерцать, и внезапно из земли возникла массивная стена. С одной стороны стены были тысячи черных знамен, а с другой — огромное море флагов желтых драконов. Стороны столкнулись и сразу начали атаковать друг друга…

Ван Чун немедленно перестал двигаться.

— Колеса истории продолжают медленно вращаться. Независимо от того, сколько объездов нужно сделать, каждый в конечном итоге вернется на первоначальный путь. Гора не может содержать двух тигров, и этот континент не может содержать две огромные империи одновременно. Неизбежна война! Из этих двух империй только одна может быть на вершине мира, а другая быстро упадет, погрузившись в «сумеречные годы льва»!

Тело Ван Чуна вздрогнуло от этих слов, но Камень Судьбы не прекращал.

«…Лев, потерявший когти и зубы, похож на орла без крыльев. Таковы сумеречные годы льва, и это также выбор судьбы!»

«Как Контролер Судьбы, пользователь имеет единственную возможность, единовременную специальную обработку. С оплатой 8000 Энергии Судьбы, пользователь может отказаться от этой возможности и выйти. Если пользователь решит войти, пользователь будет вознагражден 2000 очками Энергии Судьбы.»

«Предупреждение: как только пользователь выберет этот выбор, пользователь скоро столкнется с невероятной опасностью. После провала миссии империя падет, и пользователь будет уничтожен!»

Когда Ван Чун услышал этот голос, на его губах появилась улыбка. Если бы он не обменялся на Кармическую Боевую Броню, он мог бы иметь 8000 очков Энергии Судьбы, необходимых для того, чтобы освободить себя от этого выбора. Но даже если бы у него был такой вариант, действительно ли он его принял?

— Подтвердить!

Ван Чун не стал надолго задерживаться, быстро войдя в Оружейную палату Цыси.

......

Флапфлап!

Черные орлы летели во всех направлениях. Новость о Таласе была отправлена не только в Цыси, но и в столицу, где она вызвала ожесточенные дебаты.

— Ваше Величество, мы должны немедленно направить войска, чтобы укрепить лорда Гао Сяньчжи!

— Тридцать тысяч осажденных элит — пустяковое дело. Если разгромят армию протекторатов Анси — Суйе, Шуле 1 и другие четыре гарнизона Анси будут потеряны вместе с остальной частью! Мы должны быстро отправить подкрепление.

Несколько генералов двора горячо просили подкрепления, очень огорченные этой новостью.

— Абсурд!

Когда эти голоса заговорили, важный чиновник, у которого были хорошие отношения с королем Ци, встал и резко упрекнул их.

— Лорд Гао Сяньчжи — божественный полководец, и с тех пор, как он занял свой пост, никто в западных регионах не смог победить его. Королевство Ши уже пало, и лорд Гао повел своих солдат еще дальше на запад, чтобы занять Талас. Учитывая способности лорда Гао, он скоро победит арабов, так почему мы обсуждаем отправку подкреплений? Вы все потеряли свои чувства?

Хотя у Короля Суна и Короля Ци всегда были плохие отношения, когда их две фракции часто сталкивались во дворе, Король Ци не выступал против чисто личных обид. Во всем Великом Тане не было ни генерала–защитника, ни великого генерала с более ослепительной репутацией, чем генерал–защитник Аньси Гао Сяньчжи.

Хотя он был не так стар, как другие Великие Генералы и Генералы–Защитники, его способность командовать солдатами и его удивительный список умений не могли сравниться ни с одним из его сверстников. У военнослужащих и при дворе у Гао Сяньчжи было другое прозвище: Вечно Победоносный Генерал!

С тех пор как он занял пост генерального защитника Аньси, Гао Сяньчжи никогда не проигрывал. Кроме того, его военная стратегия подчеркивала скорость, и он был экспертом в упреждающих ударах. Именно из–за его сверхчеловеческих способностей и пугающей мощи армии протектората Анси, их скудная армия в десятки тысяч человек смогла подавить все королевства западных регионов. При его присутствии все правители склоняли головы, а западные регионы были неприступной крепостью.

Это правда, что Гао Сяньчжи в настоящее время осажден в Таласе, но многие считают, что все это является частью стратегии Гао Сяньчжи. В итоге Гао Сяньчжи все равно победит арабов и одержит победу.

В конце концов, это было не впервые, когда возникла такая ситуация. Гао Сяньчжи всегда побеждал, несмотря на худшее количество, доказывая свои способности снова и снова. Кроме того, Аравия была просто «крошечным королевством».

— Но в этот раз все по–другому. Тот, кто просил подкрепления, был заместитель генерала Гао Сяньчжи, Фэн Чанцин. Этот скромный субъект считает, что мы должны относиться к этой войне более серьезно! — Попытался убедить двор один из генералов.

— Лорд Сюэ, будь спокоен. Лорд Гао будет в порядке! — Беззаботно сказал имперский цензор.

В конце концов, эти судебные прения закончились ничем, и письмо Фэн Чанцина не вызвало значительной волны. Гао Сяньчжи был мастером быстрых и решительных сражений, и многие полагали, что скоро они получат известие о победе. Но спустя десять дней, когда из западных регионов снова поступил запрос на подкрепление, и Гао Сяньчжи остался в осаде, все при дворе наконец начали бледнеть.

Даже самые медленные из них теперь могли видеть, что этот инцидент полностью отличался от других. Гао Сяньчжи, Копье Империи, столкнулся с чрезвычайно сильным противником.

......

Пока столица все еще спорила о подкреплении, Цыси и Ушан были в процессе подготовки к войне.

Армия протектората Цыси была разделена на десятки тысяч единиц, каждая из которых непрерывно работала над задачей. Между тем, пять тысяч кавалеристов Ушана также готовились к битве. Луки и стрелы, баллисты, сабли, копья, алебарды — все это оружие было вывезено из Оружейной Палаты Цыси и распространено через армию.

Баллиста и двести баллистических болтов были переданы каждому подразделению из пяти человек, и Ван Чун быстро сформировал «армию баллист», состоящую из двух тысяч команд баллист. Ван Чун использовал «команду баллисты» во время ночного рейда Даяна Мангбана на Город Стали, и эта стратегия быстро начала показывать свою силу.

Хотя в этой армии из десяти тысяч человек было только 2000 баллист, команды баллист могли разделять работу, быстро настраивая ее и увеличивая скорость стрельбы, тем самым максимализируя мощность этого тяжелого вооружения. Эти команды могут толкать баллисты, чтобы показать в пять–десять раз больше обычной силы убийства.

Это была новая стратегия, разработанная Ван Чуном для баллист!

— Лорд Маркиз, лорд Фэн Чанцин послал еще один запрос на подкрепление. Как мы должны ответить? Должны ли мы отказать ему снова?

В зале собрались Ван Чун и его генералы. Сюй Кейи держал письмо, поклонившись трону Ван Чуна.

— Скажите лорду Фэну, чтобы он дал мне два месяца. Через два месяца я обязательно отправлю войска в Талас, чтобы помочь лорду Гао. — Строго ответил Ван Чун.

Талас был в кризисе, а Гао Сяньчжи был осажден, поэтому Фэн Чанцин отправлял письмо за письмом, затопляя Цыси. За десять коротких дней Ван Чун уже получил двадцать–тридцать писем. Фэн Чанцин был заместителем Гао Сяньчжи и доверенным помощником, их двоих называли Двойными Стенами Империи. Хотя Ван Чун никогда не встречал этого генерала, который славился своим логистическим и административным мастерством, теперь Фэн Чанцин оставил у него очень глубокое впечатление.

Каждое слово писем Фэн Чанцина вызывало глубокую тревогу и беспокойство. Даже сейчас Императорский Двор не заметил опасности и серьезности этой войны, но и Ван Чун, и Фэн Чанцин прекрасно понимали, что это был не простой пограничный конфликт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Шуле, также известный как Кашгар, был одним из четырех гарнизонов Анси и является самым западным городом бассейна Тарима. Суйе был также одним из четырех гарнизонов Анси, но, в отличие от других трех, он располагался не в бассейне реки Тарим, а в долине реки Чу, отделенной от бассейна реки Тарим горами Тянь–Шаня. Он служил столицей Западно–Тюркского каганата, пока каганат не был побежден в седьмом веке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 851. Heмыcлимая кoнтрмера!**

B отличие от войны на юго–западе, в битве за Талас не участвовало много мирных жителей и не было много солдат, но она определяла владельца Западных Регионов и судьбу империи. И Ван Чун знал даже больше, чем Фэн Чанцин, знал, что эта война будет иметь еще больший эффект.

Эффект, который эта война имела бы для Центральных Равнин, и Великого Тана не могли быть воспроизведены даже десятью войнами на юго–западе. Это было потому, что эта война решала не один конкретный момент, но взлет и падение целой стороны, судьбу Центральных Равнин. Когда лев теряет свои когти, он падает в свои уходящие сумеречные годы, а когда империя теряет желание активно расширяться наружу, она переходит из своей юности в старость. Ее единственной заботой будет внутренняя борьба и раздор, гражданские беспорядки, которые никто не может себе представить!

Ван Чун видел этот хаос своими глазами, поэтому, несмотря ни на что, он не мог допустить, чтобы Великий Тан достиг этой стадии!

Ван Чун не менее хотел погрузиться в бой, чем Фэн Чанцин, но дон знал, что сейчас не время отправлять солдат.

И он, и армия протектората Цыси были далеко не готовы. Если он небрежно выйдет на улицу без достаточных приготовлений, он не только не поможет Гао Сяньчжи и армии протектората Анси, но и в конечном итоге отправит кавалерию Ушана и армию протектората Цыси на смерть.

История уже изменилась. В своей прошлой жизни генерал–защитник Аньси Гао Сяньчжи быстро продвинул свою армию, но уже немного поздно занял Талас. В результате его поймали на равнинах, где арабская армия нападала на него снова и снова. В этих невероятно неблагоприятных обстоятельствах он потерпел поражение за пределами Таласа.

Но теперь Гао Сяньчжи успешно захватил Талас своей упреждающей атакой, что дало ему позиционное преимущество. С силой Гао Сяньчжи в качестве Великого Императорского Генерала и своих более тридцати тысяч элитных воинов и десятков тысяч наемников он мог определенно бороться против арабской армии, ждущей его за стенами города.

Не было никаких сомнений в умении командовать Гао Сяньчжи, и тридцать тысяч элитных воинов Аньси были сильнейшими в империи. Тогда, несмотря на то, что он потерял инициативу и занял худшую позицию, Гао Сяньчжи все еще удавалось продержаться целый месяц. Теперь, когда на его стороне были укрепления Таласа, для него не составит труда продержаться два месяца.

Это была истинная причина, по которой Ван Чун временно отложил отправку подкреплений.

— Да! Лорд Маркиз!

Сюй Кейи немедленно поклонился и ушел, чтобы доставить ответ.

— Ли Сие.

Когда Сюй Кейи ушел, Ван Чун повернулся к возвышающейся фигуре Ли Сие.

— Этот генерал здесь! — Объявил Ли Сие, шагнув вперед.

— Какова ситуация со сталью Вутц? Были ли Аблонодан и Арлоха проинформированы о том, чтобы поспешить с доставкой? Были ли какие–нибудь новости? — Спросил Ван Чун.

Сталь Вутц была в настоящее время самой большой заботой и самой насущной проблемой Ван Чуна. Если бы все пошло так, как ожидалось, десять тысяч мамлюков Аббасидского халифата ожидали бы его на границе. В истории, которую знал Ван Чун, мамлюки были бесспорными королями солдат, самой сильной силой кавалерии в эпоху, предшествующую бедствию.

Их экипировка и боевая мощь были намного лучше, чем кто–либо мог себе представить. Практически с момента их рождения они начинали готовиться к тому, чтобы быть настоящими военными машинами. Хотя кавалерия Ушана была мощной, — без мечей из Стали Вутц и брони из Метеоритного Металл, они все еще были далеки от своего зенита.

Самые мощные армии востока и запада собрались на поле битвы в Таласе, и битва будет гораздо более жестокой и страшной, чем кто–либо мог ожидать.

Ван Чун никогда не позволил бы кавалерии Ушана, над которой он так усердно работал, атаковать это поле битвы, пока они не будут полностью экипированы, чтобы не похоронить себя там.

— Лорд Маркиз, мы получили новости от Синдху. — Громко сообщил Ли Сие. — Арлоха и Аблонодан ответили, что Первосвященник согласился, и шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды уже подготовлены к отправке. Однако сейчас есть проблема. С войной в Таласе дороги, которые Синдху обычно использует для транспортировки руды, были разрушены, поэтому они не могут отправлять хайдарабадскую руду по обычным маршрутам.

Бузз!

После слов Ли Сие все в зале занервничали. Битва за Талас полностью нарушила их темп, и все они спешили привести дела в движение. У каждого из них была своя задача, как у отдельных винтиков в машине.

Они не знали деталей собственной задачи Ли Сие, но все понимали важность Стали Вутц.

Ван Чун нахмурился, и встал со своего трона.

Арабы и армия протекторатов Анси все еще находились в тупике в Таласе, но их битва уже начинала давать свои результаты. Первосвященник Синдху явно был сильно обеспокоен этой беспрецедентной войной и любыми неблагоприятными последствиями, которые она может оказать на эту сделку, которая принесет шесть миллионов таэлей золота.

Предыдущая щедрость Ван Чуна также начала проявлять свои эффекты. В настоящее время Ван Чун, несомненно, был крупнейшим покупателем руды в Хайдарабаде, а также крупнейшим поставщиком помощи для Синдху, поэтому Верховный Жрец не мог смириться с этой потерей.

Таким образом, шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды были подготовлены как можно быстрее.

Но дела шли далеко не так гладко. Битва между Гао Сяньчжи и Абу Муслимом вывела из строя маршруты транспортировки руды в Хайдарабаде. Неосторожная транспортировка руды в этот момент может привести к перехвату груза Халифатом Аббасидов.

Скрип! Скрип!

Тяжелые шаги Ван Чуна эхом разносились по коридору, и все следили за ним, пока он шел к модели. Когда они увидели фигуру, символизирующую Талас в центре модели, их охватило неописуемо странное ощущение.

Ван Чун построил эту модель еще до начала войны, и они видели ее довольно давно. Но никто из них до сих пор не понимал ее значения.

Чжан Цюй посмотрел на поднимающиеся горы на модели и почтительно сообщил Ван Чуну:

— Лорд Маркиз! Все дороги между Центральными Равнинами и Синдху действительно заблокированы. Я уже отправил много разведчиков и скальных орлов. Вокруг Таласа кишат арабские солдаты, и все торговые караваны, идущие на восток и запад по Великому Шелковому Пути, были остановлены. Даже арабские караваны были перехвачены. Дороги, идущие на восток и запад, больше непроходимы.

Ван Чун нахмурился, опустив тело на модель. Горы, реки, дороги и города были четко обозначены на этой модели. Этот захватывающий дух уровень детализации был достигнут только благодаря огромному времени и усилиям бесчисленных разведчиков.

Как и сказал Чжан Цюэ, уникальная география города Талас сделала его крупным коммерческим центром. Теперь, когда он был втянут в войну, Шелковый Путь был разорван. Даже несмотря на то, что Синдху согласился на просьбу Ван Чуна, он не мог перевезти шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды.

— Нет!

Глаза Ван Чуна блеснули, и он внезапно заговорил.

— Дороги еще не все отрезаны! Между Великим Таном и Синдху существует еще один путь!

— Ах!

Все ахнули в шоке от слов Ван Чуна.

— Как это могло быть? Я исследовал, и пришел к выводу, что все караваны были остановлены! Не может быть другого пути! — с удивлением сказал Чжан Цюэ.

Не то чтобы он не верил Ван Чуну, но он потратил этот период времени, затрачивая много сил и умственной энергии, чтобы найти другой путь, но все его усилия потерпели неудачу. Кроме того, торговцы расставили приоритеты в своей прибыли, и, хотя они, возможно, не знали о другом пути, они наверняка нашли бы какие–либо альтернативы.

Зал затих, и все уставились на Ван Чуна.

Свист!

Ван Чун ничего не сказал, только вытащил маленький красный флаг и поместил его в неприметное место на модели, но эта позиция сразу же ошеломила собравшихся офицеров. Глаза Чжан Цюэ распахнулись, и он молча посмотрел на флаг.

Тибетское Плато!

Никто не ожидал, что Ван Чун вывесит свой флаг на территорию империи У–Цан. На самом деле он думал об использовании тибетских дорог для перевозки Хайдарабадской Руды. Даже самые смелые планировщики не посмели бы придумать такую нетрадиционную идею.

— Хорошо, даже если Великий Шелковый Путь был разорван. Ли Сие, сообщите Синдху, что они должны пройти через северные регионы Синдху, через Большой и Малый Балур. Пусть они используют дороги Империи У–Цан, чтобы перевезти шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды! Кроме того, возьми две тысячи кавалеристов Ушана и поезжайте до Большого и Малого Балура, чтобы принять их! — Немедленно заявил Ван Чун.

— Да! Лорд Маркиз! — Сразу ответил Ли Сие. Он никогда не сомневался в решениях Ван Чуна.

Позади него остальные офицеры все еще пытались избавиться от своего глубокого шока. Медленно, однако, они начали понимать, и на их лицах появились созерцательные взгляды. Прохождение пути через северный Синдху, Большой и Малый Балур, а затем через Тибетское Плато было идеей, о которой не подумал бы даже самый безумный торговец.

Причина была проста. Эта дорога была крутой и коварной, и она включала в себя пересечение опасной территории Империи У–Цан. Тибетская кавалерия совершала набеги не только на Лунси, но и на торговцев, путешествующих по дорогам с востока на запад. Одной из важных причин, по которой Великий Тан установил протекторат в Цыси, была защита от набегов из У–Цана.

Ни один торговец не был бы настолько безумен, чтобы перевозить свои товары через территорию бандитов.

Однако битва у треугольного разрыва полностью изменила структуру Цыси. После смерти Даяна Мангбана и разгрома ДуСуна Мангпоче во всех северных районах Тибетского Нагорья не осталось солдат, которые могли бы помешать планам Ван Чуна.

Идея Ван Чуна казалась смелой, но на самом деле она была наиболее правильной!

Постепенно все больше и больше людей начали понимать план и с восхищением смотреть на Ван Чуна. Если бы Ван Чун не спровоцировал битву у треугольного разрыва, чтобы уничтожить тибетские силы в северной части плато, эта дорога просто не существовала бы. Ван Чун создал критическую модель задолго до того, как Битва за Талас даже началась, но он уже все предсказал, и эта битва на треугольном разрыве была подготовкой к будущему.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 852. Путь пo доpогам У–Цана!**

B настоящее время Ван Чун мало знал о том, что думают его подчиненные. Внезапная битва между Гао Сяньчжи и арабами полностью расстроила его планы, и у него было слишком много вещей, о которых нужно заботиться, а не просто что–то настолько простое, как Сталь Вутц.

Ван Чун повернул голову и сказал:

— Чэн Саньюань, что сказал Хулайэг? O четвертом Принце до сих пор не позаботились? Я не могу больше уделять ему времени относительно боевых лошадей. Мне нужен его ответ в ближайшее время.

Хулайэг находился при дворе западно–тюркского Кагана на горе Санми, поэтому Ван Чун передал Четвёртого Принца Чэн Саньюаню для распоряжения.

— Да, лорд Маркиз. Хулайэг отправил письмо, в котором говорилось, что Ишбара Каган закончил подготовку, но произошел неожиданный инцидент. Четвертый Принц… мы, возможно, не сможем передать его в соответствии с первоначальным предложением. — Нерешительно сказал Чэн Саньюань.

— Ой?

Ван Чун слегка приподнял брови, но затем его глаза сверкнули, и он издал насмешливый смешок.

— Это из–за битвы при Таласе в западных регионах?

Чэн Саньюань колебался, прежде чем опустить голову и дать верный ответ.

— Да!

Цыси в настоящее время остро нуждался в солдатах, и сообщение Хулайэга о том, что дела на горе Санми не шли гладко, было явно плохой новостью.

— Хммм, похоже, турки не привыкли к тому, что, когда вы имеете дело со мной, вы должны играть по правилам. Независимо от того, как закончится битва при Таласе, у них не будет ни единого шанса!

Кавалерия, кавалерия… без лошадей, кавалерия может быть только пехотой!

В прошлом Ван Чун не возражал бы уделять Хулайэгу немного больше времени, но война была неизбежна. Ван Чуну требовалось много солдат, что увеличивало важность боевых лошадей. Ишбара Каган ясно осознавал это, поэтому он передумал и решил затянуть дело.

— Чэн Саньюань, я дам тебе три тысячи кавалеристов Ушана. Возьми их и несколько солдат из армии протектората Цыси и отправляйся сегодня в тюркскую степь. Помни, следуй за водой. Там, где есть вода, будут лошади, коровы, овцы. — и тюркские племена. Домашний скот не может отклоняться от источников воды. В течение трех дней мне нужно, чтобы вы пронеслись через все близлежащие источники воды, и через десять дней вам нужно полностью уничтожить всех тюркских солдат на Западе!

Глаза Ван Чуна были холодными, источая ужасающее намерение убивать.

В битве при Таласе бог войны западных регионов Гао Сяньчжи оказался в бедственном положении, осажденный арабами. Ван Чун уже предсказывал, что эта битва окажет неблагоприятное влияние на его беседы с Ишбара Каганом. Была высокая вероятность того, что западные турки начнут затягивать и почувствуют, что у них есть шанс.

Ван Чун хотел разрушить любые возможности, которые, по их мнению, имели турки, и дать им понять, что, несмотря на битву в западных регионах, Ван Чун продолжит превращать Цыси в неприступную крепость.

— Да, ваш подчиненный идет!

Чэн Саньюань сразу улетел. Все чувствовали сильное давление благодаря просьбам о подкреплении, постоянно поступающим от Анси. Гао Сяньчжи был известен как молниеносный генерал Западных Регионов, непобедимый генерал, и его армия из тридцати тысяч элитных воинов всегда заканчивала сражения быстро, только немногие продолжались столь долго.

Тем не менее, прошло более десяти дней, и этот прославленный Императорский Великий Генерал оставался в осаде в Таласе. Даже самый медленный человек, даже тот, кто ничего не знал об арабах, мог сказать, что Гао Сяньчжи столкнулся с беспрецедентно сильным противником. Анси остро нуждался в подкреплении, и его надежды были возложены на них.

— Чэнь Бин!

— Ваш подчиненный здесь

— Сообщите Чжао Цзиндианю, что я даю только двадцать дней. Независимо от цены, дорога между столицей и Цыси должна быть завершена. Кроме того, я даю вам задачу построить цементную дорогу от Цыси до Анси. Свяжи с нами Фэн Чанцина и получи его полное сотрудничество. Я даю вам двадцать пять дней, чтобы построить эту дорогу. Вы можете использовать всю рабочую силу и ресурсы Города Стали. Если эта дорога не будет закончена в течение двадцати пяти дней, все будут наказаны в соответствии с военным законодательством!

— Да, ваш подчиненный уходит!

Чэнь Бин поклонился, не задавая ни единого вопроса.

......

В зале издавался приказ за приказом, заставляя оживать все Цыси и Ушан. Постепенно количество людей в зале уменьшилось, и в итоге осталась только изящная фигура в белых одеждах.

— Ну что?

Сюй Цицинь мягко подошла, ее голос был мягким, и она посмотрела на молчаливый хмурый взгляд Ван Чуна.

— Есть что–то, что ты не можешь решить?

Сюй Цицинь осмотрела в лицо Ван Чуна. Оно было красивым, ярким, но наполненным хладнокровием и зрелостью, с которыми мало кто из его сверстников мог когда–либо надеяться сравниться. Его прямые и впечатляющие брови, которые простирались до его висков, еще больше добавляли очарования. Но в этот момент брови были слегка сморщены, и заставляли его казаться более жалким.

Ушан, Цыси, Анси… Сюй Цицинь знала, насколько сильным было давление, которое давило на его молодые плечи. Все относились к нему как к своему позвоночнику и верили, что он может сделать все, но они совершенно забывали, что он всего лишь семнадцатилетний юноша.

— Ничего. — Ван Чун махнул рукой, его брови все еще хмурились. — Просто наших солдат далеко недостаточно. Павильон, ближайший к воде, в первую очередь наслаждается луной, а Аравийская Империя гораздо ближе к Таласу, чем мы. Только моих пяти тысяч кавалеристов Ушана далеко недостаточно, чтобы изменить ход этой битвы.

Десять тысяч элитных мамлюков также были подкреплены тяжелой кавалерией. Учитывая понимание Ван Чуна арабов и сил, которые они в настоящее время мобилизовали, у тех было по крайней мере двести тысяч солдат, и это число будет только увеличиваться. Солдат Цыси было далеко недостаточно. Это была проблема, которая раздражала Ван Чуна в течение некоторого времени.

У него просто было слишком мало людей!

Когда он подумал об этом, не мог не вздохнуть, но потом услышал хихиканье. Подняв голову в изумлении, он увидел, что Сюй Цицинь прикрывает свой рот и смеется так сильно, что ее миниатюрное тело дрожит, а лицо покраснело.

— Я думала, что ты беспокоишься о чем–то серьезном, но это все? Оставь это мне. Я помогу тебе справиться с этим. Я могу гарантировать, что в течение месяца я смогу предоставить шесть тысяч кавалеристов. — Уверенно сказала Сюй Цицинь.

! — !

Ван Чун задрожал от шока, уставившись на Сюй Цицинь.

Никто не понимал деревню Ушан больше, чем он. Эти люди были крайне ксенофобны и не допускали въезд посторонних. Даже с воспоминаниями из своей прошлой жизни ему нужно было затратить немало сил, чтобы набрать пять тысяч кавалеристов Ушана. Кроме того, в деревне Ушан было не так много людей, и получить пять тысяч было настолько сложно, что Ван Чун не осмеливался больше просить.

Но теперь Сюй Цицинь уверенно заявляла, что сможет гарантировать ему еще шесть тысяч кавалеристов всего за один месяц.

— Что, не веришь мне?

Сюй Цицинь улыбнулась.

— Во–первых, этот вопрос не был сложным, но вы, мужчины, слишком неуклюжи, чтобы знать, как сделать это правильно.

Ван Чун молча смотрел на Сюй Цицинь.

Если бы кто–то еще сказал ему это, Ван Чун отнесся бы к этому как к шутке, но если это была Сюй Циньцинь… Это была Королева Логистики Великого Тана, и ее слова имели совершенно другой вес.

— Хорошо! Цицинь, я оставляю это тебе!

......

В северном регионе Тибетского Нагорья, малонаселенный северо–восточный угол…

Румбл!

Завыл ветер, и гремящие копыта разрушили спокойствие плато. Земля загрохотала, и поток стали поднял на плато облако пыли.

— Все, так держать! Не отставать!

— Берегите себя!

По плато раздались крики. Ли Сие руководил солдатами, одетый в тяжелые доспехи, которые заставляли его массивное тело казаться тяжелой горой, источающей гнетущую ауру.

Стальные мечи Вутц имели первостепенное значение для Ван Чуна, поэтому Ли Сие был первым из подчиненных Ван Чуна, который ушел. То, что Ван Чун послал своего генерала номер один для выполнения этой задачи, было достаточным доказательством того, что Ван Чун придает этому вопросу первостепенное значение.

— Все здесь? Подсчитайте! Кроме того, проверьте свое снаряжение. Возможно, нам придется сражаться в любой момент.

Голос Ли Сие звучал, как колокол над плато.

— Да, генерал!

Две тысячи кавалеристов Ушана быстро собрались и начали проверять свое снаряжение.

— Цун Цзянь, я дам тебе тысячу человек. Отсюда отправляйся через Большой и Малый Балур, доберись до Синдху, чтобы принять караван руды. Больше нет необходимости говорить о том, какое значение лорд Маркиз придает этому вопросу. Нельзя допускать ошибок. Ты понимаешь?

Острые глаза Ли Сие повернулись к заместителю, стоящему рядом с ним.

Цун Цзянь был талантливым солдатом, которого Ли Сие обнаружил во время руководства войсками. Он был спокоен, настойчив, решителен и обладал впечатляющей способностью судить о ситуации и выбирать наиболее подходящий план. Признавая его талант, Ли Сие сделал его одним из своих подчиненных и обучил его, давая ему стратегические тексты для изучения.

После нескольких сражений Цун Цзыань стал самым могущественным заместителем Ли Сие, поэтому Ли Сие поручил ему эту задачу.

— Генерал, будьте спокойны. Этот офицер клянется своей жизнью, что миссия будет завершена!

Цун Цзыань спешился и встал на колени на землю с решимостью на лице.

Ли Сие махнул рукой и сказал:

— Больше не нужно говорить. Иди!

Цун Цзыань немедленно сел на коня и отвел тысячу кавалеристов Ушана в сторону Большого и Малого Балура. Ли Сие остался с другой тысячей солдат стоять на страже на плато. Он наблюдал, как силы Цун Цзян уходят, и только спустя долгое время он пришел в себя.

— Остальные, слушайте! Без моего приказа никому не разрешено двигаться самостоятельно! Мы будем ждать, пока они вернутся! Будем готовы принять их в любое время!

— Да! — Армия взревела, их крики достигли небес и раздались над плато.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 853. Чиcтка тюркских стeпей.**

— Генерал.

В этот момент тихий голос прозвучал в ухе Ли Сие.

— Тибетские стервятники. Они заметили нас.

Глаза Ли Сие вспыхнули, и он повернулся, чтобы проследить за взглядом разведчика. На юго–западе в небе летал огромный черный стервятник, кружась в воздухе, и явно наблюдал за ними. Еще дальше он мог видеть черный силуэт на боевом коне, выглядывающий из–за горизонта, наблюдая за ними на расстоянии.

По своему одеянию он явно был тибетским всадником.

— Не нужно беспокоиться. Пусть они делают то, что хотят.

Ли Сие быстро обернулся.

— На севере У–Цана не осталось никого, кто мог бы угрожать нам.

Ли Сие перевел взгляд на север, превратившись в неподвижного бога войны, молча ожидающего и наблюдающего.

......

K северо–западу от Цыси, через длинную дугу границы и вглубь тюркской степи…

Румбл!

Вскоре после того, как Ли Сие ушел, Чэн Саньюань уехал с тремя тысячами кавалеристов Ушана, проходя по тюркской степи вдоль ее самых пышных и плодородных районов. Кавалерия Ушана редко отваживалась гулять в степи, поэтому Чэн Саньюань нанял трех проводников.

Тонкий Ху, сидящий на боевом коне, указал вперед и сказал:

— Милорд, еще чуть–чуть, и оазис. Люди племени гу–ри–ри часто кормят там своих коров и овец.

— Все солдаты, вперед!

С холодным светом в глазах Чэн Саньюань поднял меч и направил его вперед. Мгновенно тысячи кавалеристов пролетели мимо него и устремились к этой области. Тридцать минут спустя прибыла трехтысячная кавалерия Ушана. Их приветствовал не вид чистого оазиса, а тысячи и тысячи коров и овец, а также тюркских пастухов, одетых в овечью шкуру.

— Дерьмо, это Ханьцы!

— Как их солдаты появились здесь? Бегите!

При виде сил Чэн Саньюаня, тюркские пастухи запаниковали. Некоторые из пастухов быстро собрали небольшую оборонительную силу, которая поскакала вперед, чтобы перехватить Чэн Саньюаня.

— Убью!

Без малейшего колебания Чэн Саньюань и его три тысячи кавалеристов Ушана поехали вперед, как шторм. У турок был свирепый характер, и, хотя эти пастухи казались невинными, если бы они надевали доспехи, все они становились обычными тюркскими воинами, которые следовали за армией в нижнюю часть Центральных Равнин, чтобы сеять хаос среди простого народа.

Этот Принцип был очевиден для всех. В этой битве не было ни эмоций, ни пощады, и когда она закончилась, земля вокруг оазиса была залита кровью и покрыта трупами скота и пастухов.

— Поехали! К следующему!

Острые глаза Чэн Саньюаня повернулись на север, и он опустил руку. Как черные тучи, три тысячи кавалеристов двинулись к своему следующему месту назначения.

Раз за разом Чэн Саньюань продолжал следовать приказу Ван Чуна, обыскивая водные источники тюркской степи пастухов и племен. Его движения были быстрыми и жестокими. Всего за один день было очищено несколько десятков источников воды.

Бесчисленные пастухи и племена в панике бежали, и этот инцидент быстро принес свои плоды.

......

— Ублюдок!

Получив срочные известия от пастухов, тюркский заместитель генерала, дислоцированный на западной границе Каганата, ударил рукой по столу и поднялся на ноги.

— Эти хани ведут себя слишком дерзко! Они действительно думают, что у нас, турок, больше никого нет?

Со смертью Черного Волка Ябгу все его солдаты попали под командование этого заместителя генерала. Пока Ишбара Каган не назначил нового Ябгу, тридцать тысяч кавалеристов на западе были под его контролем.

— Что вы нашли? Всего три тысячи? Никаких признаков этого молодого маркиза?

Налу Лубу уперся руками в металлический стол и наклонился над ним с диким выражением лица.

— Генерал, мы уже разобрались. — Покорно сказал тюркский разведчик. — Этого Ван Чуна из Великого Тана нет. Тот, кто командует этой силой, — это какой–то безымянный офицер, и у него всего три тысячи солдат. Мы неоднократно подтверждали этот отчет.

— Передай мой приказ! Собери армию и будь готов выходить! Мы сокрушим ханьцев, пока ничего не останется!

Голос Налу Лубу эхом разнесся по палатке, но сам он уже перепрыгнул через стол и вышел.

В битве при Оружейной Палате Цыси Агуду Лан и его пять тысяч элитных воинов были уничтожены, нанеся мощный удар по силам Западно–тюркского Каганата вокруг Цыси. Однако, несмотря на все это, Каганат все еще имел грозные силы в этом районе.

Налу Лубу, возможно, был не так знаменит, как Агуду Лан, но он все еще был генералом, известным среди западных турок, и ветераном многих сражений. Вместе со своими тридцатью тысячами солдат он представлял мощную силу.

Румбл!

По приказу Налу Лубу были собраны все солдаты, которыми Западный Тюркский Каганат располагал вокруг Цыси. Тысячи за тысячами боевых лошадей превратились в огромную волну, которая покатилась к Чэн Саньюану и его трехтысячной кавалерии Ушана.

......

Почти в тот момент, когда западные турки начали двигаться, на границе с Цыси Чжан Цюй принял орла, спустившегося вниз, и повернулся к Чэн Саньюаню.

— Милорд, они начали мобилизацию.

— Хех, все так, как и предсказывал наш лорд. Раз мы занимаем водные источники и не позволяем тюркским пастухам поить скот и лошадей, тюркская армия будет вынуждена атаковать.

Чэн Саньюань ухмыльнулся, сидя на своей серой лошади.

По всей степи можно было найти пышную траву, поэтому турки могли двигаться куда угодно, где их животные паслись. Но независимо от того, где они паслись, они не могли уходить далеко от воды. Захватив источники воды, они захватили слабое место турок. За это Чэн Саньюань был полон восхищения Ван Чуном.

Хотя он дал только несколько коротких приказов, он захватил источник жизни турок.

Флапфлап!

Не сказав ни слова, Чэн Саньюань открыл руки, позволив взлететь голубоглазому голубю, летящему в направлении Цыси. После этого, Чэн Саньюань слабо улыбнулся и повернулся к дисциплинированным рядам кавалерии Ушана позади него.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Готовьтесь к битве!

Приблизительно через два часа земля внезапно начала грохотать, и показалось облако пыли, поднимающееся над горизонтом, за которым вскоре последовала полоса черного цвета, которая начала быстро приближаться к ним.

Аууу!

Завыли волки, и массивное военное знамя показалось в воздухе. На этом черном знамени было изображение синего волка.

Тюркская армия!

Великая угроза Великому Тану, тюркская армия, расположенная на границе Цыси, наконец прибыла.

— Все солдаты, будьте готовы! Чаааарге!

В то время как тридцать тысяч турок были еще далеко, их формирование все еще было беспорядочным. Чэн Саньюань улыбнулся и опустил руку. Хотя его скудная сила была похожа на камень перед мощной волной, он бесстрашно бросился вперед.

Клангклангкланг!

Из–под ног Чэн Саньюаня и его людей начали вспыхивать ореолы войны, и в мгновение ока эти ореолы слились воедино, превратив три тысячи человек в маленькую крепость.

— Ублюдок!

Глаза Налу Лубу открылись, и его кровь в ярости устремилась к его голове. У него было более тридцати тысяч человек, в десять раз больше их, и тем не менее этот неясный офицер Великого Тана осмелился взять на себя инициативу и атаковать его.

— Убейте их всех! Никого не оставляйте в живых!

По приказу Налу Лубу его армия не только не замедлила, но и набрала скорость, и обе стороны быстро сократили разрыв…

Бум!

Земля содрогнулась, и трехтысячная кавалерия Ушана в Стрелковой Страже жестоко врезалась в тридцать тысяч тюркских солдат.

Игого!

— ААааах!

— Убить их всех!

Две армии столкнулись, и все превратилось в хаос. Бесчисленные солдаты были сбиты в воздух, и когда они рухнули обратно, их кровь быстро просочилась в землю. К ужасу турок, трехтысячная кавалерия Ушана продемонстрировала сокрушительную силу, которая сразу же пронзила огромную тюркскую армию.

Разница между качеством и количеством сразу стала очевидной. Только при первом столкновении было убито более четырех тысяч турок.

— Ублюдок!

В ярости Налу Лубу вытащил свою саблю и направил ее на Чэн Саньюаня.

— Безымянный солдат, дай мне свою жизнь!

Еще до того, как он закончил говорить, Налу Лубу уже обнажил свою саблю, атакуя вместе со своими элитными охранниками Чэн Саньюаня. Он уже видел, что, хотя эта кавалерия Тана обладает удивительной силой, их командир не был таким могущественным. «Чтобы застрелить человека, застрелить лошадь и поймать воров, сначала поймайте их лидера.» Если он сможет убить этого офицера, кавалерия Тана, естественно, рассыпется.

Румбл! Видя действия Налу Лубу, другие тюркские солдаты сразу же начали следовать за ним.

— Хм, я ждал тебя!

Чэн Саньюань усмехнулся с резким светом в глазах.

Румбл! Как только элитные воины Налу Лубу начали атаковать, ситуация внезапно изменилась. Бузз! Трехтысячная кавалерия Ушана разделилась на сотни человек, рассеялась и начала сеять хаос в армии.

Тюркский центр уже был сломлен, а теперь он впал в полный хаос. Пойманный врасплох, Налу Лубу подсознательно замедлил темп, но к тому времени, когда он пришел в себя, трехтысячная кавалерия Ушана внезапно развернулась.

— Фигово!

Налу Лубу побледнел, и сильное чувство опасности начало вырываться из его сердца и охватывать все его тело. Он хотел отступить и бежать, но было уже слишком поздно. Три тысячи кавалеристов Ушана атаковали со всех сторон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 854. Hаeм племени Гангке!**

— ААаааx!

В воздухе раздался крик, и барьер звездной энергии толщиной в четыре фута вокруг Налу Лубу быстро погас. После нескольких минут молчания изуродованное тело Налу Лубу рухнуло на землю, из него и его боевого коня текла кровь.

После смерти глаза Налу Лубу все еще были широко распахнуты от неверия, ошеломления тем, что он смог так умереть, проиграв этим трем тысячам человек.

Кланг!

Мимо пролетел кавалерист Ушана, меч опустился вниз и тут же отрубил Налу Лубу голову, и та пролетела несколько чжан. Со смертью Налу Лубу западные турки впали в полный хаос.

— Убью!

Чэн Саньюань немедленно отдал приказ ковать, пока железо было горячо.

Налу Лубу был слишком небрежен. Хотя Чэн Саньюань не был известным генералом, кавалерия Ушана за его спиной была лучшей в мире. Ван Чун использовал эту же технику в своей атаке на тренировочный лагерь Чжанчжун, чтобы убить царство Святого Бойца Даяна Пугьяла, так как же Налу Лубу может с этим бороться?

— ААааах!

Без командования Налу Лубу, хотя у западных турок все еще было двадцать тысяч солдат, у них больше не было сил организовать эффективную борьбу.

— Убью!

Когда Хеба Е прибыл с восемью тысячами солдат с другого направления, битва была полностью выиграна.

Когда известие об этом поражении достигло горы Санми, весь двор Кагана вздрогнул!

......

К югу от Цыси, вдоль Великого Шелкового Пути, ведущего к столице, обширная дорога цемента протянулась до западных регионов, длиной в несколько тысяч километров, пересекая многие горы. В конце этого пути тысячи рабочих трудились, как пчелы.

Чжао Цзиндянь, несколько дворян из столицы и старейшины великих кланов контролировали весь этот процесс.

Тип тип!

Голубь–носитель спустился с неба, и Чжао Цзиндянь протянул правую руку, чтобы взять его. Окинув его взглядом, Чжао Цзиндянь стал серьезным.

— Это письмо от Лорда Маркиза!

Чжао Цзиндянь открыл письмо, просмотрел его и сразу же убрал. Он шагнул вперед, остановившись перед стариком в облегающей одежде.

— Сэр Сюй, как далеко до Ушана? — Спросил Чжао Цзиндянь.

— Уже недалеко. — Ответил старик. — По правде говоря, мы могли бы достичь Ушана некоторое время назад, но согласно приказу Милорда, мы расширили дорогу и укрепили цемент, чтобы он мог выдержать еще больший вес. Но если все будет так и продолжаться, мы должны дойти до Ушана за двадцать дней.

Старик был главным мастером, представителем кланового альянса по этому проекту. Все вопросы, связанные со скоростью строительства, были под его контролем.

— Двадцать дней?

Чжао Цзиндянь нахмурился и поднял один палец.

— Я даю вам только десять дней. Через десять дней дорога должна достичь Ушана.

— Это…

После краткого колебания старик кивнул.

— Хотя это несколько сложно, это не должно быть слишком большой проблемой. Если Милорд спешит, я могу лично контролировать задачу и убеждать их.

— Хорошо!

Чжао Цзиндянь кивнул и больше ничего не стал говорить.

Ван Чун дал ему срок в двадцать дней, но Чжао Цзиндянь прекрасно понимал, что-то, из–за чего маркиз лично написал письмо, торопя его, было крайне необходимо. Поэтому Чжао Цзиндянь изменил этот предел на десять дней.

Я надеюсь, что это может помочь лорду маркизу! — Тихо сказал себе Чжао Цзиндянь.

......

В то время как темпы строительства цементной дороги ускорялись, бесчисленные дымоходы через Центральные Равнины извергали черный дым. Все кланы кузнецов, магазины мечей и кузнецы начали полностью мобилизовываться, яростно работая над стальными модулями, которые требовал Ван Чун.

Если взглянуть с небес и посмотреть на эти десятки тысяч магазинов мечей и кузнецов, они увидят самое грандиозное и великолепное зрелище!

— Соберите все эти стальные модули! Мне нужно, чтобы они были доставлены в Цыси как можно быстрее! Что касается оплаты, не нужно беспокоиться об этом. Наш клиент — столичный клан Ван, и нет ничего более заслуживающего доверия, чем Клан министров и генералов. Покупателем является именно молодой маркиз, чей титул был лично вручен Императором Мудрецом.

В древней резиденции в Цзяннане изысканный управляющий, одетый в синие одежды, в настоящее время подгонял караван, чтобы быстро погрузить стальные модули в вагоны. Однажды уже пройдя через этот процесс, кланы кузнецов значительно увеличили свою скорость и эффективность.

— Ну как же так! Генерал–защитник Цыси, а? Восьмой Великий генерал нашего Великого Тана! Есть ли кто–нибудь в Великом Тане, кто не знает его? Расслабьтесь! Меня не волнуют такие вещи.

За пределами поместья крепкий лидер каравана сердечно рассмеялся и сделал жест. Со звоном колоколов караван из десяти телег немедленно отправился в Цыси.

С востока на запад, с севера на юг тысячи и тысячи таких караванов, груженых бесчисленными стальными модулями, отправлялись в свои поездки в Цыси.

Когда Ван Чун отдал приказ, ему был доступен весь Великий Тан.

......

Время шло. Восемь дней спустя в Ушан наконец была проложена цементная дорога шириной в два чжана, что вызвало большой переполох в Городе Стали.

— Цементная дорога! Цементная дорога!.. Все, приходите посмотреть! Новая цементная дорога наконец–то добралась до нас!

— Ах, позволь мне пойти и посмотреть!

— Я не могу в это поверить! Какая странная вещь! Она действительно даже сложнее, чем камень!

В Городе Стали атмосфера была ликующей, и тысячи рабочих вышли из города. Эта новая цементная дорога в Великом Тане была построена из мягкого песка и извести, но она была даже тяжелее камня и могла выдержать десятки тонн веса. Даже тем воинам, которые могли нанести удар весом в тысячу цзинь, было очень трудно повредить эту дорогу, и этот факт уже распространился по всему Великому Тану.

И эта совершенно новая цементная дорога в настоящее время строится из столицы в Ушан, наполняя весь город предвкушением.

— Лорд Чжао, добро пожаловать.

Когда фейерверк заполнил небо, главный архитектор Чжан Шоужи лично вывел мастеров и рабочих из города, чтобы приветствовать Чжао Цзиндяня.

— Старший Чжан, мы снова встретились.

Чжао Цзиндянь сложил руки в приветствии и слабо улыбнулся. Они сражались бок о бок в войне на юго–западе и были старыми друзьями.

— Однако, где лорд Маркиз?

Чжан Шоужи уткнулся руками в рукава и сказал со слабой улыбкой:

— Лорд Маркиз уже отправился в Цыси, но даже если вы отправитесь в Цыси, вы, вероятно, не сможете его найти.

— О, почему это?

Глаза Чжао Цзиндяня расширились от удивления. Он работал днем и ночью на Шелковом пути, следя за строительством, чтобы как можно быстрее добраться до Ушана и встретиться с Ван Чуном. Но теперь стало очевидно, что ситуация отличается от того, что он представлял.

Чжан Шоужи увидел растерянность Чжао Цзиндяня и объяснил:

— В Таласе идет война, и все возлагают надежды на Лорда Маркиза. Как мог Лорд Маркиз сидеть в такое время на месте?

— Кроме того, не спрашивайте меня, где находится Лорд Маркиз. Даже сейчас я об этом не знаю. Лорд Маркиз всегда был одним из тех, кто тщательно обдумывает свои планы, и его мысли — это не то, что такие люди, как мы, можем понять.

Чжао Цзиндянь задумчиво кивнул.

......

Ван Чуна не было в Цыси, хотя мало кто знал об этом. Даже Сюй Цицинь, человек, самый близкий к Ван Чуну, знала только, что он уехал в западные регионы, чтобы встретиться с некоторыми людьми, но даже она не знала конкретных деталей.

— Лорд Маркиз, впереди нас территория людей Гангке. Эти люди чрезвычайно просты и даже не умеют ездить на лошадях. Милорд действительно хочет их нанять?

В северо–восточном углу Западных Регионов, бесплодной и малонаселенной области Ян Хунчан и Ван Чун ехали бок о бок. За ними были пять тысяч солдат армии Цыси. Когда он услышал, что Ван Чун прибывает в западные регионы, Ян Хунчан немедленно отложил все свои другие задачи и лично отправился его принимать.

Но Ян Хунчан все еще был полностью сбит с толку решением Ван Чуна.

— Если Милорд хочет нанять наемников, этот субьект знает много приличных наемных групп, любая из которых более грозная, чем племя гангке. Кроме того, в племени гангке не так много людей. Они действительно не могут быть полезны.

— В этом нет необходимости. Мы можем поговорить о найме других наемников позже. На этот раз я приехал специально ради племени Гангке.

Ван Чун ехал верхом на Белокопытной Тени. Он махнул рукой в знак отказа, выражение его лица было уверенным и безразличным.

— Но…

— В этом нет необходимости. — Спокойно сказал Ван Чун. У Ван Чуна всегда были причины для своих действий, он никогда не стрелял случайным образом стрелами, и ему не было необходимости объяснять свои причины Ян Хунчану.

В этот момент подъехал генерал Хань и прошептал на ухо Ван Чуну.

— Лорд Маркиз, разведчики отправили сообщение, что люди пришли, чтобы преградить нам путь. Это, вероятно, Гангке.

Этот генерал Хань казался похожим на охранников вокруг Ван Чуна, но он носил доспехи армии протектората Цыси. Во время правления Фуменга Линча генералы Хань были довольно редки.

Ван Чун нашел его, только посмотрев в реестр армии протектората Цыси. Этого человека звали Сюэ Цяньцзюнь, и его первоначальное звание было комендантом. Он служил в армии протектората Цыси в течение пятнадцати лет, и, хотя он добился немалых успехов, его никогда не повышали в должности. Обнаружив его, Ван Чун сделал исключение и непосредственно назначил его генералом, поставив под его командование всех ханьских солдат армии протектората Цыси.

Как генеральный защитник Цыси, Ван Чун обладал авторитетом, который трудно было представить. При выдвижении коменданта непосредственно генералом Ван Чуну даже не нужно было получать согласие Императорского Двора и Бюро Военного Персонала. Ему просто нужно было одобрить решение, а затем представить мемориал Имперскому Двору.

— О? Пока не вступай с ними в драку. Жди, когда я приеду.

Глаза Ван Чуна заблестели, и он погнал свою лошадь вперед. Через несколько секунд Ван Чун увидел людей, о которых говорил Сюэ Цяньцзюнь. Эти люди были выходцами из западных регионов, но в отличие от высоких людей из других королевств и племен западных регионов, они были намного ниже — всего около пяти футов.

Они также были намного менее мускулистыми, а их тела были покрыты пылью и грязью, как будто они не купались в течение шести или семи лет. Их волосы спутались в дредды. Самым невыносимым из всех было зловоние, поднимающееся от их тел. Несмотря на то, что до них оставалось около семи чжан, он уже чувствовал этот неприятный запах.

Увидев их, Ван Чун наконец понял, почему Гангке был оттеснен остальными западными регионами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 855. Kopоли наемников!**

Несмотря на иx жалкую внешность, никто не смел недооценивать Ганке, и даже разведчики армии протектората Цыси, которых отправил Ван Чун, казались очень осторожными с ними. Причина была проста: их глаза. Несмотря на то, что их одежда была изодрана, а тела грязные и воняли, у этих людей Гангке были чрезвычайно дикие глаза, как у голодных волков.

Любой, кто видел эти глаза, немедленно принял бы этих людей за чрезвычайно опасных. Ради какой–то незначительной цели они могли внезапно поставить свою жизнь на грань, жестоко сражаясь, пока не погибнут.

Они действительно такие, какими их описывали легенды.

Губы Ван Чуна поднялись вверх, и он внутренне обрадовался.

Племя Гангке было небольшим племенем, отвергнутым остальными западными регионами и известным как «грязные свиньи», Но Ван Чун знал, что у них есть громоподобное имя, которое однажды будет слышно во всех западных регионах: Короли Наемников!

Из всех королевств и наемных племен Западных Регионов они были самые порочные, самые надежные и самые преданные наемники, короли этого дела.

Как мамлюков называли Королями Солдатов и Королями Убийства в Халифате Аббасидов, потому что они были, по сути, машинами, рожденными для битвы, Гангке вырастили свою порочную и дерзкую личность благодаря тому, что их отвергли и запугали все другие племена, и они были вынуждены жить на этой земле, где им не хватало воды, еды и одежды.

Бесплодные земли, в которых они жили, означали, что у них не было оружия или доспехов, и они не могли вырастить никаких боевых лошадей. Таким образом, другие королевства западных регионов считали их слабым племенем, неподходящим для битвы и не заслуживающим найма в качестве наемников. То, что Гангке не могли разводить боевых лошадей в преимущественно кавалерийском мире западных регионов, было особенно фатальным.

Этот вывод означал, что никто никогда не пытался нанять Гангке, в результате чего Гангке всегда боролись на границе между жизнью и смертью. Число таких маленьких племен, которые исчезли в порочных и жестоких западных регионах, было неисчислимо.

Но благодаря борьбе, Ганкге выжили, и благодаря их грозной и бесспорной производительности в ожесточенных войнах, получили репутацию Королей Наемников. А их верность и надежность, их решимость никогда не отступать, завоевали уважение и признание всех народов.

Пять тысяч кавалеристов Ушана и солдат Цыси были далеки от этой войны. Ван Чуну нужно было много наемников, причем самого надежного сорта. Он не хотел племя Карлукс 1, в настоящее время считающееся лучшими наемниками в Западных Регионах, которые могли бы дезертировать в момент, когда потоки изменились.

Чем больше таких наемников будет нанято, тем больше вреда они в конечном итоге нанесут.

По мнению Ван Чуна, самым надежным из бесчисленных наемных племен в Западных Регионах, которым он мог доверять служить своим правым и левым оружием, было племя Гангке.

— Поздравляем пользователя с разблокировкой миссии «Короли наемников»!

«Гангке — это небольшое племя западных регионов, известное как „грязные свиньи“, но также и будущие короли наемников. Они презирают свое жалкое существование на периферии, но их сердца гордятся и подозрительно относятся к посторонним. — Чтобы по–настоящему получить их помощь, нужно заслужить их искреннее уважение, после чего они станут вашими самыми преданными союзниками, никогда не предавая вас и не считая вас врагом!»

«Успех миссии будет вознагражден 1200 очками Энергии Судьбы. Провал миссии будет оштрафован 4400 очками Энергии Судьбы!»

«Обратите внимание: эта миссия содержит риски. Если Гангке почувствует исходящее от вас презрение, они станут вашими заклятыми врагами на всю жизнь!»

Последовала тишина, без звука.

— Мм?

Глаза Ван Чуна расширились, и он натянул поводья своей лошади.

Камень Судьбы дает уведомление в такое время… интересно.

Камень Судьбы редко выдавал миссии. Что касается численности населения, Гангке были пограничным племенем с очень небольшим присутствием в западных регионах. Но Камень Судьбы предложил награду 1200 Энергии Судьбы за эту миссию. Было ясно, что даже Камень Судьбы должен был признать важность этих будущих Королей Наемников.

Заклятые враги? Это немало!

С этой мыслью Ван Чун быстро снова начал двигаться вперед. Впереди разведчик Цыси все еще находился в тупике с Гангке. Без приказа Ван Чуна этот разведчик явно не осмеливался действовать самостоятельно. Когда появился Ван Чун, разведчик быстро отошел в сторону. Грязный и растрепанный Гангке также, казалось, понимал, что Ван Чун был лидером и повернулся, чтобы посмотреть на него.

— Мы пришли с добрыми намерениями…

Внезапно раздался голос, не Ван Чуна, а ученого и утонченного Юань Шусуна, ехавшего рядом с Ван Чуном. Выражение его лица было естественным и открытым, заставляя людей непреднамеренно расслабиться и ослабить свою бдительность. Язык гангке был нераспространенным языком в западных регионах, на котором говорили немногие, кроме их самих. Даже Ван Чун не знал, как говорить на нем.

Ян Хунчан много лет работал в западных регионах, но даже он не знал этого языка.

Во всем Великом Тане только этот эрудированный знаток языков западных регионов Юань ШуСун знал, как на нем говорить.

— Это выражение нашей доброты. Мы надеемся, что вы примете их!

Юань ШуСун сложил руки и посмотрел на Ван Чуна, который кивнул, позволив Юаню ШуСуну взмахнуть назад. Вскоре после этого вышли несколько мускулистых солдат Цыси с большими бамбуковыми корзинами.

Корзины были открыты, показывая пшеничную муку, кукурузу, виноград, гуаву, дыню и различные виды мяса.

— Еда!

Увидев эти вещи, Ганке не могли не вскрикнуть от удивления, их глаза просияли. Их явно соблазнили, некоторые из них даже подсознательно облизывали губы, враждебность в их глазах несколько угасала.

Сэр Юань действительно был прав…

Ван Чун одобрительно кивнул. Юань ШуСун был лучшим знатоком языков своего поколения, но он также был чрезвычайно опытным человеком в западных регионах. Он провел более половины своей жизни, обходя их, взаимодействуя с каждым местом и племенем и развивая глубокое понимание их обычаев, уклада жизни и культуры.

Даже Ян Хунчан не мог с ним сравниться.

Во время этой экскурсии именно Юань Шусун посоветовал использовать пищу вместо золота, чтобы открыть с ними связь, и об этом мог подумать только Юань Шусун. Реакция доказала, что этот метод был правильным.

— Чего вы хотите? Наше племя Гангке не может вам ничего дать.

Гангке немедленно вышел вперед и начал говорить с Юань Шусуном.

— Эти продукты являются показом доброты, подарком в память о нашей первой встрече. Мы надеемся получить вашу помощь. Это наш лидер.

Юань Шусун говорил изысканно, поворачиваясь, чтобы показать жестом на Ван Чуна.

Его уникальный характер проявлял свою силу, и враждебность у Гангке начала угасать.

— Пожалуйста, скажите своему лидеру, что я хочу нанять племя Гангке в качестве союзников.

Ван Чун неожиданно заговорил не на языке Центральных равнин, а на языке гангке. Юань Шусун научил его во время их путешествия.

— Если будет достигнуто соглашение, мы можем предложить щедрое вознаграждение для племени Гангке.

Тумп!

Ван Чун сделал жест, приказывая открыть еще одну бамбуковую корзину. Она была полна не едой, а золотом. От блеска золота Гангке побледнел. Они жили в очень плохой обстановке и никогда не видели столько золота.

— Пожалуйста, подождите минутку. Я сообщу лидеру.

Один из Гангке немедленно повернулся и ушел, бросившись в маленькую палатку вдалеке. Ван Чун и Юань Шусун молча обменялись взглядами. Если они были правы, в этой палатке жил король Гангке.

Интересно, это тот самый…

Ван Чун пристально смотрел на эту изодранную палатку, и в его голове промелькнула мысль.

Герои были продуктом своего времени, и мир был полон затаившихся тигров и скрытых драконов, гораздо более сложных, чем можно себе представить. Словно вспышка бедствия заставила жителей Центральных Равнин осознать, что маленькая горная деревня на бесплодном северо–западе была домом для самой сильной кавалерии в мире, Западные Регионы также были домом для экспертов, к которым все люди относились со страхом.

Пока они действительно не раскрыли свои преимущества, все люди смотрели на них с презрением, но, когда бедствие начало охватывать мир, никто не мог оставаться скрытым, и все секреты были раскрыты.

Король Гангке был тем самым легендарным существованием, скрывающимся в Западных Регионах!

Как Святой Войны, Ван Чун был также легендарным существованием Центральных Равнин, подтверждая легенды о себе огнем и кровью. Увы, даже как Святой Войны, Ван Чун никогда не встречал Короля Гангке.

Причиной этого было то, что король Гангке пал на ранних стадиях бедствия.

Гангке были жестокими, смелыми, бесстрашными и преданными. Даже когда битва казалась неблагоприятной, они никогда не отступали, сражаясь до последнего человека. Это была положительная черта, которая заслужила уважение каждого, но и стало причиной их падения, которое могли использовать другие. Как только все люди Гангке погибли в битве, их сироты и вдовы были ограблены другими племенами, и все их накопленное богатство было похищено.

Теперь, когда Ван Чун перевоплотился, он, естественно, не допустит, чтобы это повторилось. Более того, с приближением Битвы за Талас, Ван Чун нуждался в мощном и жестоком союзнике, который также не предал бы его.

Топ! Топ! Шмяк!

Гангке вернулся так же быстро, как и ушел, оставив за собой след пыли.

— Приносим свои глубочайшие извинения. Наш лидер сказал, что мы, Гангке, не можем вам помочь. Эта еда… вы должны забрать ее обратно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Карлуки были тюркскими людьми, которые жили в Средней Азии как вассальное государство династии Тан. Вероятно, они наиболее известны тем, что во время битвы за Талас 20 000 наемников–карлуков, которых нанял Гао Сяньчжи, решили перебраться на сторону арабов, что привело к крупному поражению династии Тан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 856. Заклятые враги, сака!**

— Аx?!

Лицo Юань Шусуна застыло в шоке. Никогда он не предполагал, что лидер Гангке даже не покажет им свое лицо и, по крайней мере, не встретит их, вместо этого решительно отвергнув их предложение.

— Это…

Юань Шусун повернулся к Ван Чуну, на мгновение потеряв слова. Если другая сторона отказалась даже от встречи, все их методы убеждения были бесполезны. Брови Ван Чуна слегка поднялись, но он не был слишком удивлен.

Как и следовало ожидать от гордого Короля Наемников.

Ван Чун внутренне усмехнулся. Король Гангке был довольно известен своей гордостью в его прошлой жизни. Хотя Гангке были наемниками Западных Регионов, они не принимали наемные контракты ни от кого. В настоящее время Ганке впервые взаимодействовали с Ханьцами, поэтому было бы странно, если бы они согласились на встречу.

— Все в порядке. Эта еда — подарок. Сэр Юань, поехали.

Ван Чун слабо улыбнулся и махнул рукой, поворачиваясь и начиная уходить, и Юань Шусун смотрел с удивлением. Пять тысяч солдат армии протектората Цыси также начали медленно двигаться, покидая территорию племени Ганкге.

Когда армия уехала на тысячу чжан, Юань Шусун повернулся к Ван Чуну со смущенным выражением лица, а его сердце не могло это принять.

— Лорд Маркиз, мы действительно уходим?

Когда он получил повестку Ван Чуна, он верил, что сможет предложить некоторую помощь. Молодой Маркиз был известен во всем мире, и, хотя Юань Шусун был намного старше его, он глубоко восхищался этим потомком герцога Цзю.

Но во время первого же похода ему пришлось вернуться ни с чем.

— Расслабьтесь — Гангке определенно согласятся. Но ускорение может не приблизить нас к нашей цели. Мы сообщили о наших благих намерениях на этой первой встрече, и этого достаточно. Что касается дальнейшего… давайте просто посмотрим, как изменится ситуация.

Губы Ван Чуна изогнулись в глубокой улыбке.

— Рапорт!

В тот момент, когда Ван Чун произнес эти слова, прибыл разведчик Цыси.

— Милорд! Мы нашли цель впереди! Около двух тысяч человек в настоящее время едут к территории Гангке.

— Цель?

Юань Шусун был ошеломлен этими словами, и подсознательно посмотрел на Ван Чуна. Похоже, что Ван Чун строил больше планов, чем предполагалось.

— Ха-ха, сэр Юань, не нужно беспокоиться. Давайте спокойно посмотрим, как все будет развиваться.

Ван Чун махнул рукой, и пять тысяч солдат остановились в нескольких тысячах Чжан от границ территории Ганке. Через несколько секунд они все услышали грохот копыт. Появилась группа из более двух тысяч уроженцев западных регионов с глубокими глазами, высокими носами и распущенными волосами. Они взмахнули саблями, копьями и дубинками, вопя и крича, и бросились к территории племени Гангке.

На полпути к своим врагам эти две тысячи человек ясно заметили людей Ван Чуна, но они только от души рассмеялись и продолжили дерзко атаковать Гангке.

— Сака!

Глаза Юаня Шусуна расширились от узнавания. Сака 1 были чрезвычайно могущественным кочевым народом западных регионов, разделенные на множество племен. Их наиболее определяющими чертами были высокие тела, мощные кости и агрессивная натура. Эти люди имели обыкновение использовать известь, чтобы рисовать «Х» на правой стороне своих лошадей.

Сака любили издеваться над более слабыми племенами, и бесчисленное количество таких племен Западных Регионов было уничтожено ими.

— Милорд…

— Просто смотри.

Ван Чун улыбнулся, уже зная, что хотел сказать Юань Шусун.

Вдалеке две тысячи саков уже продвинулись вглубь территории Гангке. Гангке собрались и образовали тупиковую ситуацию с сака. Было невозможно услышать то, что говорилось на таком расстоянии, но Гангке выглядели очень взволнованными, размахивая руками, и беспорядочно тараторя. Их действия казались смешными для саки.

— Лорд Маркиз, саки всегда были могущественными, и им нравится порабощать маленькие и слабые племена, часто грабя у них овец, скот и лошадей. У Ганке уже не хватало еды. Боюсь…

Юань Шусун повернулся к Ван Чуну и хотел продолжать говорить, но крики внезапно наполнили воздух. Дрожа, Юань Шусун обернулся и увидел, что несколько Ганке были пробиты алебардами. Смеющиеся Сака внезапно начали наглую бойню на землях Гангке.

ТвишТвишТвиш!

Сака явно прибыли подготовленными, и в Гангке сразу же был выпущен залп стрел. Тем временем другие саки начали атаковать. Их сабли, копья и дубинки вламывались тут и там. Гангке были безоружными и беззащитными, не говоря уже о недоедании, поэтому они просто не могли сравниться с Сака. Их жалкие крики звучали в воздухе.

— Лорд Маркиз!

— Жди моего приказа. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Роооар! В этот момент над землей прогремел яростный рев, и бурлящая волна энергии вырвалась из палатки в центре земель Гангке. Такова была сила этой ауры, что десять сака, которые даже не были близко, были немедленно отправлены в полет вместе со своими лошадьми. Этой энергии было так много, что даже лошади армии Ван Чуна, находившиеся в нескольких тысячах чжан, в тревоге заржали.

— Такой сильный!

— Что это за человек? Какой грозный!

— Этот человек, по крайней мере, из царства Святого Бойца. Я не думал, что у Гангке есть такой ужасный эксперт!

Все командиры армии протектората Цыси, окружавшие Ван Чуна, были потрясены. Эти Гангке казались нищими на их первой встрече, грязными и вонючими, и офицеры не обратили на них никакого внимания. И никто из них не думал, что Гангке будет скрывать такого эксперта.

Король Гангке наконец вышел!

Ван Чун прищурился, его глаза расплылись от предвкушения.

Ван Чун не был совершенно не осведомлен об отношениях между Гангке и сака. Как и сказал Юань Шусун, два племени имели отношения хозяина и раба. Будучи одним из вассальных племен сака, Гангке был обязан Саке давать дань коровами, овцами и лошадьми, и Сака использовал этот метод, чтобы воспрепятствовать росту Гангке.

Но даже несмотря на то, что у Гангке не было способностей сражаться, их лидер, король Гангке, был самой большой переменной, чрезвычайно страшным и скрытым экспертом Царства Святого Бойца.

Вдалеке, со взрывом энергии, высокий и худой человек Гангке, одетый в шкуры животных и источающий героическую ауру, вышел из потрепанной палатки. Его взгляд был холодным и пронизан злобным намерением убивать, и дерзкие и неудержимые Сака мгновенно превратились в крошечных муравьев.

— Ци-ке-па, цзе-сян-си, мо-ци-фа…

Глаза короля Гангке сияли, как молния, и его яростный голос гремел в радиусе нескольких ли, заставляя боевых лошадей ржать от испуга. Даже Ван Чун, с его пониманием короля Гангке, не мог не быть мысленно шокированным от этого пугающего поведения.

Это был настоящий лев!

— Что он сказал?

Ван Чун повернулся к Юаню Шусуну.

— Лидер Гангке рассержен и велел им немедленно уйти. — Сказал Юань Шусун, глядя вдаль, и этот конфликт полностью поглощает его внимание. В ранние годы Юань Шусун бродил по западным регионам, взаимодействуя с племенем Гангке, но никогда не знал, что они прячут такого грозного человека. Звездная энергия вокруг короля Гангке была похожа на разрушительную молнию, заставляющую его казаться богом.

— Ах-са-ли-лу, ка-ли-йе-си-ли-ла…

С другой стороны, Сака, казалось, мало заботил могущественный Король Гангке. Несколько грозных вождей сака окружили короля Гангке и начали его ругать.

— Эти саки угрожают лидеру Ганке. Если он осмелится что-либо сделать, они убьют всех Гангке. — Немедленно перевел Юань Шусун.

Угрозы саков были явно эффективны. Король Гангке казался крайне встревоженным, его величественная аура уменьшилась, как будто из-за страха, что невинным будет нанесен вред, если он нападет.

— Передайте мой приказ. Выдвигаемся.

Ван Чун слабо улыбнулся и опустил руку.

Румбл!

Мир мгновенно начал дрожать, и пять тысяч солдат армии протектората Цыси начали мобилизацию. Клангклангкланг! Тысячи ореолов войны вырвались из-под их ног, как ослепительное пламя, и эта армия начала врываться на территорию Гангке, как мощный потоп.

Намерение убить пяти тысяч солдат, атакующих сразу, казалось, обрело физическую форму, немедленно вызвав недоумение у зашедших в тупик сторон.

— Это армия протектората Цыси!

— Что они планируют? Тан забыл о правилах? Какое отношение они имеют к нам с Гангке?

— Пошлите несколько человек, чтобы поговорить с ними. Мы всегда работали вместе с Таном!

Несколько саков закричали и немедленно повернули, чтобы отогнать армию протектората Цыси, но их ожидало холодное оружие. Свист! Вспыхнул холодный свет, и брызнула кровь. Несколько саков с открытыми ртами, словно желая говорить, были немедленно обезглавлены, из их трупов хлестала кровь, и они падали с лошадей.

— !!!

Все сака были ошеломлены этим зрелищем. Они никогда не предполагали, что солдаты Вликого Тана осмелятся атаковать их, и это должно было помочь этим «грязным свиньям» западных регионов!

— Так много ублюдков! Как они смеют нападать на нас!

— Они посмели нарушить правила! Убить их!

Глаза саков покраснели, поскольку даже самые медленные из них теперь поняли, что эти Танцы нацелены на них. В одно мгновение кровь нахлынула на макушки их голов, и они начали рычать и метать оружие, атакуя пять тысяч солдат Цыси.

Хотя Танцы управляли западными регионами, как думали жестокие сака, в этом грозном Тане проживало всего несколько десятков тысяч человек, причем основная часть многолетнего населения состояла из различных племен Западных Регионов. Тан управлял западными регионами только на поверхности, а саки служили настоящими лидерами за кулисами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Саки, также известные как скифы, были степным кочевым народом. Однако в конечном итоге они были вытеснены на юг из степи из-за конфликта с другими степными кочевниками, такими как сюнну, поселившимися как в Индии, так и в бассейне Тарима, а некоторые саки поселились в таких городах, как Хотан и Кашгар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 857. Запугиваниe! Убить куpицу, чтoбы предупредить обезьян 1!**

Взрыв!

Гангке c трепетом наблюдали за тем, как две тысячи саков столкнулись с пятью тысячами солдат армии протектората Цыси.

— Ax! — Крики агонии наполнили воздух, и саки погрузились в хаос.

Саки, возможно, был самыми сильными из наемных племен в западных регионах, но они все еще не могли сравниться с полностью экипированной армией Тана. Ван Чуну даже не нужно было прикладывать какие-либо силы, он просто приказал своим солдатам немедленно разбросать две тысячи саков. К концу выжило только несколько десятков.

Земля была покрыта коврами трупов.

Сила армии протектората Цыси не могла сравниться с кавалерией Ушана Ван Чуна, но они все еще были хорошо обучены и закалены в бою. Работа с наемниками была для них простой задачей.

— Беги! Докладывай лидеру!

— Тан будет сожалеть об этом!

Уцелевшие Саки рассеялись.

— Не гонись за тяжелораненым противником! Все, вернитесь! — Сказал Ван Чун.

— Лорд Маркиз! Подходит Лидер Гангке! — Разведчик Цыси внезапно прошептал в уши Ван Чуну.

В ответ Ван Чун повернул голову и увидел, что территория Ганке была тихой и спокойной, бесчисленные пары глаз уставились на Ван Чуна и его солдат.

Тем временем мужчина средних лет с обжигающей парой глаз в настоящее время шел к Ван Чуну.

— Почему ты нам помог?

Это были первые слова, которые Король Гангке сказал Ван Чуну, и его глаза осторожно осмотрели юношу. Судя по выражению его лица, он был явно не так счастлив, как следовало ожидать.

Рот Юань Шусуна нерешительно открылся и закрылся.

— Знаете ли вы, что, помогая, вы создали для меня больше проблем? — Продолжил король Гангке. Когда он посмотрел на Ван Чуна, его рот на удивление выплюнул несколько фраз свободного Хань. Офицеры Цыси вокруг Ван Чуна немедленно отреагировали на эти слова.

— Наглый! Мы помогли тебе, и ты на самом деле нас обвиняешь.

— Поистине тот, кто возвращает благосклонность враждой!

Никто не ожидал такого результата от помощи Гангке в убийсве Саку.

Ван Чун улыбнулся и поднял руку, чтобы заставить замолчать своих офицеров.

— Раз так, то почему Правитель нанес тогда ответный удар? Просто позволь Сакам забрать всех твоих коров и овец. Зачем пытаться сопротивляться?

— Это наша собственная проблема. Вам не нужно об этом беспокоиться. — В волнении сказал король Гангке.

— Шеф честно уже сделал выбор, так зачем себя обманывать? — Ван Чун положил руки на седло, продолжая невозмутимо: — Тан — это друзья, а не враги, так почему Шеф так нервничает? И более того, Шеф говорит так свободно на Хань… Значит вы, вероятно, учились за границей в столице. Вождь должен понимать наш стиль, Танцев. Если Гангке хочет взять свою судьбу в свои руки и сбросить иго Сака, мы — лучший выбор вождя.

— !

Глаза короля Гангке расширились при упоминании об учебе за границей, он был явно удивлен. Он снова начал осматривать Ван Чуна, глядя на этого молодого генерала Тана в новом свете.

Ван Чун только улыбнулся. Одной из причин его заключения было то, что Гангке не мог произвести такого героического человека, но главной причиной был тот знак полупрозрачного нефрита на его поясе.

Это был типичный знак нефрита Хань.

Это было одной из основных причин, по которой Ван Чун хотел, чтобы Гангке был его союзником.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, но дела западных регионов не так просты, как ты себе представляешь, Танец. У саков десятки тысяч солдат. Тебе действительно не следовало их отпускать. С ними придет еще больше людей. — Сказал король Гангке.

— Ха, тогда я просто убью всех людей, которых они приведут. — Неторопливо заявил Ван Чун, его тон сочился презрением.

Король Гангке трепетал, продолжая присматриваться к этому юноше. Это был невероятно молодой человек, шестнадцати, максимум семнадцати лет. В столь юном возрасте Танец чрезвычайно редко мог стать генералом. Король Гангке действительно изучал заклинания в столице Вликого Тана, и встречался со многими влиятельными людьми, но очень немногие из них были такими молодыми.

Что привлекло большую часть его внимания, так это глаза. Они были глубокими и гордыми, в них была уверенность, что вся ситуация была под контролем. Этот темперамент, как у неподвижной горы, был не тем, чем мог обладать обычный генерал.

— Вы не можете убить их всех. Сака будут продолжать прибывать. У них огромные силы в этой области…— Сказал король Гангке.

— Тогда просто я убью всех сака и покончим с этим. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Выражение его лица было расслабленным, но острота в его глазах была ужасна.

— Просто кто ты?

Король Гангке моргнул, наконец потеряв дар речи. Наконец он начал осознавать, что личность этого юноши из Великой Династии Тан была куда более загадочной, чем он мог себе представить. В нескольких случайных комментариях он заявил, что убьет великое племя с многовековой историей в западных регионах. Любой другой, сказав такое, будет принят за сумасшедшего.

Но тон и выражение Ван Чуна указывали на то, что он не шутил. Кроме того, те солдаты армии Цыси, которые все еще пахли кровью битвы, похоже, очень серьезно относились к словам Ван Чуна.

Сюэ Цяньцзюнь вывел свою лошадь вперед и громко провозгласил:

— Ты, Ганке, слишком невежественен и не в курсе дел. Ты даже не узнал нашего лорда. Он — Генерал-защитник Цыси, ученик Сына Небес, молодой маркиз Великого Тана!

— Генеральный защитник Цыси!

Тело короля Гангке задрожало от шока. Несмотря на то, что он проживал на отдаленной территории Гангке, он все же знал, что за последние несколько месяцев две самые позорные фигуры западных регионов, тюркский Черный Волк Ябгу Агуду Лан и тибетский бригадный генерал Даян Мангбан, были убиты молодым танцем по имени Ван Чун.

И этот Ван Чун также заменил жесткого и властного Фуменга Линча в качестве генерального защитника Цыси. Ходили слухи, что Фуменг Линча не с готовностью уступил свой пост, чтобы мог подняться лучший талант, но только после того, как проиграл Ван Чуну в борьбе.

Короче говоря, было много легенд о нем, и каждая из которых была очень загадочной.

Король Гангке никогда не предполагал, что этот самый молодой генерал-защитник Великого Тана появится перед ним.

Так это он!

Королю Гангке было трудно подавить свой шок. Много лет он ждал только одного шанса. Если бы он мог получить помощь этого генерала-защитника Цыси и десятков тысяч солдат Тана, то люди Гангке могли бы оторваться от Сака. Многовековая история унижения может, наконец, измениться.

Румбл!

Пока он размышлял, земля начала дрожать, и подул сильный ветер. Ван Чун и король Гангке повернули головы и увидели песчаную бурю, поднимающуюся с запада, и внутри этой песчаной бури были тысячи и тысячи людей.

Сака!

Предсказания Короля Гангке исполнились. Те, кто бежал из племени Сака, принесли новости и собрали настоящую саную армию. Когда он увидел эту огромную силу, покрывающую горизонт, его сердце упало, как камень. Он никогда не беспокоился о собственной безопасности, но всегда о безопасности своего народа.

— Сюэ Цяньцзюнь, дай им подготовленное оружие и доспехи!

Король Гангке услышал этот приказ, и вместе с ним Сюэ Цяньцзюнь и несколько десятков солдат Цыси шагнули вперед и поставили металлические ящики перед королем Гангке. Открыв ящики, его встретили блестящие доспехи и оружие…

Вдалеке грохотали тысячи саков во главе с белым сакским конем. Его наездником был человек лет тридцати, его тело было мускулистым и покрыто шрамами: он был лидером этой армии.

— Люди Великой Династии Тан, у нас, сака, никогда не было с вами вражды, так почему вы решили помочь Ганке убить наш народ?

Лидер саков привел нескольких своих подчиненных и поехал на переговоры. Он не обращал внимания на короля Гангке: его взгляд был прикован к Ван Чуну, злобный и пронизанный убийственным намерением.

Сака были сильнейшими наемниками, они даже не боялись профессиональных армий.

— Хах.

На губах Ван Чуна появилась улыбка, и он медленно выехал вперед. Пока бесчисленные люди наблюдали за происходящим, он медленно стал раскрывать свою истинную цель.

— Потому что я хочу использовать Сака, чтобы сделать объявление. Только смерть ждет наемников-предателей! Все они в конечном итоге закончат как Сака!

Заявление Ван Чуна было оглушительным, ошеломляющим. Даже король Гангке был ошеломлен. Он верил, что Ван Чун пришел специально ради него, но только теперь он увидел, что истинной целью Ван Чуна были грозные Саки!

Все смолкли и смотрели на властную фигуру Ван Чуна. Его взгляд оставался неподвижным на море Сака, его улыбка медленно отступала, выражение его лица становилось холодным и бессердечным.

Сака!

Это было чрезвычайно грозное наемное племя западных регионов, но их преимущества и недостатки были очевидны. Они были непостоянны и ненадежны. Когда они заключали контракт наемника, если противоборствующая сторона предлагала более высокую цену, они могли в любой момент разорвать старый контракт и начать нападать на своих бывших работодателей.

Благодаря этой постоянной нестабильности, Сака удалось накопить огромное богатство, достигнув своего нынешнего процветания.

В битве при Таласе Ван Чун столкнулся бы с волной за волной арабов, каждый из которых был грозным, и их число значительно превышало бы количество гарнизонов, которые великий Тан имел в западных регионах. Если Ван Чун хотел победить их, ему нужно было нанять много верных наемников, а не карлуков, не саков, и, конечно, даже еще более бесстыдных сраков.

Предательство в разгар битвы нанесло бы смертельный удар!

Ван Чуну нужно было убить курицу, чтобы предупредить обезьян, и Саки были целью первого удара Ван Чуна. Только после того, как наемные племена западных регионов четко осознают важность контрактов и поймут цену предательства армии Великой Династии Тан, можно было избежать дезертирства в разгар битвы, как у карлуков.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. По-видимому, в древнем Китае обезьяны очень боялись появления крови, поэтому, когда укротители обезьян хотели поймать обезьяну, они убивали цыпленка перед собой. Крики курицы и зрелище крови заставляли обезьян потерять любую силу, чтобы сопротивляться, позволяя укротителям обезьян легко их захватить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 858. Hовости о Xайдаpабадской Pуде!**

— Ублюдок! Никто из лидеров Великого Тана еще не осмелился говорить такие слова. Ты пожалеешь о ниx!

Лидер саков был так зол, что все его тело дрожало. Его лицо потемнело, и он выплюнул эти слова, а затем немедленно развернул лошадь.

— Убью!

Тысячи сакской кавалерии немедленно начали реветь, их глаза были алыми, и воздух кипел от предвкушения убийства. Они атаковали. Времена уже изменились. В прошлом Сака никогда бы не осмелились безрассудно атаковать армию Тана, по крайней мере, с такой решимостью.

Но с грозным генералом Анси Гао Сяньчжи, осажденным в Таласе с его тридцатью тысячами элитных воинов и сорока тысячами союзных иностранных солдат, карта западных регионов изменилась. Это было поколение революции, и один генерал-защитник Цыси не стоил страха Саков.

В конце концов, это был их дом.

Румбл!

Боевые кони были все ближе и ближе. Гремящие копыта оказывали сильное давление на сердце каждого человека. Все Гангке почти закончили надевать доспехи, которые им дал Ван Чун. Взяв оружие, они собрались позади короля Гангке.

Неподалеку пять тысяч солдат армии протектората Цыси стояли на страже, возвышенной и неподвижной горы.

Ветры предшествовали шторму, и все они понимали, что собираются противостоять врагу беспрецедентной силы, сражаться в битве, в которой их было значительно больше!

Двести шагов, сто шагов, пятьдесят шагов…

Расстояние становилось все меньше и меньше.

— Убью!

Тысячи и тысячи саков имели злобные выражения, все они ревели, но когда они были на пике своей силы, Ван Чун слабо улыбнулся и, наконец, принял меры. Бум! В воздухе загремели ореолы, и в мгновение ока они ярко вспыхнули из тела Ван Чуна, пронесясь над полем битвы.

Ореол Проклятия Поля Битвы!

В мгновение ока Ван Чун выпустил три Ореола Проклятия Поля Битвы, которые охватили Саков как шторм. Под шокированными взглядами, кавалерия саков начала спускаться, как проколотые воздушные шары, их уровень совершенствования падал с невероятной скоростью.

В этот момент у саков лица стали цвета бумаги, в то время как все гангке были воодушевлены.

— Убьююю!

В мгновение ока, подобно склону горы, солдаты Гангке и Цыси внезапно бросились вперед, врываясь в ряды саков. Кроме лучшей кавалерии в мире, никто не мог защищаться от трех ореолов Проклятия Поля Битвы, и Саки не были исключением.

— Ах!

Под совместным нападением армии протектората Цыси и Гангке, тридцать тысяч саков мгновенно рухнули, кровь и крики наполнили воздух, и трупы покрыли землю.

......

Три дня спустя, часть шокирующих новостей распространилась по Западным Регионам.

Печально известные саки, одно из сильнейших наемных племен в Западных Регионах, были побеждены армией протектората Цыси Великого Тана вместе с племенем Гангке. При поддержке Великого Тана Гангке вырубили их. Мужчин убили, а женщин и детей пленили, а всех коров, овец и боевых коней забрали Гангке.

Гангке, которых остальные Западные Регионы называли грязными свиньями, продемонстрировали огромную силу в битвах с саками. Они были жестокими, цепкими и бесстрашными перед смертью, представляя совершенно других Гангке от тех, кого они знали. Гангке с доспехами, оружием и лошадью может даже победить Саков в бою один на один.

Все наемные племена западных регионов были ошеломлены этой новостью.

Но самым шокирующим из всех было провозглашение, сделанное смертью Саки Генералом-защитником Цыси, который поддерживал Гангке.

Саки были уничтожены, потому что они были непостоянны и не были верны своим клятвам. В Западных Регионах любое наемное племя, которое не соблюло контракт по найму и случайно предало своего работодателя, в конечном итоге закончили бы так же, как саки!

Эта новость заставила бесчисленные наемные племена дрожать от страха, и многие из них в панике вспоминали свое прошлое. Первоначально хаотическая ситуация с наемниками в Западных Регионах получила огромный мотивирующий удар, благодаря этому событию. Между тем, восстание Гангке заставило некоторые другие наемные племена увидеть огромный шанс.

После того, как саки были уничтожены, их богатство, женщины, коровы и овцы не были взяты Таном, а переданы помощникам Тана, Гангке!

Опасность и возможность шли рука об руку, и наемные племена западных регионов могли видеть, что с появлением Ван Чуна все изменилось.

......

Время медленно шло. Ван Чун, Ли Сие, Чэнь Бин, Чэн Саньюань, Су Шисюань, Чжао Цзиндянь, Сюй Цицинь… все работали вместе как части машины, все они безумно жужжали и вращались, готовясь к предстоящей войне против арабов.

Весь мир молчал, но в самой глубине этой тишины гремел гром.

На далеком северо-западе, к западу от северного Тибетского Нагорья, лежали Большой и Малый Балур.

Румбл!

Здесь стояла черная крепость, с огромной пропастью перед ней и крутой скалой за ней. Раздался грохот, и город на самой восточной границе Малого Балура внезапно открыл свои ворота и опустил разводной мост. Этот мост был шириной в несколько чжан и длиной в несколько десятков чжан, достаточно длинный, чтобы охватить пропасть между скалами и позволить пройти через нее.

В этот момент можно было услышать скрип колес, и из ворот выкатились черные экипажи, загруженные хайдарабадской рудой. Вокруг этих экипажей были монахи-синдхи, их кожа была совершенно черной и покрытой грязью. За ними ехали Цун Цзыань и его тысяча кавалеристов Ушана.

Их доспехи были покрыты глубокими и вызывающими боль заусенцами и усеяны щелями и трещинами. Сквозь эти щели можно было видеть, что кожа под ними была черной, как будто владелец упал в шахту, полную грязи. По сравнению с тем, как они отправились в путь, Цун Цзыань и его люди, казалось, пережили битву, в которой едва удалось выжить.

У каждого из них были изможденные выражения лица и тела, покрытые ранами, но их глаза оставались яркими и энергичными, сверкающими пламенем, которое никогда не угаснет.

— Мы наконец-то вернулись!

Увидев слабый силуэт Тибетского Нагорья, Цун Цзыань глубоко вздохнул. В эти двадцать с небольшим дней только он понимал, что произошло в этом путешествии вглубь Синдху. Наблюдая за тем, как солнце медленно поднимается с востока, Цун Цзиань почувствовал, что впервые за последнее время увидел дневной свет.

— Пошли. Генерал все еще ждет нас на плато.

Цун Цзыань направил свой меч вперед, говоря со своими войсками. С криком он поскакал вперед, и тысяча кавалеристов Ушана последовала за ним. Эти люди вместе с восьмидесятью монахами-синдхи продолжили свое путешествие на плато.

Позади них, внутри черной крепости, бесчисленные люди молча наблюдали за тем, как они уходят. Выражения их лиц были полны уважения.

За эти двадцать с лишним дней они увидели легенды, которые эти танские солдаты вырезали для себя в северной части Синдху и в Большом и Малом Балуре. Ьакие чудеса они сотворили!

— Это настоящие герои!

Мускулистый властелин города снял шлем и почтительно поклонился их отступающим спинам.

Это было уважение, оказанное по-настоящему смелым воинам!

......

На севере Тибетского Плато развевались на ветру знамена. Ли Сие, сидящий на своем ферганском коне, все еще ждал, как неподвижная гора. В течение этих двадцати с небольшим дней, Ли Сие и его тысяча солдат молча ждали возвращения своих товарищей.

— Милорд, они идут! — Объявил восторженный голос.

Ли Сие последовал за пальцем разведчика и увидел, как медленно приближается длинный караван. Он сразу понял, кто его возглавлял.

— Это Кун Цзиань!

В течение этого периода времени лицо Ли Сие было таким же неизменным, как камень, независимо от того, какая была погода. Но, когда он увидел колонну Цун Цзыаня, он расплылся в сияющей улыбке.

Хайдарабадская руда!

Только Ли Сие и Цун Цзыань знали истинное значение этой особой руды для пяти тысяч кавалеристов Ушана Ван Чуна. Без оружия из Стали Вутц кавалерия Ушан не могла считаться лучшей в мире. Без этого неостанавливаемого и бесподобно острого оружия кавалерия Ушана не смогла бы продемонстрировать свою максимальную силу, и без него не было бы никакой возможности выиграть битву на другой стороне горы Цун, не было бы ни единого способа победить этого могущественного противника.

Среди прочего, хайдарабадская руда, которую можно было перековать в оружие из Стали Вутц, была настоящим стратегическим ресурсом, которому Ван Чун уделял наибольшее внимание. Ли Сие так долго стоял здесь на страже, чтобы наконец увидеть это зрелище.

— Цун Цзыань, я побеспокоил тебя. Когда лорд Маркиз увидит это, он определенно будет в восторге!

Ли Сие бросился и похлопал Цун Цзыаня по плечу.

Цун Цзыань поклонился и почтительно сказал:

— Этот подчиненный выполнил свою миссию!

— М-м!

Глаза Ли Сие были яркими, пока он внимательно осматривал тысячу кавалеристов Ушана, скачущих за Цун Цзыанем. Все они стали намного худее и загорели, но также были более энергичными, сильными и решительными. Ли Сие мысленно одобрительно кивнул. Все это время он искал возможность обучить Цун Цзыаня и умерить его силы, чтобы он мог стать выдающимся генералом, который мог бы позаботиться о себе в бою.

Из того, что он мог видеть, эта цель была достигнута.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 859. У-Цан, тюpьма королевской столицы!**

— Пошли! Лорд Маркиз, должно быть, нервничает. Он определенно будет рад услышать эту новость! — Сказал Ли Сие.

Шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды были эквивалентны шести тысячам острых и неостанавливаемых мечей из Стали Вутц, что более чем достаточно для оснащения пяти тысяч кавалеристов Ушана. Это означало, что теперь у Цыси была действительно ужасающая сила, которая могла решить исход битвы. Ни один нормальный человек не мог представить себе такую силу.

Румбл!

Две тысячи человек кавалеристов Ушана объединились и стали сопровождать Хайдарабадскую руду на плато, скача через северные районы Тибетского Нагорья, чтобы вернуться на свою территорию… не в протекторат Цыси, а в Город Стали. Там было уже много мастеров, кузнецов и печей. Чжан Шоужи уже подготовил большой рабочий дом и привез много сосновых бревен из столицы. Только там Хайдарабадская руда может быть выкована в знаменитые мечи из Стали Вутц!

Куть!

Когда большой конвой и две тысячи кавалеристов Ушана пересекли северную часть У-Цана, в небе появились бесчисленные тибетские стервятники и бесчисленные тибетские разведчики вдали. Эти люди постоянно приходили и уходили, но Ли Сие и другие относились к ним так, как будто их не было. Тибетские разведчики осмеливались только наблюдать издали, даже не решаясь приблизиться.

После битвы за треугольный разрыв, солдаты Города Стали и Цыси заставили всех тибетцев на севере бледнеть от страха. Более того, в северном регионе У-Цана больше не было солдат, которые могли бы с ними сразиться.

Взрыв!

Несколько часов спустя, когда Ли Сие и караван из шести тысяч цзинь Хайдарабадской руды прибыли в Город Стали Ушана, весь город взорвался от приветствия возвращающихся героев. Чжан Шоужи, Чжао Цзиндянь и даже Чэн Саньюань, Су Шисюань и Сюй Цицинь бросились встречать его.

Самый важный объект в плане Ван Чуна, наконец, прибыл, укрепляя решимость каждого заинтересованного человека.

— Чего?

Ван Чун находился в процессе массовой вербовки наемных племен в Западных Регионах, когда узнал об этом. Он немедленно оставил наемников королю Гангке и Сюэ Цяньцзюню и поскакал обратно в Город Стали. По возвращении он немедленно отправился в большую кузницу из стальных модулей, установленную в западной части города, и собрал более ста элитных кузнецов, чтобы начать работу по ковке мечей из Стали Вутц.

Шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды!

Вероятно, это была самая крупная сделка по добыче Хайдарабадской Руды на Центральных равнинах со времен реинкарнации Ван Чуна, возможно, даже во всем мире!

Это была не единственная новость, которая ошеломила толпу. На стороне Западно-тюркского каганата, когда трехтысячная кавалерия Ушана закончила проходить через близлежащие источники воды и сокрушать тридцать тысяч солдат, которых турки имели в районе Цыси, она даже начала угрожать тюркским племенам и пастухам, пойти еще глубже вглубь степи. Перед лицом давления Ван Чуна и края Цыси, двор Кагана на горе Санми, наконец, ответил.

Западные турки были готовы предложить двести тысяч высококачественных тюркских боевых лошадей в обмен на Четвертого Принца и вывод армии протектората Цыси с территории Западного Каганата! Все боевые кони будут доставлены в Цыси как можно быстрее, но солдаты Ван Чуна также должны были сначала уйти из тюркской степи и больше не нападать на тюркских пастухов!

Когда эти новости прибыли в Город Стали, все были ошеломлены.

То, что этот тюркский Четвертый Принц будет стоить так много, оставило их всех с отвисшими челюстями и широко раскрытыми глазами! Хотя Хулайэг сказал, что Четвертый Принц глубоко ценится, так как Черный Волк Ябгу иначе не привел бы его на поле битвы, чтобы помочь ему построить заслугу, его ценность была еще выше, чем они представляли.

— Поистине собрал сокровище! — Сюй Кейи пробормотал про себя, медленно переваривая новости.

Он был на переднем крае всего этого инцидента. Он принимал участие в битве за Оружейную Палату Цыси и лично захватил Четвертого Тюркского Принца и других пленников. Кроме того, он был тем, кто сообщил весть о захвате Четвертого Принца Ван Чуну. Но эти двести тысяч боевых лошадей все еще ощущались как сон, от которого он мог проснуться в любой момент.

Он ясно помнил, что Хулайэг в одном из своих писем заявил, что предел западно-тюркского кагана составляет сто тысяч высококачественных тюркских боевых лошадей, но нынешняя цена была вдвое выше.

— Хулайэг! Должно быть, это все он.

Сюй Кейи внезапно понял, и образ этого пухлого торговца лошадьми промелькнул у него в голове. Это может быть только его работа. В противном случае, даже большой вред тюркским солдатам и пастухам на западной границе не вынудил бы турок заплатить такую цену.

— Этот парень действительно впечатляет!

Но хорошие новости все еще шли. Спустя несколько дней, экипаж за экипажем, заполненным стальными модулями, появился за пределами Города Стали. Историческая цементная дорога, проходившая между столицей и Ушаном, резко сократила время транспортировки стальных модулей.

Прибытие первого каравана было прелюдией к бесконечному потоку, все они прибыли из разных мест по всей империи, чтобы доставить стальные модули в Город Стали.

Все было готово, пропала только одна важная часть. Череда распоряжений, изданных Ван Чуном почти месяц назад, постепенно начала сбываться. В Цыси собиралось огромное количество припасов, оружия и боевых лошадей, а мешки с зерном из еще более отдаленного Цзяочжи в настоящее время доставлялись в столицу для отправки в Город Стали.

Некоторое время назад Ван Чун отправил Чжан Муняня в Цзяочжи для исследования гибридных сортов риса. Рис в Цзяочжи можно было собирать три раза в год, а продуктов из этого региона было достаточно для ведения локальной войны, и Бюро Доходов не требовалось выделять для него какое-либо зерно.

Более того, при поддержке Ван Чуна исследования гибридного риса Чжан Муняня постепенно распространялись в других местах.

Все развивалось в правильном направлении.

Проекты, начатые Ван Чуном после войны на юго-западе, постепенно оправдали себя.

......

Крии!

— пронзительно крикнул орел, взлетевший в небо в нескольких шагах от Города Стали. Этот орел длиной три фута сделал только один круг в воздухе, прежде чем немедленно повернуть назад. В направлении, куда летел орел, было надвигающееся Тибетское Плато. Там ждал тибетский разведчик, его взгляд был устремлен на Город Стали Ушана.

С его места обозрения он мог видеть только дым, поднимающийся из города, пока вокруг собирались бесчисленные солдаты, ремесленники и торговцы.

Тибетский разведчик все принял, забрал орла и сразу же начал скакать обратно во внутреннюю часть плато.

Несколько мгновений спустя раздался еще один резкий крик, и мускулистый орел снова взлетел в небо. На этот раз, однако, он направлялся не к Цыси, а через плато к королевской столице империи У-Цан.

Медленно шло время, массивный орел летел сквозь темные облака и грозы. Однажды он прорвался сквозь облака и спустился. Он не приземлился прямо в столице, а пролетел мимо нее, где стойкий человек молча ожидал его возвращения.

— Я беспокою тебя. Ешь.

Широкая ладонь поднялась, чтобы принять орла, а другая рука предложила большой кусок мяса. После этого Хуошу Хуйцан снял отчет разведчика с ноги птицы. Взглянув на него, он вышел вперед и передал его другому человеку.

— Этот мальчик действительно является самым сильным врагом нашей Империи У-Цан. Как и ожидалось, он планирует ответ на инцидент в Анси.

Дусун Мангпоче просмотрел письмо, не в силах подавить гримасу, и глубоко вздохнул.

— Увы, в битве за треугольный разрыв все наши солдаты на севере были потеряны, и у нас не осталось сил, чтобы угрожать ему. В противном случае мы могли бы определенно использовать это время, чтобы доставить ему небольшие неприятности. — с сожалением сказал ДуСун Мангпоче.

Будучи прославленным генералом У-Цана, он много лет находился в безвыходном положении, благодаря Великому Генералу Большой Медведицы Лунси, но ему никогда не удавалось потерпеть столь масштабное поражение, как этому Ван Чуну в Цыси. Теперь, когда он вспомнил это, он понял, что все еще был слишком безрассудным, что привело к величайшему унижению за всю его жизнь.

— Но уже слишком поздно говорить об этом. Мы проиграли, и западные турки тоже проиграли. В Цыси больше не осталось никого, кто мог бы угрожать ему, и никто не может бороться против власти Великого Тана. Если мы не сможем остановить их, тогда я боюсь, что наши солдаты больше никогда не смогут вырваться с плато.

— М-м.

Хуошу Хуйцан кивнул.

— Все, что произошло, именно так, как он и предсказывал. Пойдем. Если мы хотим победить этого мальчика, не допустить попадания подкреплений в армию протекторатов Анси и нанести сокрушительный удар по влиянию Великого Тана в Западных Регионах, мы можем только полагаться на него.

Дусун Мангпоче кивнул с уважением в глазах, и последовал за Хуошу Хуйцаном к соседнему стальному зданию на окраине королевской столицы.

В империи У-Цан было только одно место, полностью выполненное из стали.

Тюрьма!

Показав свои жетоны, два великих генерала У-Цана вошли бок о бок в мрачную тюрьму, спускаясь по лестнице. В тюрьме было темно и сыро, факелы располагались через каждые четыре фута вдоль стен, излучая слабый свет. Охранники стояли вдоль стен, как каменные статуи. Только их свирепые глаза доказывали, что они все еще дышат.

Оба генерала почувствовали смесь эмоций, пока они молча шли по коридорам. В глубине тюрьмы, в единственной камере для одного человека, они наконец увидели его.

Сквозь решетку они могли видеть вяло сидящего на полу человека с растрепанными волосами и рваной одеждой. Долгое время без ванны заставило его вонять, но этот человек, казалось, не заботился об этом. Он бормотал про себя, а его глаза были полностью сосредоточены на земле.

Когда вошли Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, он вытирал пальцами несколько сложных символов на полу. Генералы могли видеть, что земля была покрыта всякими странными картинками, словами и символами. Они покрывали всю камеру, как муравьи, простираясь от пола до стен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 860. Далун Pуозан, отмытый от дepьма!**

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче могли понять некоторые символы и слова, но были другие, которые оставили иx полностью в неведении.

И все же, несмотря на загадочные символы и этого сумасшедшего в камере, эти Великие Имперские Генералы не проявляли никакого презрения в их глазах, только глубокое уважение, поскольку у этого безумца была другая важная личность.

Великий министр королевской линии У-Цан Нгари, Далун Руозан!

Со времени своего поражения Далун Руозан находился в глубокой темнице. Кроме великих имперских генералов, таких как Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче, почти никто не смог встретиться с ним.

Дусун Мангпоче и Далун Руозан принадлежали к разным королевским линиям, поэтому они редко общались. Он только знал, что это был умный человек, умелый в стратегии. Когда Хуошу Хуйцан в первый раз привел его в камеру, чтобы навестить его, Дусун Мангпоче не осмелился поверить, что этот растрепанный заключенный, бормочущий себе под нос как сумасшедший, был прежде элегантным и утонченным великим министром Нгари.

Дусун Мангпоче был полон ожидания, но вернулся с разочарованием в методе, который, по словам Хуошу Хуйцана, мог победить Ван Чуна и Великий Тан. Только через месяц, когда началась битва при Таласе, ДуСун Мангпоче понял, насколько он был неправ.

— Как долго Великий Министр находится в этом состоянии? — Спросил Дусун Мангпоче тюремного охранника.

Охранник поклонился и ответил:

— Великий генерал, прошло уже больше двух часов. Он, очевидно, ничего не слышит, он даже не трогал свою еду.

ДуСун Мангпоче оглянулся и увидел холодную еду у двери в камеру.

— Понятно. Ты свободен.

Дусун Мангпоче махнул рукой, приказывая охранника уйти.

Когда охранник ушел, тюрьма замолчала, кроме царапанья пальца Далуна Руозана по полу. ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан оставались снаружи камеры, молча наблюдая за ним и стараясь не тревожить его.

Если мы хотим победить этого молодого генерала-защитника, остановить влияние Великого Тана в Западных Регионах и изменить отношения между У-Цаном и Великим Таном, мы можем положиться только на него.

Когда эта мысль пронзила разум ДуСуна Мангпоче, его взгляд подсознательно повернулся вправо к Далун Руозану. Там была нарисована чрезвычайно сложная карта, на которой было написано несколько необъяснимых символов.

Талас!

Дусун Мангпоче сразу узнал город в центре карты.

Те, кто не знал правду, могли полагать, что Далун Руозан анализирует текущую ситуацию в Таласе, но ДуСун Мангпоче знал, что эта карта появилась за месяц до битвы при Таласе. К сожалению, слова на карте были написаны на утраченном языке религии Великого Бона. Кроме Далуна Руозана, вероятно, во всей империи У-Цан было очень мало людей, знавших этот древний язык.

Дусун Мангпоче ничем не отличался от подавляющего большинства людей.

После поражения на юго-западе Далун Руозан был заключен в тюрьму на несколько месяцев. У него не было связи с внешним миром, но кто бы мог подумать, что еще до того, как вспыхнет Битва при Таласе, он уже предсказал эту войну между арабами и Великим Таном, даже определив, где будет решающее сражение? К сожалению, Ценпо приказал заключить Далуна Руозана в тюрьму. В противном случае, с его помощью, возможно, битва у треугольного разрыва сложилась бы иначе, и Даян Мангбан не должен был бы умереть.

Когда он подумал о Даяне Мангбане, в глазах ДуСуна Мангпоче вспыхнула боль, которая никогда не исчезнет.

Время медленно шло, и, наконец, тело Далуна Руозана затряслось. ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан тоже задрожали, сразу же осознав, что Далун Руозан очнулся от своего ступора.

— Ты пришел. — Сказал Далун Руозан, даже не поднимая головы.

— Великий министр, все как вы и предсказывали. Этот младший сын клана Ван победил Фуменга Линчу и занял место генерального защитника Цыси. Кроме того, генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи был окружен арабами. Юноша готовит своих солдат, чтобы укрепить Талас. — Сказал Хуошу Хуйцан, стоя перед камерой. — Великий министр, ты все еще не выходишь?

— Время еще не пришло…

Голос Далуна Руозана отозвался эхом сквозь камеру, и он поднял голову, откидывая свои неопрятные волосы, чтобы показать лицо, бледное от недостатка солнечного света. Несмотря на изможденный вид, его глаза по-прежнему сияли безграничным умом и энергией.

Хотя он казалось был в полном беспорядке, ему не хватало всей его прежней грации и утонченности, Хуошу Хуйцан знал, что это все еще тот же самый дальновидный стратег, которого он знал.

— Сейчас не время для меня выходить. Интуиция нашего оппонента гораздо более чувствительна, чем любой из вас может себе представить. Малейшие движения могут пробудить его настороженность и заставить его осознать наши планы, сведя все наши усилия на нет.

Далун Руозан поднял голову всего на мгновение, а затем снова опустил, чтобы оглянуться на землю. Легкое движение его правого рукава, чтобы подметать пыль, показало, что он все еще обладал всей своей элегантностью.

— Кроме того, не называйте его юношей. Его способности больше не могут быть измерены его возрастом. Если вы все видите только его возраст, то единственное, что вас ждет, это поражение.

— Да! Великий министр! — Уважительно сказал Хуошу Хуйцан, опустив голову.

Только те, кто знал о решимости Далуна Руозана, знали, что он задумал, и именно по этой причине уважение Хуошу Хуйцана к нему только возросло. Как уже говорил Хуошу Хуйцан, Далун Руозан однажды общался с Ван Чуном и вынудил его впасть в отчаянное положение, причем оба они очень близко подходили друг другу. Если в Империи У-Цан был кто-то, кто мог победить Ван Чуна, если исключить великого имперского министра, который никогда не уходил далеко от Ценпо, то это мог быть только Далун Руозан.

— Дусун Мангпоче, вы приходили довольно много раз. Вы все еще думаете о битве возле треугольного разрыва и смерти Даяна Мангбана?

Далун Руозан продолжал рисовать на земле, когда говорил.

— Да!

Выражение лица ДуСуна Мангпоче потемнело, и в его глазах промелькнула боль, но он не отрицал правду.

— Перестаньте думать о прошлых успехах и неудачах. Время не подходящее. Даже если бы я появился с вами там, мы бы все равно проиграли, а результат остался бы неизменным. — Легко сказал Далун Руозан.

— Но это ребенок еще в подростковом возрасте. Неужели мы не можем победить его? — Сказал Дусун Мангпоче.

— Разве вы уже не пробовали? — Равнодушно сказал Далун Руозан, а его голос эхом пронесся сквозь камеру.

Дусун Мангпоче мгновенно затих.

— Вы пытались, мы пытались, и вы видели результаты. То, что кажется совпадением, на самом деле неизбежно. Не смотрите на него свысока. Он никогда не был одинок, и вы никогда не должны рассматривать его так, как будто он один. Мастер использования возможностей, способный использовать все доступные ему условия, чтобы сплести огромную сеть с ним в центре. Разве он не был тем, кто пригласил ту пару, которая победила и ранила вас? — Неторопливо сказал Далун Руозан. Хотя он все еще был в своей камере, у него возникло ощущение, что он может видеть и понимать все секреты.

Выражение лица ДуСуна Мангпоче становилось все темнее и темнее.

Он не хотел этого признавать, но его интуиция подсказывала ему, что все, что сказал Далун Руозан, было правдой.

— Война на юго-западе, битва в Лунси, битва на треугольном разрыве — после этих трех сражений мы утратили способность бросать вызов Великому Тану. Ничто не может изменить этот факт. Между тем, со смертью Черного Волка Ябгу Агуду Лана, западным туркам также не хватает силы, чтобы представлять какую-либо угрозу. Более того, за тысячи лет, сражаясь с Центральными Равнинами, турки ни разу не победили. Великий Тан — самая сильная династия на Центральных Равнинах, и мы можем больше не победить их в Западных Регионах.

Голос Далуна Руозана, казалось, исходил из глубины пустоты, и его глаза, казалось, видели сквозь все.

— Прямо сейчас, единственная возможность… прямо здесь!

ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан последовали за, казалось бы, волшебным пальцем Далуна Руозана, и он ткнул карту Таласа на полу камеры.

— … Во всем мире единственные люди, которые не сражались с династией Тан, — это арабы. Это будет наш единственный шанс, наш последний шанс! Таков вывод, полученный после изучения этой проблемы в этой камере в течение нескольких месяцев. Если даже арабы не смогут их остановить, то все Западные Регионы попадут в руки династии Тан, и никто не сможет сдвинуть их со своего места!

Тюрьма затихла. Ни Хуошу Хуйцан, ни ДуСун Мангпоче не произнесли ни слова, все еще ошеломленные словами Далуна Руозана. Никто не мог понять, какое психологическое путешествие Далун Руозан предпринял за последние несколько месяцев.

Даже Хуошу Хуйцан, многолетний коллега Далуна Руозана по королевской линии Нгари, испытал сильный шок, и впервые увидел внешность Далуна Руозана. Его глаза и осанка совершенно отличались от того, что он помнил, как будто перед ним стоял совершенно новый человек. Но, несмотря на все это, Хуошу Хуйцан знал, что Далун Руозан все еще был Далуном Руозаном.

Но Далун Руозан в камере уже смыл все свои пристрастия, став еще более умным, еще более ужасающим.

Смерть более двухсот тысяч воинов и ныне заброшенные степи королевской линии Нгари создала этого Далуна Руозана. Юноша в Цыси, вероятно, не знал, что, хотя он и победил на юго-западе, он также создал еще более страшного противника.

— Понял.

Через некоторое время голос ДуСуна Мангпоче эхом разнесся по тюрьме, и он, наконец, опустил голову. Это было проявлением уважения к Далуну Руозану, а также проявлением подчинения.

— Великий министр, будь спокоен. Начиная с этого момента, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь усилиям великого министра. Но у меня еще один последний вопрос… солдаты!

ДуСун Мангпоче задал важный вопрос. Несмотря на то, что все трое намеревались смыть свой позор и победить Великий Тан, восстановив репутацию Империи У-Цан, без солдат они не смогли бы ничего сделать. В конце концов, это была война, а не столкновение экспертов.

И сейчас им больше всего не хватало 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 861. Двecти тысяч бoевых лошадей!**

В войне на юго-западе почти все солдаты королевской линии Нгари были потеряны, и в треугольном промежутке солдат северного региона постигла та же участь. Там было два великих генерала и один мудрый министр, но ни у одного из них не было командующего солдатами. Это была действительно сложная проблема, которую нужно было решить.

— Вам не нужно беспокоиться об этом. Я уже все подготовил. — Равнодушно сказал Далун Руозан, очевидно, уже предсказав, что ДуСун Мангпоче поднимет эту тему. Пока он говорил, он посмотрел на Хуошу Хуйцана.

ДуСун Мангпоче внезапно обратился к Хуошу Хуйцану с пониманием. В этот период времени он держался так близко к Хуошу Хуйцану, что мог бы быть его тенью. Он знал все о приходе и уходе Хуошу Хуйцана, но он никогда не видел, чтобы тот встречал кого-либо, тем более брал солдат.

Но Дусун Мангпоче знал, что Далун Руозан не будет лгать.

— Мои глубочайшие извинения. Я не все вам рассказал.

Хуошу Хуйцан несколько минут молчал, в его глазах был намек на извинения.

— До того, как я пошел к Святому Храму Великой Снежной Горы, чтобы увидеться с вами, я уже выполнил приказы Великого Министра и пошел, чтобы увидеться с большим количеством людей, и одолжить солдат. Наш У-Цан уже трижды потерпел поражение и потерял много солдат, но по сути, мы ни разу не выиграли в наших битвах с Великим Таном, и даже Учебный Центр Чжанчжун был разрушен. Так же, как и мы, они хотят изменить нашу ситуацию, стремясь свергнуть Великий Тан и оживить наш У-Цан.

Когда Хуошу Хуйцан сказал это, он повернул в мрачный угол тюрьмы.

— Публично заявляю!

В тюрьме было тихо, но вдруг через несколько мгновений мускулистая фигура с саблей, перекинутой через пояс, с телом, источающем зловещую и кровавую ауру, вышла из тени.

— Великий генерал ДуСун, давно не виделись!

Увидев эту фигуру, тело ДуСуна Мангпоче содрогнулось от узнавания, и облегчение начало омывать его глаза.

......

Несколько дней спустя, ранним утром, кузница в западной части Города Стали была очищена от всех мастеров. Все источники света были прикрыты, и Ван Чун остался один в кузнице. Незаконченные мечи из Стали Вутц лежали вокруг него в маленьких стопках, на кучах горящих сосновых веток.

Эти будущие манящие и драгоценные мечи были черными и совершенно непривлекательными. Но Ван Чун прекрасно понимал, что скоро они замерцают холодным светом, а их поверхности покроются очаровательными завитками и линиями.

— Все готово! — Сказал Ван Чун, прочувствовав окружающую температуру и влажность. Для закалки мечей из Стали Вутц предъявлялись очень строгие требования. Ее нужно было совершать ранним утром, перед первым рассветным светом, в короткий момент, который Ван Чун должен был уловить. Более того, секрет ковки мечей из Стали Вутц был тайной, которую Ван Чун никогда не передавал другим, не только ради себя, но и для предотвращения распространения секрета среди арабов.

Таким образом, до сих пор, хотя Ван Чун научил первым нескольким шагам по ковке из Стали Вутц других мастеров, он продолжал лично выполнять последние и самые важные шаги.

Бузз!

С мыслью от Ван Чуна поток величественной Звездной Энергии вырвался из его тела, чтобы обернуть незаконченные мечи. Всплеск! Вода потекла повсюду, и раскаленные мечи были брошены в массивный металлический бассейн в центре кузницы.

Таз содержал охлаждающую жидкость, которую знал только Ван Чун. хиссs! Когда мечи были брошены, массивный бассейн начал выпускать густые облака пара.

Все шаги по ковке из Стали Вутц были чрезвычайно строгими, и в обычных условиях, над каждым мечом из Стали Вутц должен был работать свой кузнец. Но Ван Чун был другим. Как на западе, так и на востоке, за всю историю кузнечного дела, специалисты по военным искусствам редко участвовали в реальной работе по ковке мечей.

Это была просто экстравагантная трата ресурсов!

Благодаря своему мощному совершенствованию и пониманию температуры, влажности и этапов процесса ковки, Ван Чун был единственным человеком, способным выковать несколько сотен мечей из Стали Вутц за один раз.

Время медленно проходило, и все меньше и меньше пара начинало подниматься с поверхности металлического бассейна. В заключение…

Всплеск!

Волны воды захлестнули, и Ван Чун использовал свою огромную звездную энергию, чтобы вытащить мечи из воды. Под тусклым солнечным светом почти пятьсот мечей засверкали, как чешуя стаи рыб, плавающих и крутящихся в воздухе, сияющих серебристым светом.

Просто взглянув на этот резкий свет, можно было почувствовать, как режет глаза, и даже солнечный свет, казалось, разрезан надвое.

Любой, кто видел это зрелище, был поражен этой красотой!

Мечи из Стали Вутц!

Под контролем Ван Чуна эти почти пятьсот драгоценных мечей из Стали Вутц были наконец-то закончены. Он был единственным человеком в мире, способным на такой подвиг.

— Успех!

Ван Чун расслабился, и когда он посмотрел на простые и чрезвычайно острые мечи из Стали Вутц, неописуемая радость наполнила его сердце.

Величайший недостаток кавалерии Ушан медленно уходил. Никто не сомневался в силе этой кавалерии, но без соответствующего оружия они никогда не смогли бы использовать всю свою силу, и этот факт сильно вредил Ван Чуну. Тем не менее, вопрос Стали Вутц не может быть спешным.

Это была не руда, которую можно найти где-либо на Центральных Равнинах. И даже в ее месте происхождения, в горах Хайдарабада, производство руды было крайне низким. Добывать ее было крайне сложно, а запасы были скудны. Если бы не основание, которое Ван Чун создал на раннем этапе, и страх синдхов, что они потеряют крупного клиента, такого как Ван Чун, из-за дорог, перекрытых арабами, для Ван Чуна было бы в принципе невозможно заполучить эти шесть тысяч цзинь Хайдарабадской руды.

С помощью этих мечей из Стали Вутц мы наконец можем бороться с мамлюками Аббасидского халифата. Даже тот факт, что у нас меньше солдат, уже не будет иметь такого значения! — Сказал себе Ван Чун, схватив в воздухе один из мечей из Стали Вутц.

— Сюй Кейи, входи. Эти мечи из Стали Вутц можно раздать нашим братьям. — Сказал Ван Чун, даже не поднимая головы. Свист! Пока он еще говорил, аккуратно положил мечи из Стали Вутц на землю. Сделав это, Ван Чун повернулся и покинул кузницу. Только одна партия оружия из Стали Вутц могла производиться каждый день, и даже Ван Чун ничего не мог бы сделать, если бы упустил этот шанс.

— Да, лорд маркиз!

Сю Кейи открыл шторы и быстро вошел.

«Поздравляем пользователя! Пользователь вознагражден 2000 очков Энергии Судьбы!»

В этот момент в его голове прозвучал знакомый голос Камня Судьбы, застигнув Ван Чуна таким удивленным, что он сразу же перестал ходить.

Что тут происходит? Почему я был внезапно награжден очками Энергии Судьбы?

Это был не первый раз, когда Ван Чун выковывал мечи из Стали Вутц, и ничего подобного раньше не было. Но Ван Чун быстро понял, что он был неправ, и что награда Камня Судьбы не имеет ничего общего с мечами из Стали Вутц.

Игого!

До того, как Ван Чун полностью покинул кузницу, яростно ржущие лошади пронеслись через Город Стали, тысячи и тысячи. Румбл! Город Стали начал дрожать: десятки тысяч боевых лошадей быстро окружили город.

— Это…

Не раздумывая, Ван Чун немедленно выскочил из комнаты.

За воротами собралась огромная толпа, многие из ремесленников были привлечены шумом. Когда Ван Чун вышел сам, он увидел бесчисленных боевых лошадей, все они были отличного качества и ржали. Это было огромное море лошадей, по приблизительным подсчетам, числом как минимум сто тысяч.

— Хахаха, лорд Маркиз, я вернулся!

Нахальный смех неожиданно привлек внимание Ван Чуна. Хулайэг, ехавший впереди стаи, радостно махал руками Ван Чуну.

Несмотря на то, что за городом было так много людей, Хулайэг сразу же увидел Ван Чуна в толпе.

Тыгыдык!

Хулайэг быстро вскочил, и, через десять с небольшим чжан его конь совершил прыжок, который привел его к устойчивой посадке рядом с Ван Чуном.

— Лорд Маркиз, я выполнил свою миссию и привез боевых лошадей!

Хулайэг хихикнул, комично поклонившись, с льстивым выражением лица.

— Всего двести тысяч боевых лошадей, все доставлены. Я слышал, что лорд Маркиз готов отправиться в Анси, так что эти боевые лошади, вероятно, будут полезны. И верно. Западные турки хотели дать вам только лошадей и меринов, но я тайно заменил некоторых из них. Здесь десять тысяч кобыл и десять тысяч жеребцов. В будущем лорд Маркиз сможет создать свое собственное стадо.

— Неплохо!

Глаза Ван Чуна просветлели от восторга, и он похлопал Хулайэга по плечу.

— На этот раз вы действительно оказали отличную услугу!

Как Центральные Равнины наложили строгое эмбарго на экспорт соли и железа восточным и западным туркам, тюркские каганаты наложили жесткие ограничения на торговлю боевыми лошадьми. Несмотря на то, что все еще были сделки с боевыми лошадьми, кобылами и высококачественными жеребцами было запрещено торговать, и все племена уважали этот закон.

Если Хулайэгу действительно удалось получить для Ван Чуна по десять тысяч штук высококачественных кобыл и жеребцов, то он действительно мог бы создать пастбище и разводить свое собственное стадо.

Это было не срочное дело, но это был проект, который Ван Чун должен был начать в один прекрасный день. Более того, земля, которую он занимал в северо-восточном углу Тибетского Плато, была идеальным пастбищем для разведения лошадей.

— Сюй Кейи, собери несколько человек, чтобы заняться этими лошадьми. Оставь нам тех, которые нужны, а затем сообщи Императорскому Двору, чтобы те взяли все остальное. Хулайэг, пойдем! Сегодня я устрою праздник, чтобы каждый мог отпраздновать твои достижения.

— Большое спасибо, Лорд Маркиз!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 862. Cудебная диcкуссия, pешение! (I)**

Получив две сотни тысяч боевыx лошадей, доставленных в Город Стали, Ван Чун выполнил свою часть сделки и отправил Тюркского Четвертого Принца домой. Между тем он также вывел трехтысячную конницу из тюркской степи. Этим Ван Чун закончил самый большой выкуп Принца в истории Западных Регионов.

......

— Хулайэг, как ты это сделал? Двести тысяч! Это не мало. Даже если бы все на этом мальчике было сделано из золота, он все равно не стоил бы так много!

— Правильно! Когда он услышал, что приближается так много боевых лошадей, даже лорд Маркиз был ошеломлен. Позвольте мне сказать вам, я был с лордом Маркизом на войне на юго-западе, и даже в самые напряженные и мрачные моменты этой войны, Лорд Маркиз ни разу не сморщил лоб.

— Это еще не все! Все знают о леди Сюй. Все, что она делает, обрабатывается осторожно и методично, и она управляет бесчисленными ресурсами, астрономическим числом! Но даже леди Сюй была ошеломлена, когда услышала эту новость.

Город Стали был ярко освещен, и все охранники и кавалеристы Ушана, с которыми дружил Хулайэг, собрались вокруг стола. Один из них, тюремный охранник, задал вопрос, на который весь Город Стали хотел знать ответ.

— Хехех, я не скажу. Это мой маленький секрет.

Хулайэг отрыгнул и улыбнулся, держа всю толпу в напряжении.

— Хулайэг, не ломайся. Мы все здесь братья, так что ты можешь сказать нам. — Канючил другой охранник.

— Это не сработает. Если продавец раскрывает свои секреты, как он может вести бизнес? Просто продолжайте гадать! — Самодовольно заявил Хулайэг.

Вид самодовольного лица Хулайэга заставил всех этих людей в ярости сжать зубы. Обмениваясь взглядами, все они быстро согласились с идеей.

— Давай, давай, подходи! За твои усилия, Хулайэг, твои братья поднимают этот бокал!

— Что ж, я тоже выпью за вас тост. Я не подчиняюсь никому из моих братьев, кроме вас. В конце концов, вы оказали отличную услугу.

— Это верно! Все, тост за Хулайэга!

Вся толпа обменялась тостами с Хулайэгом, выпивая чашку, в то время как он также выпил одну. В обильном настроении Хулайэг принял все тосты, выпивая чашку за чашкой. Постепенно разум Хулайэга затуманился, и он икнул, его лицо покраснело, и он впал в пьяное оцепенение.

— Позвольте мне сказать вам! Нет ничего, что я не мог бы сделать среди западных турок. Что касается Четвертого Принца, я должен был давать взятки как высокие, так и низкие. Среди западных турок я в основном всемогущий, способный вызывать ветер и призывать дождь.

— Ты? Как это могло быть? Ты, должно быть, преувеличиваешь! — Тюремный охранник немедленно отреагировал с «недоверием» на лице.

— Что ты сказал?!

Не в силах просечь эту провокацию, Хулайэг выпрямил шею, и его глаза открылись.

— Это потому, что никто из вас не понимает. Позвольте мне сказать вам, не обманывайте себя героической атмосферой вокруг Ишбары Кагана. По правде говоря, его уши довольно нежны. Мне просто нужно было дать несколько взяток наложницам в гареме Ишбары Кагана, особенно Хатун, матери Четвертого Принца, и с этим было покончено. Просто подумайте об этом. Независимо от того, насколько грозным является Ишбара Каган, как кто-нибудь может вынести толпу женщин, которые нудят ему в уши целый день?

— Оооо!

Толпа мгновенно все поняла. Они думали, что Хулайэг был неким блестящим гением, но он действительно положился на женщин. Это полностью отличалось от того, что они себе представляли, и с разгаданной загадкой они сразу потеряли интерес и начали расходиться.

— Хейхейхей, куда вы все идете? Я еще не закончил! — Закричал Хулайэг им вслед.

......

В дальнем дворе западно-тюркского кагана, на горе Санми…

С прибытием Четвертого Принца и воссоединением с Хатун в глубине горы, этот инцидент пришел к идеальному завершению.

Однако с отсутствием этих двухсот тысяч боевых лошадей степь между этим районом и Цыси стала намного более пустой, оставляя при виде ее только чувство разочарования. Но это была воля уважаемого Черноводного Шамана, воля богов, поэтому никто не осмеливался возражать.

Мало кто знал, что глубоко ночью, когда над степью сияли звезды, две фигуры сидели бок о бок в шатре Кагана. Внутри не было никаких огней, и они выглядывали наружу, казалось, чтобы смотреть сквозь палатку и в бесконечность за ее пределами.

— Преподобный священник, почему вы заставили меня согласиться на просьбу Хулайэга о двухсот тысячах боевых лошадей?

Вокруг палатки никого не было в радиусе нескольких десятков чжан, и Ишбара Хаган наконец нарушил тишину. Если бы Хулайэг услышал эти слова, его душа, несомненно, покинула бы его тело, и все его опьянение мгновенно рассеялось. У него сложилось впечатление, что Ишбара Каган согласился только из-за давления со стороны его гарема. Он вовсе не знал, что правда была совершенно другой.

Ишбара Каган согласился только потому, что этого хотел Шаман Черной Воды.

— Ха-ха, Каган не думал, что торговец лошадьми очень интересен?

Голос темноволосого шамана раздался из темноты с вызывающим мысль тоном.

— Интересен?

Ишбара Каган нахмурился. Когда он вспомнил пухлую и довольно смешную внешность Хулайэга, он был смущен.

— Просто клоун, незначительный персонаж. Если ты не хочешь держать его рядом, я могу убить его, когда захочу.

— Незначительный персонаж? — Черноводный шаман покачал головой. — Каган неправ. Мог ли незначительный персонаж спасти Четвертого Принца?

— Это…

Ишбара Каган был на мгновение озадачен словами шамана. Теперь, когда он подумал об этом, он понял, что до появления Хулайэга они не продвинулись в своих переговорах с Таном в Городе Стали, и другая сторона отказывалась участвовать в каких-либо дискуссиях. Если бы это был кто-то другой, он отправил бы туда свою армию, но этот юноша в Городе Стали не был проблемой, с которой могли бы справиться солдаты.

Смерть Агуду Лана была достаточным доказательством этого.

Это было патовой ситуацией, но, когда прибыл Хулайэг, Четвертого Принца действительно вернули. Ишбара Каган никогда не мог бы предсказать этого.

— Незначительные персонажи имеют свое собственное использование. Разве мало того, что этот незначительный человек смог спасти Четвертого Принца из Города Стали, сделать то, что мы не смогли сделать? Кроме того, это всего лишь дополнительные сто тысяч боевых лошадей. — Потери Кагана ограничены, и лошади в степи быстро родят еще. Однако с таким маленьким торговцем лошадей, как Хулайэг, у Кагана теперь есть другой канал связи с Великим Таном… В будущем, кто знает, для чего можно будет использовать этот канал? — Глубокомысленно сказал Черноводный Шаман.

Ишбара Каган задумчиво опустил голову, но все еще не мог сдержать долгий вздох.

— Но мы все еще немного огорчены…

— Если Каган огорчен, решение очень простое. Просто подождите немного.

Черноводный Шаман улыбнулся, а его черные глаза заблестели глубоким светом в темноте.

— Рапорт!

В этот момент из палатки донесся голос одного из доверенных волчьих стражей Ишбара Кагана.

— Великий генерал Дуву Сили прислал отчет. Он уже успокоил восстание племени хуайанеров и победил армию восточных турок, которая поддерживала мятежников хуайанеров. Кроме того, он также одержал победу над силами армии протекторатов Бейтина, которые планировали использовать эту возможность, чтобы организовать штурм на севере. Завтра к полудню он должен прибыть на гору Санми, чтобы дать полный отчет!

Все тело Ишбара Кагана затряслось от этих слов, и он невольно повернулся к шаману Черной Воды.

Черноводный Шаман молча улыбнулся.

......

Время продолжало медленно течь, и в то время как Ван Чун продолжал готовиться к битве при Таласе, весь регион Цыси погрузился в период покоя и тишины. Тем временем безмятежный императорский двор постепенно становился все более напряженным.

Во дворце Тайцзи чиновник стал страстно просить:

— Мы не можем больше задерживаться! Запросы на подкрепление поступают как снежинки. Мы получили более тридцати таких писем, и Великий Генерал Гао Сяньчжи все еще находится в осаде Таласа. Императорский двор должен послать солдат как можно быстрее!

— Это всего лишь незначительный конфликт. Великий генерал Гао Сяньчжи до сих пор не побежден, так почему вы так волнуетесь, Чэнь Хан? Как вы думаете, наш великолепный Великий Тан не может победить пустяковую Аравию?

— Разве Когурё тоже не маленькая страна? Суи проявили силу всей страны, но разве они не потерпели там поражения? Великий генерал Чжан Шоугуй был непобедим в каждом сражении, но смог ли он продвинуться дальше? — Можно ли измерить силу солдат по размеру их стран? Великий генерал Гао Сяньчжи искусен в быстрых битвах, но о затяжных мы все еще ничего не слышали от него. Если что-то случится, возьмете ли вы ответственность на себя?

— Смешно! Разве месяц без новостей означает поражение? Если бы Великий Генерал действительно проиграл, эта новость уже достигла бы Императорского Двора. Разве вы не понимаете что-то столь простое?

— Анси, Цыси и Лунси тесно связаны друг с другом. Если Анси будет потерян, Цыси тоже будет потерян, а если Цыси будет потерян, Лунси будет угрожать захват, и после этого безопасность самой столицы будет в опасности. Если арабы, тибетцы и турки смогут пробиться через Цыси и Лунси и угрожать столице, это будет позором для всего Великого Тана, и все вы, кто так яростно выступает против этого понятия, будут государственными преступниками! Я хотел бы видеть, как вы будете действовать, когда придет время!

Яростные ссоры эхом разносились по двору.

Вначале инцидент в Таласе не вызвал особой суеты. Все считали, что человек способностей Гао Сяньчжи может легко отправить арабов. В конце концов, они знали о подвигах Гао Сяньчжи. Это был бог войны Анси, который не проигрывал ни разу за время своего пребывания в должности. Но реальность развивалась в прямо противоположном направлении.

Срочные просьбы о помощи от Анси становились все более неотложными, и, хотя тридцать тысяч элитных солдат Великого Тана Гао Сяньчжи были вооружены до зубов, они все еще не вырвались из Таласа. Если бы это был какой-то незначительный пограничный конфликт, они могли бы проигнорировать проблему, но на самом деле, это был не тот случай. Анси был барьером для Цыси, Цыси был барьером для Лунси, а Лунси был барьером для столицы.

По общему признанию, одна из причин, по которой Великий Тан расширил Анси до Четырех гарнизонов, заключалась в том, что он хотел открыть границу и показать силу Великого Тана. Но вторая причина заключалась в том, что он должен был защитить Лунси и столицу, защитить Императора Мудреца!

За все эти годы только из-за двухслойного барьера Анси и Цыси, Лунси и столица были защищены от каких-либо серьезных инцидентов. Но если Анси погибнет, никто из этих чиновников даже не хотел представить, что будет дальше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 863. Двopцовая дискуссия, решение! (II)**

— Тревожный паникер! Четыре гарнизона Анси составляют небольшую территорию на границе, а Талас сам по себе является городом за пределами границы, на большом расстоянии от столицы. B будущем мы должны излить всю мощь страны, чтобы укрепить Анси, когда он кричит «чрезвычайная ситуация»? Западные Регионы лежат за пределами цивилизации, и там не живет даже половина Танцев. Нужно ли нам тратить наши ресурсы и истощать силу Великого Тана ради нескольких простых иностранцев?

Среди всех этих аргументов чиновник Ян Лу больше не мог сдерживать себя.

Ян Лу был имперским цензором и типичным гражданским чиновником. Гражданские чиновники всегда были решительно настроены против войны, и среди множества голосов при дворе, выступавших против отправки подкрепления в Анси, Ян Лу был одним из самых громких.

Титулованный генерал шагнул вперед, его лицо кипело от ярости.

— Военные вопросы имеют жизненно важное значение для государства. Один Имперский Великий Генерал и тридцать тысяч лучших солдат империи осаждены в Таласе. Должны ли мы просто стоять в стороне, когда эти люди умирают, и относиться к этому как к вопросу малой заботы? Тогда, когда все другие пограничные генералы обратятся за помощью, мы тоже можем их игнорировать? А когда простые люди столкнутся с несчастьями и катастрофами, кто из вас возьмет на себя ответственность?!

Королю Суну не нужно было шагать вперед в отношении Таласа, так как при дворе не было небольшого количества ястребиных голосов.

Будь то в Суй, Тане или в любой другой династии, конфликт между гражданскими и военными чиновниками никогда не прекращался. Инцидент в Таласе только усугубил этот разрыв.

— Важнейшим моментом здесь является то, что война на юго-западе только что завершилась, и все протектораты все еще восстанавливаются. Где бы мы получили подкрепление в такой короткий срок? Императорский Двор всегда отдавал предпочтение размещению своих солдат на границе, а в столице и остальной части внутренних районов просто нет солдат. Что произойдет, если мы переведем солдат из других протекторатов и произойдет какой-то другой инцидент? В нынешней ситуации мы не хотим помогать Анси, но у нас просто нет солдат для отправки!

Один из чиновников, который молчал во время дебатов, больше не мог продолжать наблюдать и наконец высказал свое мнение. Но в тот момент, когда он говорил, другой голос ответил.

— Ван Чун Протектората Цыси!

Этот голос был мягким и робким, явно обеспокоенным тем, что он может привлечь слишком много внимания. Но в тот момент, когда он заговорил, весь двор замолчал. Даже Ян Лу и более нейтральные чиновники потеряли дар речи.

Протектораты Лунси, Бейтин, Андун и Аннан только что пережили битвы, в результате которых у них не было солдат, что заставляло их лишь пассивно защищаться и не атаковать. У этих четырех областей были места, которые должны были защищать их солдаты, против врагов. Этих солдат действительно нельзя было забрать и отправить через горы Цун сражаться с арабами.

Но в протекторате Цыси Ван Чуна было по-другому.

Протекторат Цыси всегда служил резервом для Анси, а Ван Чун был временным Генеральным Защитником Цыси. Из всех генералов-защитников, Ван Чун был, вероятно, единственным, кто мог пойти на помощь Анси. Тем не менее, Цыси традиционно подвергался угрозе со стороны У-Цана и западных турок, и на протяжении всей своей истории он всегда находился в состоянии пассивной защиты, редко мог участвовать в наступлении, гораздо реже укреплять Анси.

Но так уж случилось, что Ван Чун начал атаки, направленные против У-Цана и западных турок. Битва у треугольного разрыва устранила угрозу У-Цана на западе, а битва в Оружейной палате Цыси устранила угрозу Западно-Тюркского каганата на востоке.

Протекторат Цыси в настоящее время находился в состоянии беспрецедентной безопасности. Не было армий, угрожающих ему.

И как командир протектората Цыси, временный генеральный защитник, Ван Чун уже доказал свои способности в войне на юго-западе и в двух сражениях при Цыси. В частном порядке многие уже называли его Восьмым Великим Генералом Империи. Не было никаких сомнений в его силе, и он был полностью способен справиться.

Не было никого более подходящего, чем Ван Чун и армия протектората Цыси, для усиления Анси и снятия осады Таласа, и такая операция не окажет большого влияния на остальную часть империи.

— Это…

Даже яростные антивоенные голуби, такие как Ян Лу и другие гражданские чиновники, задумались об этом.

Взрыв!

Нефритовая печать была проставлена на официальном документе Бюро Военного Персонала. После более чем месяца дебатов, гражданские и военные чиновники Великого Тана достигли соглашения с беспрецедентной скоростью.

— Генералу-защитнику Цыси Ван Чуну приказано возглавить свою армию, чтобы укрепить Талас! Все необходимое оружие, припасы и солдаты должны быть немедленно переданы Императорским Двором. Шести бюро приказывают всемерно сотрудничать!

В сумерках в воздух взлетел почтовый голубь, летящий в направлении Цыси.

В этот момент весь Великий Тан смотрел на Цыси и на Ван Чуна. Можно ли спасти Гао Сяньчжи и его армию протекторатов Анси — все зависело от него!

......

Эти взгляды прошли огромное расстояние, и собрались вокруг Города Стали Ушана.

Взрыв!

Раздался металлический грохот металла, и бесчисленные печи по всему Городу Стали начали извергать густые клубы дыма. Если смотреть с неба вниз, то можно увидеть бесчисленных мастеров, работающих в Городе Стали, как крошечные муравьи. Между тем, за пределами города тысячи солдат разделились на две стороны и «нападали» друг на друга.

Эти солдаты не принадлежали к Великому Тану, но были наемниками Западных Регионов, с характерными ястребиными носами и глубокими глазами. После истребления саков и вербовки Гангке, Ван Чун использовал оставшийся импульс, чтобы пролить серебро на Западные Регионы. Используя свое огромное богатство и репутацию Великого Тана, Ван Чун завербовал множество наемников.

По меньшей мере, сорок тысяч наемников из западных регионов собрались под знаменем Ван Чуна и в настоящее время тренировались за пределами Города Стали. Эти наемники никогда не проходили каких-либо строгих тренировок, и поэтому во время битвы они имели тенденцию просто атаковать, не обращая внимания ни на какие команды. Это было не то, чего требовал Ван Чун. Арабы не были обычными противниками, и толпа наемников была бы не очень полезна против них.

Таким образом, Ван Чун собрал их возле Города Стали и попросил Ли Сие и Сю Кейи обучить их. Даже простые тренировки и построение в формирование оказали бы огромное влияние на этих наемников, что позволило бы им представлять угрозу для арабов в Таласе.

На западном фланге Города Стали, на массивной тренировочной площадке, выстроились большие баллисты. Пять человек собрались за каждой баллистой, постоянно заряжая, целясь, калибруя, а затем стреляя. БумБумБумБум! Был выпущен плотный залп баллистических болтов, ударяя по металлическим целям с другой стороны.

Металлические цели толще, чем палец, были вырублены, как сорняки, перед лицом этого огня из баллист.

Бум бум бум!

Таким образомвсе шло за раунд за раундом, партия за партией, каждая команда переключалась на новую после повторения этого процесса сто раз. Во время этого тренинга каждый участник работал с полной сосредоточенностью и серьезностью. С невероятной скоростью Ван Чун реализовывал свой план «команды баллисты».

В обычных обстоятельствах было бы невозможно завершить этот план за короткое время, но огромное количество баллистических болтов в Оружейной палате Цыси было большим благом для замыслов Ван Чуна.

Дальше в степи гремели копыта, ржали лошади, создавая громкий грохот. Ли Сие уже вернулся со своей двухтысячной кавалерией Ушана, как и Чэн Саньюань и его три тысячи. Обе группы были реформированы и в настоящее время проходили тяжелую подготовку в Городе Стали.

Теперь они изучали совершенно новое образование. Битва за Талас была неминуемой, и все они знали, что столкнутся с противником, с которым не мог справиться даже Бог Войны Западных регионов Гао Сяньчжи, поэтому им нужна была еще более мощное формирование, чтобы одержать победу.

В центре Города Стали, в здании, построенном в классическом стиле, красивый молодой человек с прямыми бровями и яркими глазами сидел у окна, молча просматривая книгу, источая при этом элегантную и сложную ауру.

Тип тип! Птица залетела в окно и приземлилась на стол Ван Чуна.

— Мм?

Ван Чун посмотрел на голубя, его глаза замерцали, и он подсознательно протянул руку и убрал письмо, привязанное к его ноге. Когда он взглянул на содержимое, выражение его лица внезапно изменилось, и в его глазах появилась улыбка.

— Наконец-то!

Ван Чун отложил книгу, улыбка распространилась от его глаз к губам. После долгих и трудных дебатов Императорский Двор, наконец, принял решение и наделил его правом призывать солдат.

Это было именно то, чего ждал Ван Чун.

Ван Чун никогда не надеялся, что Императорский Двор будет думать так же, как он, и поймет значение, которое эта война имела для Великого Тана. Но если он сможет достать этот военный указ, все будет иначе. По крайней мере, теперь он мог действовать свободно от любых оков.

— Скорость имеет первостепенное значение в войне. У меня не так много времени, но этого должно быть достаточно для того, чтобы сделать то, что мне нужно. — Сказал себе Ван Чун, глядя на указ из Бюро Военного Персонала в своей руке.

Власть, предоставленная ему Бюро Военного Персонала, была огромной. Все, что нужно Ван Чуну, будь то солдаты, деньги или ресурсы, будет доступно по его просьбе. Ни один Генеральный Защитник или Великий Генерал никогда не получали такого обращения. Однако Ван Чун понимал, что эта власть на самом деле очень ограничена. То, что Императорский Двор даже наделил этой властью, показало, что он фактически не мог оказать ему большую помощь.

Императорский Двор на самом деле надеялся, что он справится с этим кризисом самостоятельно и никогда не предоставит ему огромную армию солдат.

Ван Чун поднял кисть и начал писать ответ в императорский двор.

— Этот непритязательный субъект Ван Чун получил приказ, но у этого непритязательного субъекта есть несколько условий, на которые, как он надеется, Императорский Двор может согласиться…

Написав несколько строк, он остановился и задумался, после чего добавил имена своего отца и старшего брата. После нескольких последовательных войн Великому Тану не хватало солдат в период восстановления. Даже великий генерал Большой Медведицы Гешу Хан вынужден был взять лошадей у Ван Чуна! Поэтому можно было легко представить, что другие пограничные протектораты тоже, вероятно, не очень хорошо себя чувствовали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 864. Поcлeдний Шаг, прибывает Mетеоритный Металл!**

Учитывая тот факт, что Ли Чжэньи и его сорок тысяч человек подкрепления попали в засаду тибетцев, что привело к гибели солдат, которыx Великому Тану едва удалось наскрести изнутри, Императорский двор был крайне ограничен в количестве солдат, которых он мог отправить.

В этот момент Ван Чун очень естественно думал о своем отце и старшем брате.

Вместе у отца и старшего брата должно быть около двадцати тысяч солдат. Хотя они пехота, они очень опытные элитные воины, закаленные кровью и огнем, и исключительные в защите. В войне против арабов они должны быть очень полезны. Но этого все еще недостаточно. Этого все еще недостаточно, чтобы сражаться с солдатами Аббасидского Халифата.

Ван Чун начал вспоминать информацию о битве при Таласе из своей прошлой жизни. В этой битве между Гао Сяньчжи и Абу Муслимом арабы собрали армию не менее чем из трехсот тысяч солдат, а арабы были еще более жестокими и отвратительными, чем тибетцы. Солдат Цыси будет далеко недостаточно, чтобы справиться с ними.

Вспомогательные внутренние солдаты, которые никогда не испытывали никакой войны, будут бесполезны. Привлечение новобранцев, подобных им, будет равнозначно отправке их на смерть. Солдаты Великого Тана сосредоточены в пограничных протекторатах. У Чжан Шоугуи и меня были конфликты, поэтому он определенно не помог бы мне, и, кроме того, Ючжоу действительно слишком далеко, чтобы перебрасывать из него солдат. В Бейтине, даже если Ань Сишун мог бы помочь мне, он определенно не станет этого делать. Что касается Лунси… У Гешу Хана не хватает солдат даже для себя, поэтому надеяться, что он сможет мне помочь, просто нереально.

В настоящее время единственное место, где я могу получить солдат, это протекторат Аннана. Я уже победил Королевскую Родословную Нгари, и Мэнше Чжао уже покорился Великому Тану. В настоящее время протекторату Аннана ничто не угрожает.

Ван Чун подумал несколько минут, прежде чем добавить название протектората Аннан. За этот короткий промежуток времени это было все, о чем он мог подумать.

Он определенно нуждался в солдатах, но что касается оружия и еды, у него была Оружейная Палата Цыси и гибридный рис из Цзяочжи, так что не было необходимости беспокоить Императорский Двор этим. Однако больше всего ему было нужно золото. Война была борьбой за богатство, а золото было ресурсом, который потреблялся больше всего. Более того, имея больше золота, Ван Чун мог набрать больше наемников, что в то время было наиболее практичным решением проблем Ван Чуна.

Ван Чун добавил несколько имен, и, закончив, встал. Как раз, когда он собирался вставить письмо в бамбуковую трубку, он услышал громовые возгласы снаружи Города Стали.

— Ван Чун, быстро иди сюда! Прибыл твой второй брат Ван Бей! — Послышался голос Сюй Цицинь, доносящийся из дальних городских стен.

— Чего?!

При этих словах тело Ван Чуна задрожало, и он не смел поверить своим ушам. Свист! Отложив письмо, Ван Чун выпрыгнул в окно.

Через несколько мгновений он прибежал к воротам. Его ожидало море людей, просто несметное количество, устремившихся к Ушану вдоль цементной дороги. У всех этих людей были дикие и злые лица, и они были одеты в различную одежду. Это были не солдаты, а бандиты и разбойники! Не говоря уже о ком-то еще, даже Ван Чун был ошеломлен этим зрелищем.

Но он быстро заметил отчужденную фигуру во главе этих бандитов.

— Второй брат!

Ван Чун радостно бросился вперед, и два брата обнялись.

— Маленький брат, я здесь. — Спокойно сказал Ван Бэй, и выражение его лица было холодным и бесстрастным, и все же в его обычно нервирующих глазах можно было увидеть крошечный кусочек тепла.

Второй брат Ван Чуна Ван Бэй подавил свой синдром берсерка, вышел из имперской тюрьмы и даже взял под свое командование множество бандитов и разбойников по дороге в Ушан, добавив к армии Ван Чуна от восьми до девяти тысяч солдат. Никто этого не ожидал, и все в Городе Стали были в восторге от новостей.

Прибытие Ван Бэя было как спусковой крючок, и вскоре после этого бесчисленные солдаты начали прибывать со всех сторон. Сначала это были люди из «Отражающего клинка»: Су Ханьшань, Сунь Чжимин, Фан Сюаньлин, Сюй Ган, Чэнь Буран, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы… все они пришли.

Эти будущие «общие звезды» Усадьбы Отклоняющих Клинков были отправлены Ван Чуном на юго-запад, в Бэйтин и в другие районы, где они должны были пройти обучение. После закалки в битве каждый из них сильно повзрослел.

Запросы Ван Чуна были быстро удовлетворены, и его отец Ван Янь и старший брат Ван Фу немедленно отправились в протекторат Цыси. Ван Чун заранее подготовил много военных экипажей, чтобы их двадцать тысяч солдат могли прибыть как можно быстрее.

Генеральный защитник Аннана Сяньюй Чжунтун также получил запрос Ван Чуна. В благодарность за прошлые действия Ван Чуна, он отобрал восемь тысяч элитных солдат и отправил их в Ушан.

Из них четыре тысячи были элитными кавалеристами. Если бы не особые стандарты, требуемые от протекторатов, Сяньюй Чжунтун послал бы Ван Чуну еще больше солдат.

Между Сяньюй Чжунтуном и Ван Чуном была дружба, которая была выкована кровью и огнем, закалена в борьбе за жизнь.

Кроме того, несмотря на то, что Императорскому Двору не хватало войск, ему все же удалось собрать еще десять тысяч солдат, которые сопровождали отца и старшего брата Ван Чуна, а также солдат из армии протектората Аннана. Но самая большая помощь, которую императорский двор мог оказать Ван Чуну, была в деньгах.

Всего Ван Чуну было выделено десять миллионов золотых монет, и пять миллионов — золотыми сертификатами юаня 1. — Этих денег было достаточно, чтобы Ван Чун нанял большое количество наемников.

Со временем все больше и больше солдат прибывали в Город Стали каждый день, и Ван Чун делал все возможное для победы в гонке со временем. Каждый день бесчисленные почтовые голуби и скальные орлы отправлялись в Талас для наблюдения за ситуацией. В то же время, Ван Чун использовал десять миллионов золотых таэлей, которые ему дали, для массового набора наемников и укрепления своих сил.

Он даже использовал часть золота, чтобы набрать двенадцать тысяч регулярных солдат из Большого и Малого Балура.

Теперь мне не хватает только Метеорного Металла!

В резиденции Ван Чуна в Городе Стали Ван Чун посмотрел в окно на цветы сливы на грани цветения и мысленно вздохнул. Он сделал все возможное, чтобы подготовить армию протектората Цыси. Солдаты, деньги, припасы, оружие из Стали Вутц… он сделал все, что в его силах!

Но глубоко в своем сердце он все еще чувствовал глубокое сожаление: Метеорный Металл.

Несмотря на то, что у него было так много воспоминаний из его прошлой жизни, некоторые вещи все еще оставались вне его контроля, и Метеорный Металл был одной из них. Его двоюродный брат долго искал на островах Метеорный Металл, и уже должен был вернуться, но о нем до сих пор не было никаких известий.

Интересно, как он сейчас? — Тихо сказал себе Ван Чун.

Но Ван Чун понятия не имел, что к берегам Большого Тана у Восточного Моря прибывает флот беспрецедентных размеров.

— С дороги, с дороги! Флот собирается войти в гавань!

— Небеса, какая семья владеет этим флотом? Как эти корабли могут сидеть так низко в воде? Сколько всего на них товаров?

— Разве ты не видишь? Ты даже не узнаешь флаг столичного клана Ван? Ты, должно быть, новичок!

— Ах! Молодой Маркиз…

Все рабочие на пристани были ошеломлены и отступили, глядя на эти огромные корабли.

Хлопок!

Тем временем, когда первый корабль приблизился к берегу, с палубы была сброшена длинная веревочная лестница, и по ней стали спускаться загорелые моряки. Вернувшись в знакомый мир Центральных Равнин, они раскинули руки и от души рассмеялись.

— Я наконец вернулся!

После того, как эти моряки спустились, шестерни повернулись, и длинная стальная доска была поднята высоко над палубой, а затем опустилась вниз. После нескольких минут тишины в конце этого стального моста появилась тонкая, но энергичная фигура.

Человек был одет в рваную шелковую одежду, его аура по-прежнему напоминала наследника из благородного рода. Долгое путешествие по морю сделало его кожу загорелой, и его лицо казалось ожесточенным от многих испытаний и штормов. Но его глаза сияли беспрецедентной резкостью, энергией и достоинством.

— Спустя более полугода я наконец вернулся на Центральные Равнины…

Ван Лян стоял в конце деревянного моста. Его руки были спрятаны за спиной, а его волосы были подбиты морскими ветрами. Он испускал ауру самообладания и уравновешенности старого моряка с многолетним опытом работы на море. Было бы очень трудно поверить, что он действительно был молодым человеком двадцати одного года отроду.

— Весь клан Ван делит славу и потери как единое целое. Кузен, я надеюсь, что я не задержал тебя.

Закаливание жизнью, испытания океана и испытания жизни и смерти давным-давно заставили Ван Ляна понять многие Принципы, которые он не смог понять в юности. Позволили ему понять истинную сущность огромного бегемота, подобного клану Ван. У великих кланов были обязанности великих кланов, и у каждого члена клана были свои обязанности. Все они были необходимы, чтобы это чудовище работало, и неудача привела бы к его разрушению и падению.

В клане Ван наконечником копья в настоящее время был Ван Чун. Он был самым ослепительным человеком в этом поколении клана Ван, решающим фактором в поддержании славы клана Ван, которого никто не мог заменить. Сам Ван Лян был концом копья, ручкой. Но даже если у каждого человека было разное использование, все они были необходимы.

Ван Лян не понимал военных дел и не понимал планов и чаяний Ван Чуна. Таким образом, он мог только поддерживать Ван Чуна, поддерживать своего двоюродного брата, поддерживать весь клан Ван, используя свои собственные методы.

Эти мысли очень быстро прошли в голове Ван Ляна, и он быстро восстановил самообладание. Постепенно он начал казаться непокрытым мечом, а его аура становилась острой и ожесточенной, наполненной удивительным величием.

Обернувшись, Ван Лян махнул рукой и резко приказал:

— Начинайте разгрузку товара!

В следующий момент корабль начал трястись, и маленькие железные повозки, загруженные Метеорным металлом, начали спускаться по дощатому мосту, чтобы их можно было разгрузить на пирсе!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. «Золотые сертификаты в юанях» были одним из видов бумажных денег, которые имели различные названия на протяжении всей истории Китая. По какой-то причине, автор решил использовать название для бумаги, как она была использована националистическим китайским правительством в 1948 году

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 865. Cудьба Aрмии Протeктората Анси!**

Предвидение Ван Чуна было поистине поразительным!

Ван Лян до сих пор не знал, как Ван Чун, даже не выйдя из дома и не совершив путешествие за границу, мог знать, что за десятки тысяч ли океана были острова с обнаженным метеоритным металлом. Это было действительно слишком загадочно, слишком чудесно.

Но была одна вещь, в которой Ван Лян мог быть уверен.

Эти обнаженные отложения Метеорного металла на островах были слишком драгоценными, настолько драгоценными, что даже одна лишь мысль отправиться в обратный путь с таким большим количеством оставленных сокровищ заставила сердце Ван Ляна заболеть. Даже этот Метеоритный Металл может быть в любой момент унесен этими коварными великими кланами.

Таким образом, после тщательного расчета Ван Лян скорректировал ватерлинию флота, значительно увеличив объем, который мог вместить каждый корабль, так что руда, которая обычно перевозилась бы за две ходки, могла быть перевезена за одну.

Это и было истинной причиной задержки прибытия флота на Центральные Равнины.

— Тя! Хо!

Моряки стали издавать сигналы, и очень скоро руда стала выгружаться!

......

Взрыв!

Когда известие о прибытии Ван Ляна с Метеорным Металлом прибыло в Ушан через птицу-посланника, Город Стали принялся ликовать. Последний шаг в плане Ван Чуна был завершен. Из Метеоритного металла Ван Чун мог выковать множество костюмов прочной брони и восполнить последний недостаток кавалерии Ушана.

— Передайте мой приказ! Все великие кланы столицы должны работать вместе, чтобы доставить Метеоритный Металл в Город Стали как можно быстрее. Времени мало, и нет необходимости делать ковку Метеоритного Металла в Столица. Все это можно сделать в Городе Стали!

Ван Чун был воодушевлен, услышав эти новости. Орел, как стрела, вылетел в окно и направился в столицу.

По приказу Ван Чуна на цементной дороге к Ушану неожиданно появились бесчисленные специально построенные вагоны, каждый из которых был нагружен небольшими горами Метеорного металла, и их днем и ночью доставляли в Город Стали. Их сопровождала бесчисленная кавалерия, а бандиты и разбойники Шелкового пути не только не пытались их ограбить, но и пытались сопровождать Метеоритный металл.

Подчинение Ван Бэю многих бандитов в путешествии на запад доказало свою ценность.

Планы Ван Чуна наконец созрели, и казалось, что в Городе Стали появился невидимый вихрь, поглощающий обильное количество ресурсов, стали и солдат.

— Тя! Хо!

Обучение армии продолжалось днем и ночью, крики солдат поднимались до небес. С Городом Стали в центре, огромное количество солдат собралось в Цыси: шестьдесят тысяч наемников из западных регионов, восемь тысяч солдат Гангке и двенадцать тысяч регулярных солдат из Большого и Малого Балура. Со стороны Великой Династии находились двадцать тысяч солдат армии протектората Цыси, пять тысяч полностью экипированной кавалерии Ушана, двадцать тысяч смешанной пехоты и кавалерии во главе с Ван Яном и Ван Фу, восемь тысяч элитных воинов армии протектората Аннан и десять тысяч дополнительных регулярных солдат, посланных Императорским двором. Всего вокруг Города Стали собралась армия из 143 000 солдат.

Кроме того, Ван Чун также использовал часть золота, которое дал ему двор, чтобы купить много коров и овец, которые можно было использовать как часть его поезда снабжения.

Помимо всего этого, в Городе Стали накопились огромные горы продуктов питания, вооружения и стальных модулей!

Город Стали стал настоящей военной машиной. В этот момент даже далекие тибетцы могли чувствовать густую ауру войны, нависшую над Городом Стали.

Великая война была неизбежна!

Время отправления становилось все ближе и ближе. Между тем, если кто-то отвернулся бы от Цыси, его взгляд пролетел бы мимо Анси, через горы Цун и еще на семьсот или восемьсот тысяч ли, чтобы посмотреть на далекий город Талас. Он увидит, что этот знаменитый оплот Великого Шелкового Пути был в настоящее время окружен огромной армией кавалерии и пехоты.

Кавалерия и пехота сформировали бесконечный стальной поток, который окутал Талас бесчисленными воздухонепроницаемыми слоями.

Армия не издавала ни единого шума, просто источала удушающую и удручающую ауру.

— Милорд, арабы уже напали на нас сегодня семь раз. Прошло уже почти два месяца, но их солдаты не только не уменьшились в количестве, но даже увеличились. Мы не можем убить их всех! Солдаты так не смогут продержаться долго!

Грандиозные стены Таласа прославились во всех Западных Регионах, но в этот момент они были опалены огнем войны. В это время рядом с Гао Сяньчжи стоял высокий и крепкий генерал, чьи глаза были полны глубокого беспокойства.

— Я знаю. — Спокойно сказал Гао Сяньчжи. Выражение его лица было отчужденным, и он холодно смотрел на море арабских солдат, расплескавшееся внизу. Спустя почти два месяца лицо Гао Сяньчжи было настолько измучено страданиями, которые он пережил, что никто не поверит, что это тот красивый и утонченный бог войны Западных Регионов.

Как самый известный великий генерал северо-западной границы Великой Империи Тан, а также как один из высочайших пиковых экспертов в области боевых искусств на Центральных Равнинах, Гао Сяньчжи убил бесчисленных экспертов. После ожесточенного сражения Гао Сяньчжи всегда оставался без капли крови на его одежде.

В этом мире число людей, которые могут угрожать такому Великому Императорскому Генералу, как Гао Сяньчжи, можно подсчитать по пальцам.

Но теперь не только волосы и одежда Гао Сяньчжи были запятнаны кровью, даже круглая броня на его груди была разбита. Почти неразрушимый «Глотающий Облака Божественный Доспех», подаренный ему Императором Мудрецом, был покрыт бесчисленными трещинами еще более острым оружием, и сквозь эти трещины просачивалась темно-красная кровь!

Если бы даже их командир Гао Сяньчжи находился в этом состоянии, можно было только представить себе жестокость сражений, которые пережила армия протекторатов Анси в последние два месяца.

За десять с лишним лет военной службы и свержение бесчисленных противников, Гао Сяньчжи никогда не предполагал, что здесь, к западу от гор Цун, он столкнется с самым грозным противником в своей жизни: Абу Муслимом и его арабской армией!

— Каковы были сегодняшние жертвы?

Голос Гао Сяньчжи раздался над стеной, но никто не мог в нем услышать никаких эмоций.

— Большая часть нашего оборудования повреждена и не подлежит ремонту, а наши баллистические болты и стрелы находятся на грани истощения. Кроме того, ферганцы потеряли восемь тысяч человек, карлуки шесть тысяч, а наши собственные войска понесли шесть тысяч потерь. Прямо сейчас не осталось даже тридцати тысяч от наших первоначальных семидесяти тысяч солдат. Кроме того, многие из них ранены. Милорд, мы не сможем долго продержаться. Нам нужно подкрепление! — С тревогой сказал генерал.

— Еще не было новостей из Анси? — Спокойно спросил Гао Сянчжи.

— Да! — сказал грубый генерал сквозь стиснутые зубы. — За последние два месяца мы отправили бесчисленные запросы на подкрепление в Анси, настоящую метель. Генерал Фэн ответил, что он делает все возможное, чтобы получить подкрепление от Императорского Двора, но подкрепление еще не пришло. Милорд, ваш подчиненный напишет генералу Фэну еще одно письмо с просьбой сообщить еще какие-нибудь новости!

— Не нужно.

К удивлению генерала, Гао Сяньчжи махнул рукой и отверг это предложение.

— Милорд…

Генерал был так ошеломлен, что все его тело застыло.

— Слушай мой приказ. Начиная с этого момента, больше не нужно отправлять запросы на подкрепление! Потому что… солдат нет в наличии. — Равнодушно сказал Гао Сяньчжи.

Генерал потерял дар речи.

Гао Сяньчжи больше ничего не сказал, но сложная смесь эмоций промелькнула в его глазах. Его глаза скользнули по земле до самого горизонта. Гао Сяньчжи знал, что совершил ошибку. На самом деле он уже проиграл битву. По сути, у армии Анси не осталось никакой надежды.

Его основной стратегией всегда были быстрые и решительные битвы. Гао Сяньчжи не верил, что его стратегия ошибочна, будь то нападение на королевство Ши или молниеносный налет на Талас. Его единственная ошибка заключалась в недооценке противника.

Гора не может содержать двух тигров. Я не думал, что на этом континенте был такой же сильный враг, как Великий Тан!

Ум Гао Сяньчжи был в смятении.

Великий Тан был самой сильной империей в мире. Когурё, турки, У-Цан, королевства Западных Регионов — ничто из этого не могло сравниться с ним. Это была идея, глубоко укоренившаяся в сознании Гао Сяньчжи, мнение, которое никогда не менялось за все его годы сражений в Западных Регионах. Как Великий Имперский Генерал и Генеральный Защитник Анси, Гао Сяньчжи когда-то исследовал арабов, и он знал, что Аравия была намного сильнее, чем любое из других королевств Западных Регионов, его самым сильным противником в этом районе.

Гао Сяньчжи никогда не недооценивал Аравию, но только когда он столкнулся с ее солдатами, он по-настоящему понял, насколько тщательно она скрывала свою силу.

Двести тысяч солдат на старте выросли до трехсот тысяч, и это число продолжало расти, как будто не было верхнего предела… Этот противник был гораздо более страшным и могущественным, чем он предполагал. Он был не просто немного сильнее, чем другие королевства Западных Регионов, или врагом на том же уровне, что и У-Цан.

Это был ужасный «колосс», подобный Великому Тану!

Протекторат Анси не мог победить такого могущественного противника в одиночку.

Война продолжалась в течение двух месяцев. В начале Гао Сяньчжи надеялся, что сможет положиться на свое превосходное снаряжение и прочную защиту Таласа, чтобы противостоять морю арабов, пока не придет подкрепление со стороны двора. Но теперь Гао Сяньчжи постепенно начинал понимать, что этот план невозможен.

Великий Тан в настоящее время не имеет солдат!

Лунси, Бейтин, Аннан, Анси… Как генеральный защитник Анси, он понимал больше, чем большинство, что у этих четырех областей есть свои противники. Арабы были слишком удачливы, потому что у них просто не было стольких врагов. Между тем Большой Тан был слишком неудачлив, потому что его окружали враги.

Великий Тан имел сотни тысяч солдат, но все враги вокруг него мешали перемещать этих солдат.

Фэн Чанцин действительно послал письмо, в котором говорилось, что Императорский Двор согласился отправить солдат как можно быстрее, но Гао Сяньчжи знал, что это пустое обещание — у Императорского Двора не было солдат для отправки!

Судьбы тридцати тысяч солдат армии протектората Анси и сорока тысяч ферганцев и карлуков фактически были решены в тот момент, когда они вошли в Талас.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 866. Предупреждение, Падение Великoго Генерала!**

— Но, Милорд, а что насчет Цыси?

В ухе Гао Сяньчжи внезапно раздался голос. Как камень, взволновавший бесчисленные рябь в озере, Гао Сяньчжи внезапно стряхнул с себя ступор. Тем временем генерал продолжил говорить, и его голос был полон надежды.

— Императорский двор постановил, что Анси и Цыси должны сосуществовать, помогая друг другу, если они подвергаются нападению. Кроме того, Анси на уровень выше, чем Цыси. Если Анси находится в опасности, Цыси станет поддержкой Анси в тылу, готовая в любое время отправить подкрепление, чтобы помочь нам. Прямо сейчас, даже если в Императорском дворе нет солдат, как в войне на юго-западе, разве у Цыси нет их тоже?

— В битве за треугольный разрыв ДуСуну Мангпоче было нанесено огромное поражение, а Даян Мангбан был убит в бою. И мы узнали позже, что тот же самый человек устроил засаду на Агуду Лана в Оружейной Палате Цыси, убив Черного Волка Ябгу и его пять тысяч элитных солдат? Кроме того, разве он не спас войну на юго-западе и не победил армию Меншэ Чжао и У-Цана, насчитывающую более четырехсот тысяч солдат? Ион не сможет помочь? Если мы сможем продержаться до его прихода с подкреплением, у нас еще может быть шанс! — С тревогой сказал генерал.

В прошлом он никогда бы не сказал таких вещей, но ситуация была отчаянной.

Гао Сяньчжи ничего не стал говорить, но его взгляд уже не был таким холодным. В спокойном водоеме его глаз появилась рябь.

Этот мальчик, да…

Мысли начали гулять в голове Гао Сяньчжи, и он внезапно вспомнил, что несколько месяцев назад Ван Чун написал письмо, предупреждающее его не нападать на королевство Ши. В то время Гао Сяньчжи засмеялся, посчитав письмо необъяснимым, написанное без всякой причины.

Но теперь неудержимая мысль поднялась до вершины его сознания.

Когда наследник клана Ван написал ему это письмо, он уже предсказал сегодняшние события?

Но затем Гао Сяньчжи покачал головой, посмеиваясь, отбросив эту мысль в сторону. Даже он не мог предсказать, что окажется в осаде Таласа со своей армией в тридцать тысяч человек на грани полного истребления, так как может семнадцатилетний мальчик сделать это?

— Цяньли, больше не нужно говорить!

Гао Сяньчжи, наконец, заговорил, и его глаза наполнились равнодушием и спокойствием, исходившими от того, кто уже отбросил мысли о выживании.

— Отсюда до Цыси огромное расстояние, и даже если этот мальчик из клана Ван обладает богоподобными способностями, даже если он готов нам помочь… уже слишком поздно, потому что мы не сможем продержаться так долго!

— Милорд!

Генерал был ошеломлен.

Гао Сяньчжи махнул рукой, останавливая любые реплики. Благодаря этой битве он начал четко понимать, с каким противником столкнулась армия протекторатов Анси в Таласе.

Как генеральный защитник Анси, Гао Сяньчжи одерживал победу за победой. Это было достижение, созданное не только невероятной тактикой и интеллектом, но и неукротимой волей. Гао Сяньчжи никогда не был легкомысленным, но это больше не было вопросом признания того, в чем была проблема. После двух месяцев напряженной битвы, армия протекторатов Анси достигла конца своих возможностей. В его лампе кончилось масло.

Армия протектората Анси состояла из сливок солдат Великого Тана, и только лучшие из них были отправлены в Анси. Это был могучий лев, чей рев пугал всю западную границу! Но даже самые могущественные львы не могли справиться с противником, у которого солдат было в десять раз больше.

По правде говоря, армия протекторатов Анси наглядно зарекомендовала себя, выдержав яростные нападения арабов в течение двух месяцев… И они не посрамили Великий Тан!

— Цяньли, после всех этих лет я понял, что все это время был неправ. — Неожиданно сказал Гао Сяньчжи.

— В Западных Регионах я всегда считал, что нашим самым сильным врагом был У-Цан и эти маленькие государства Западных Регионов. Если бы им было позволено создать альянс, то основание, которое Великому Тану нужно было создавать веками в Западных Регионах, было бы смыто.

Пока ветер дул, его глаза продолжали смотреть вперед, а голос был спокоен, как никогда раньше. Он провел слишком много лет своей жизни в погоне за славой и богатством. Никогда еще он не понимал ситуацию в Западных Регионах так четко, как в этот момент.

— Но мы все были неправы. В Западных Регионах наш самый большой враг никогда не был каким-то потенциальным альянсом малых государств, и при этом даже не соседний У-Цан, который всегда преследовал наши границы. Нет, именно эти арабы, которые сейчас стоят перед нами. Они даже более могущественны, чем тибетцы, более скупы, чем любое из королевств Западных Регионов, даже больше, чем турки… эти арабы более амбициозны и агрессивны, чем любой из них. Они — настоящая катастрофа, угрожающая Великому Тану!

— Нам не осталось отступления в этой битве. У Императорского Двора нет войск для отправки, поэтому мы можем полагаться только на себя. Анси — величайший барьер Великого Тана на северо-западе. Если Анси будет потерян, все Западные Регионы падут перед арабами, и столетия работы, которую Великий Тан вложил в эту область, будут потеряны. А с потерей Западных Регионов, и Цыси, возможно, не сможет сопротивляться. И, в конце концов, угроза переместится на Лунси, и даже… в столицу!

Генерал удивленно слушал. Его глаза выражали страх и трепет. В этом сражении все его внимание было сосредоточено на море арабских солдат перед ними, и он не задумывался о последствиях сражения. Несмотря на то, что он был в большой опасности, он все еще рассматривал эту битву как простой пограничный конфликт, не задумываясь о том, какое влияние он может оказать на Анси и Великий Тан за его спиной.

Столица!

Он никогда не думал, что эффект распространится так далеко!

Если бы арабам действительно удалось использовать Анси для прорыва через Цыси и Лунси, чтобы угрожать столице, то все они действительно были бы преступниками Великого Тана!

— Передайте мой приказ. Через семь дней мы будем сражаться до смерти с арабами! Я не хочу расслабляться! Даже если мы умрем, мы должны заставить их испытать величие моего Вликого Тана! — Сурово сказал Гао Сянчжи.

— Этот генерал… понимает.

......

Западные Регионы, протекторат Анси.

— Милорд, мы уже проверили. Полдень прошел, но мы до сих пор не получили письмо от лорда-покровителя!

В огромном зале протектората один из оставшихся солдат армии протектората Анси встал на колени с опущенной головой.

— Чего?!

Тело Фэна Чанцина содрогнулось, и он встал со своего места, с глубоким беспокойством на лице.

— Этого не должно быть, этого не должно быть…

— Милорд, может ли быть так, что битва слишком интенсивна, а посланник задержался, из-за чего мы не получили письмо? — Осторожно предложил солдат.

— Нет, этого не может быть! Приказы лорда-покровителя такие же твердые, как и горы. Он даже ест в одно и то же время каждый день. Запрашивать подкрепление — это настолько важный вопрос, что такой проблемы не может случиться!

Фэн Чанцин был одет в черное, выражение его лица было изможденным, а глаза налились кровью. Когда Фэн Чанцин услышал новость о том, что Гао Сяньчжи был осажден в Таласе, он стал мало есть и мало спать, и даже если он и спал, сон его был беспокойным. Он сильно потерял в весе, и, поскольку ситуация продолжала становиться все более опасной, он начал посылать еще больше просьб о подкреплении. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он в последний раз закрыл глаза.

За эти два коротких месяца у Фэн Чанцина появилось еще больше белых волос и морщин. По его внешнему виду было очень трудно поверить, что ему тридцать, а не сорок или пятьдесят.

Хотя он казался истощенным, в его глазах не было сонливости. Единственное, что у него было на уме — это глубокий дискомфорт.

Во все эти дни единственным утешением Фэна Чанцина было ежедневное письмо от армии протекторатов Анси в Таласе, каждое из которых доставлялось быстро, без промедления. Когда приходило это письмо, Фэн Чанцин знал, что Талас все еще находится в руках Тана, что генеральный защитник все еще в безопасности. Но сегодня это письмо, которое приходило каждый день последние два месяца, внезапно не пришло.

Фэн Чанцин знал, что это очень плохое предзнаменование. Прослужив Гао Сяньчжи в течение стольких лет, он знал характер своего командира, как тыльную сторону ладони. Его командир никогда не будет случайным образом менять свои привычки. Если он это сделал, это могло быть только потому, что он принял чрезвычайно важное решение.

Милорд, ты мог бы уже…

Фэн Чанцин внезапно подумал кое-о-чем, и в его сердце появилась печаль, а по его лицу потекли слезы.

Будьте уверены. Несмотря ни на что, я не позволю вам умереть!

Фэн Чанцин шагнул вперед, оттолкнув солдата Анси и выбежал из комнаты. Его волосы были распущены и растрепаны, и он, казалось, сошел с ума.

Цыси!

Только Цыси мог спасти его лорда и тридцать тысяч солдат армии протектората Анси!

......

«Внимание! Миссия «Выбор судьбы» претерпела изменения! Побочная миссия: «Падение великого генерала!»

«Каждая война сопровождается тяжелыми жертвами. Падение великих генералов предшествует падению империи. Это падение одной империи, но подъем другой. Генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи находится на грани падения в Битва за Талас. У пользователя есть семь дней, чтобы спасти судьбу Гао Сяньчжи. Успех миссии будет вознагражден 6000 очками Энергии Судьбы. За провал миссии будет наложен штраф в 18000 очков Энергии Судьбы!»

«Предупреждение! Битва за Талас, — выбор судьбы! Миссия пользователя находится на грани провала!»

«Предупреждение! Как только Талас будет потерян, пользователь будет уничтожен!»

В далеком Городе Стали в Ушане Ван Чун осматривал модель в зале, когда поток мыслей захлестнул его разум. Кровавый свет внезапно наполнил его зрение, настолько густой, что он почувствовал, что не может дышать. Рука Ван Чуна замерла, как будто превратилась в камень, в ней все еще был зажат маленький красный флаг.

Падение великого генерала Гао Сяньчжи…

Лицо Ван Чуна слегка исказилось, когда он переваривал эти сообщения. Гао Сяньчжи был главнокомандующим армии протектората Аньси. То, что Камень Судьбы дал ему эту миссию, означало, что Талас был в крайне опасном состоянии.

— Чун-эр, что не так? — Донесся до него знакомый голос, глубокий и достойный.

Ван Чун повернул голову и увидел, что его отец, старший брат и второй брат смотрят на него с удивлением.

— Ничего.

Ван Чун покачал головой, сквозь него потекло тепло, когда он смотрел на своего отца и братьев. В битве при Таласе его отец, старший брат и второй брат были рядом с ним. Все четверо собрались, чтобы сражаться за Великий Тан. В прошлой жизни Ван Чун даже не мечтал об этой возможности, но теперь он воплотил ее в жизнь своими 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 867. Талаc, аpмия отступает!**

— Мы почти обсудили все, что нужно обсудить. Отец, Большой Брат, давайте отдадим приказ выходить.

— М-м.

Ван Ян сразу же мрачно кивнул.

— Скорость имеет первостепенное значение в войне, и вопрос о Таласе нельзя откладывать слишком долго. Поскольку все готово, мы должны идти вперед. Давай, иди и разберись с этим.

— Да, отец.

Ван Фу очень быстро ушёл отдавать приказы.

— Чун-эр, ты будешь командиром этой операции. Я, твой старший брат, и твой второй брат будем работать с тобой. Не испытывай никаких опасений. Военные дела жизненно важны для государства и к ним нельзя относиться легко. Тридцать тысяч жизней армии Протекрата Анси и всей структуры Западных Регионов поставлены на карту в этой операции, поэтому мы не можем быть небрежными ни в малейшей степени. Прежде чем мы отправимся в путь, давай в последний раз разыграем сценарий! — Строго сказал Ван Ян.

— Да, отец.

Ван Чун кивнул, приняв роль лидера без особых церемоний, а затем начал осторожно объяснять. На поле битвы не было отцов и сыновей. Это была битва, которая решит судьбу десятков тысяч солдат и курс Центральных Равнин на следующую тысячу лет. Либо империя впадет во внутренние разногласия после того, как ее внешняя экспансия будет сорвана, либо Великий Тан и раса Хань будут продолжать славиться статусом сильнейших людей континента. Все зависело от этой битвы!

......

Несколько мгновений спустя, после того, как последний сценарий был разыгран, Ван Чун наконец вышел из зала. Когда ветер растрепал его волосы, он почувствовал себя намного спокойнее.

До падения Великого Генерала еще семь дней, а это значит, что Талас падет только через семь дней! Семь дней! Достаточно!

Резкий свет вспыхнул в глазах Ван Чуна, пока он стоял у двери.

— Бей в барабаны!

Барабаны быстро начали греметь над Городом Стали, а затем земля начала дрожать и гудеть, и город проснулся, как какой-то массивный зверь. Бесчисленные солдаты различных типов вошли в массивный Город Стали: армия протектората Цыси, объединенные подразделения пехоты и кавалерии, армия протектората Аннана, кавалерия Ушана, отряды баллист, наемники Гангке, наемники Западных Регионов, регулярные солдаты Большого и Малого Балура… армия из более чем ста тысяч человек собралась в этом месте, представляя собой удивительное зрелище.

Рядом с этими солдатами находились конвои с экипажами, загруженными сталью, припасами и ремесленниками, а также пастухи из разных племен.

Зловоние войны пронеслось над землей!

Мир молчал, Ван Чун взобрался на стены Города Стали, чтобы предстать перед бесчисленными солдатами. Из-за солнечного света Ван Чун казался выше. Его черный силуэт был наиболее заметной фигурой между небом и землей.

— Цель, ради которой я собрал вас здесь, повторять не нужно! Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы предостеречь всех от злых намерений и превращения в врага Великого Тана для тех, кто оскорбляет Великий Тан… Враги будут наказаны, независимо от того, как далеко они находятся!

Кланг! После этого четкого провозглашения Ван Чун обнажил свой меч и указал на запад.

— Выходим!

Роооар!

Небеса задрожали, когда армия взревела. Затем эта смешанная армия ханьцев и иностранцев величественно покинула Город Стали Ушана, как бурная река. Она понеслась по цементной дороге в сторону далекого Таласа, потревожив своим шествием все Западные Регионы.

Самая большая экспедиция Великого Тана на запад началась!

......

— Ханьшань, я оставляю Цыси тебе!

Ван Чун стоял на массивной башне, расположенной на стенах, держа руки за спиной, и наблюдая, как армия движется к горизонту.

Вокруг него была только тишина, без ответа на эти слова. Как раз тогда, когда можно было подумать, что Ван Чун разговаривает сам с собой, холодный и бесчувственный голос наконец хмыкнул в знак согласия.

Тишина снова.

Ван Чун мысленно рассмеялся от этого ледяного голоса.

Он все тот же Су Ханьшань!

Можно было бы по-новому взглянуть на иного человека через три дня, но кто бы мог подумать, что, хотя Су Ханьшань находился только в Царстве Истинного Бойца в их первую встречу, он теперь ворвался в Царство Императорского Бойца, результат, которого большинство не могло бы достичь, даже если бы ему дали пять или шесть лет. Никто не знал, что случилось с ним за этот прошедший год, или как ему удалось достичь этого уровня совершенствования.

Но хотя Ван Чун был бы несколько удивлен, если бы это случилось с кем-то еще, он счел это вполне нормальным с Су Ханьшанем. Так как Су Ханьшань в его прошлой жизни был признан обладателем «качеств великого генерала» и даже достиг звания бригадного генерала, для Ван Чуна было мало удивления в том, что он так быстро продвинулся.

Возможно, сила Су Ханьшаня все еще не достигла того уровня, который запомнил Ван Чун, но его ум и стремление к стратегии были неоспоримыми. Более того, после полугода тренировок в Бэйтине, Су Ханьшань стал и худее, и острее, словно меч в ножнах. Кроме того, он был гораздо более спокоен. Поэтому Ван Чун и призвал его.

— Битва за Талас имеет огромное значение. Когда я уйду, Цыси останется по существу пустым, поэтому У-Цан и западные турки обязательно попробуют что-нибудь предпринять. Я могу оставить только восемь тысяч солдат Ху и тысячу солдат Хань, а также восемь тысяч бандитов. Это самая большая помощь, которую я могу вам дать. Независимо от того, что случится, вы должны держаться. Цыси является воротами в Лунси, и, если это место будет потеряно, дверь в Лунси будет широко открыта и все его невинные люди будут подвергаться воздействию железных копыт врага, что приведет к немыслимым последствиям. Мне также это не сойдет с рук.

Во время военных действий за границей нужно было сначала обеспечить стабильность внутри страны. Если бы его тылу угрожали, Ван Чуну действительно было бы трудно сражаться на фронте без беспокойства, поэтому тыл должен был быть в безопасности.

— Будь спокоен! Я не проиграю!

Наконец Су Ханьшань вышел из-за спины Ван Чуна и встал рядом с ним. На нем были черные доспехи, голова была слегка поднята, глаза сияли, как звезды. Он все еще был тем отчужденным и высокомерным человеком, которого впервые встретил Ван Чун, но он также казался гораздо более сдержанным, источая поведение генерала.

Слова Су Ханьшаня были очень просты, но они были подкреплены силой.

— … Но мне все еще нужна помощь от тебя. — Добавил Су Ханьшань.

— Ой?

— Пятьдесят баллистических команд. — Категорически сказал Су Ханьшань.

— Хорошо.

Ван Чун улыбнулся и сразу же согласился. Пятьдесят баллистических команд, пять человек в команде, было всего двести пятьдесят человек. Это мало повлияет на силы Ван Чуна.

Поговорив с Су Ханьшанем, Ван Чун быстро спустился по башне. У внушительных и высоких ворот Города Стали Сюй Цицинь, Сюй Кейи и другие ждали его.

— Милорд.

Увидев Ван Чуна, Сюй Кейи и другие офицеры немедленно вышли вперед и поклонились. Пришло время уходить, и они ждали только Ван Чуна.

— М-м.

Ван Чун кивнул, и его глаза смотрели сквозь подчиненных Сюй Цицинь, сказочно похожих на ее белое платье.

— … Береги себя. Я буду ждать твоего возвращения.

— Мм, расслабься. Я обязательно вернусь с триумфом.

Ван Чун ухмыльнулся, а затем взял поводья Белокопытной Тени у Сюй Кейи.

— Поехали.

После этих слов он сел на свою лошадь и поехал с другими. Позади них Сюй Цицинь смотрела на спину Ван Чуна. Ее улыбка медленно угасала, и в ее глазах появилось беспокойство.

Это был не первый раз, когда Сюй Цицинь видела, как Ван Чун уезжал подобным образом, и если бы она не понимала арабов или ситуацию в Таласе, она бы поверила, что это была простая экспедиция. Но Великий Императорский Генерал Гао Сяньчжи был осажден в Таласе и все еще не мог вырваться, поэтому можно было легко представить себе силу арабов.

Тем не менее, Сюй Цицинь не хотела увеличивать бремя Ван Чуна, поэтому, как бы она ни волновалась, перед Ван Чуном она лишь улыбалась.

Дул легкий ветерок, усыпанный песком, из-за чего Сюй Цицинь слегка щурилась и слегка кашляла.

— Молодая леди…

Позади нее появилась личная горничная Сюй Цицинь, Маленькая Чжу, с обеспокоенным выражением лица.

— Это хорошо… не говори никому больше.

После этих слов Сюй Цицинь вернулась в Город Стали.

......

Огромная армия, насчитывающая более ста тысяч человек, устремилась к Таласу. Ван Чун подозвал Сюй Кейи.

— Наша скорость все еще слишком медленная. Сюй Кейи, возьми с собой кавалерию и иди вперед.

Ван Чун посмотрел вдаль.

— Лорд Маркиз, пожалуйста, дайте приказ.

— Возьми это письмо с собой. Я уже написал задание внутри. Сделай все, как я написал. Я даю тебе только два дня. Не нужно беспокоиться о нас, и когда ты уладишь вопрос — вы можете отправиться прямо в протекторат Анси, чтобы ждать нас.

— Этот генерал пойдет!

Сюй Кейи взял письмо и обернулся, даже не взглянув на него.

— Ты, ты, ты… все вы, идите со мной!

Скорость имела первостепенное значение для армии, и Сюй Кейи потребовалось всего несколько минут, чтобы отобрать пять тысяч кавалеристов и поскакать, быстро отделяясь от остальных солдат.

Гао Сяньчжи, держись, — подумал Ван Чун, глядя на северо-запад. — Пока я не приеду на поле битвы, это все, что я могу сделать для вас. Будьте осторожны с карлуками. Они не стоят вашего доверия!

Ситуация в Таласе становилась все более и более опасной, и была велика вероятность того, что карлуки вновь проявят свое предательство. История изменилась, но личности людей никогда не изменятся. У Гао Сяньчжи был очень большой недостаток в том, как он расставил свои силы. Он предпочитал размещать свою армию протектората Анси на фронте, а наемников — в тылу. Если битва была выиграна, не было никаких проблем с такой тактикой, но, если битва не проходила гладко, и дела шли так, как они шли в Таласе, Гао Сяньчжи только сковывал себя цепями 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 868. Tpюк с бэкхендoм, тайное управление карлуками!**

Флапфлап!

Когда армия Ван Чуна, состоящая из ста тысяч солдат, отправилась из Цыси, бесчисленные орлы и другие птицы полетели во всех направлениях. Такая масштабная мобилизация привлекла внимание множества людей. На далеком Тибетском Плато десять тибетских кавалеристов бросили последний взгляд на огромную армию, прежде чем развернуться и поскакать прочь.

— Наконец уехал?

В той подземной тюрьме за пределами королевской столицы У-Цан скрипнула дверь, и камера была разблокирована. Под наблюдением Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче, фигура отодвинула волосы со своего лица, подняла голову и вышла.

Бузз!

Все было тихо, и ничего не происходило, но в глазах ДуСуна Мангпоче и Хуошу Хуйцана весь мир, казалось, трясся при поступи этого человека. Через столько времени У-Цан, Великий Тан и Западные Регионы наконец-то должны были испытать новую волну перемен!

......

Аууу!

В тот момент, когда армия покинула Цыси, огромный волк, ожидающий на границе между Цыси и западными турками, начал выть, и его печальные призывы раздавались более чем на десять ли. Вой ответил на вой, проходя от границы Цыси вглубь тюркской степи.

Тыгыдык!

Несколько мгновений спустя, в месте, находящемся от двадцати до тридцати ли от границы Цыси, пять тюркских солдат повернули головы и вызвали своих собственных волков, а затем пустились вскачь. Несколько часов спустя…

Игого!

Громкое и энергичное ржание боевого коня вышло от вершины горы Санми, где находился двор западно-тюркского кагана. После этого мускулистая фигура медленно пошла вперед, представ как бог перед собравшимися турками.

Небеса, казалось, потускнели, весь солнечный свет был перекрыт фигурой этого человека.

— Иркин!

Вся тюркская кавалерия в этом районе немедленно опустила головы, на их лицах появилось выражение уважения и подчинения. «Иркин» был термин обращения в тюркском языке для человека с чрезвычайно высоким статусом. Кроме Ишбара Кагана, Императора западных тюрков, в этом регионе был только один человек, который заслуживал такого глубокого уважения со стороны тюркских солдат: великий генерал Дуву Сили.

Так же, как в Великом Тане, хотя турки были смелыми и превосходными воинами, очень немногие из них могли получить звание великого генерала, и Дуву Сили был одним из них.

Было так тихо, что можно было услышать падение булавки!

Дуву Сили возвышался на горе Санми, его пренебрежительные глаза излучали свет, столь же яркий, как палящее солнце. Он ничего не сказал, только сел на своего коня Божественного Солнца, его отчужденный взгляд медленно сканировал землю, как бог.

Свист!

Его правая рука зашла за спину, и Дуву Сили прыгнул вперед, преодолев двадцать с лишним прыжков одним махом. Бум! Когда боевой конь приземлился, в воздух взлетела пыль, и десятки тысяч боевых лошадей заржали в ответ. Тыгыдык! Тысячи тюркских кавалеристов поскакали за Дуву Сили, взбивая облако пыли.

У каждого из этих тюркских кавалеристов была буря энергии, и даже пять тысяч избранных элитных воинов во главе с Чёрным Волком Ябгу не могли сравниться с ними. Кроме того, тюркские кавалеристы также отличались своими скакунами. Каждый из них был более высоким и мускулистым, чем другие тюркские кони, у каждого из которых, казалось, по венам текла кровь дракона.

Румбл!

Лошади рванули на запад. После сражения в Оружейной палате Цыси, вся тюркская степь наконец начала оживать.

......

Флапфлап!

Одна курьерская птица за другой улетели. У-Цан и западные турки были далеко не единственными, кто реагировал на экспедицию Ван Чуна, и они были далеко не единственными, кто наблюдал. Многие из этих птиц в воздушном пространстве Цыси летели в направлении многих королевств Западных Регионов.

Гаочан, Лоулань, Юэчжи, Даньхуан, Гумо, Усун 1… даже Большой и Малый Балур. Все эти государства Западных Регионов, большие и малые, уделяли внимание этой войне.

Когда городские ворота подвергались обстрелу, рыба во рву находилась под перекрестным огнем. Хотя это было столкновение между Великим Таном и арабами, величайшими империями востока и запада, оно было связано со всеми королевствами Западных Регионов. Все они должны были сделать выбор в этой войне.

......

Нарастающее подводное течение оказало влияние не только к востоку от гор Цун!

— Что ты нашел?

В темноте несколько людей вступили в скрытую беседу. Это был не язык Центральных Равнин и не арабский. Это был язык Ху, который знало только небольшое количество людей.

В городе Талас тихим голосом прошептали в ответ.

— Мы выяснили, что Гао Сяньчжи уже отдал приказ открыть хранилища за семь дней, а все вино, мясо и другие продукты питания должны быть предоставлены в качестве награды трем армиям. Он был очень скрытным, даже нам ничего не сказал, но учитывая его прошлое поведение, он готовится разбить котлы и потопить лодки 2, готовясь к смертельной схватке с арабами!

— Ублюдок!

Первый из говорящих сжал кулаки. В тусклом свете звезд можно было видеть, что у говорящего были плотные усы над губами, и он явно был человеком с большими амбициями. Еще более шокирующими были его острые и узкие глаза, пылающие свирепостью и источаюшие ауру могущественного повелителя.

В Таласе, кроме Гао Сяньчжи и элитных ханьских генералов на его стороне, только один человек обладал такими глазами: лидер карлуков, Ванхэ Пэйлуо. На языке карлуков это название означало «король королей», а Ванхэ Пейлуо был самым сильным и блестящим лидером в истории племени карлуков.

Под его командованием карлуки стали самым сильным наемным племенем в степи и обладали чрезвычайно высоким статусом в Западных Регионах.

— Мы обречены! После всех этих лет Гао Сяньчжи, наконец, нашел не того врага. С армией протектората Анси покончено, и он готовится взять нас с собой в могилу! Но у него не будет такого шанса…– Злобный голос Ванхэ Пейлуо прошептал в воздухе. — Гули, арабы отправили ответ?

— Да. Арабы обещали нам нашу безопасность. — Прошептал в ответ карлукский генерал по имени Гули с глубоким уважением. — Кроме того, если мы откроем им ворота, они вознаградят нас восемью сотнями тысяч золотых монет, а также всем золотом, награбленным у Гао Сяньчжи в королевстве Ши. Арабы также обещали нам, что в будущем они поддержат наше правление над всеми остальными племенами!

— Хорошо!

Ванхэ Пейлуо холодно улыбнулся, в его глазах вспыхнул ужасный свет.

— Гао Сяньчжи и его армия протектората Аньси планирует провести смертельную битву с арабами через семь дней, но мы будем действовать завтра вечером и впустим арабов в город. Гао Сяньчжи… даже не получит шанса!

— Да! Ваш подчиненный скажет нашим братьям подготовиться. — Немедленно ответил Гули. — Завтра Гао Сяньчжи и армия протектората Анси станут частью истории. У него больше не будет шансов, и в будущем Западные Регионы будут принадлежать Милорду и нашему племени карлуков.

Ванхэ Пейлуо усмехнулся и кивнул. Имена армии протекторатов Анси и Гао Сяньчжи были известны во всем мире, и, если бы он лично похоронил этого льва Западных Регионов, Ванхэ Пейлуо и карлуки смогли бы добавить самое ослепительное достижение в свой список военных достижений. Это был лучший подарок для карлуков, и они поднялись, чтобы стать правителями Западных Регионов.

— Рапорт!

Как раз тогда, когда Ванхэ Пейлуо был самодовольным, из темноты вышли торопливые шаги. Ванхэ Пейлуо и его подчиненный повернули головы и увидели, что к ним устремляется наемник карлуков.

— Что происходит? Почему такая суета? Разве вы не знаете, как следовать военным правилам?

Ванхэ Пейлуо нахмурился. Гао Сяньчжи был чрезвычайно строгим относительно дисциплины, и, хотя он уже решил уйти в отставку и предать Гао Сяньчжи, до фактического предательства Ванхэ Пэйлуо все еще должен был соблюдать правила, установленные им.

— Лидер, это плохо! — Срочно сказал наемник-карлук с выражением паники на лице. — Мы только что получили орла с письмом, которого оставили в племени. Племя окружено армией протектората Цыси, и все женщины, старейшины и дети были взяты в плен. Все они вместе с коровами, овцами и боевыми конями направляются к горам Цун.

— Чего?

Глаза Ванхэ Пейлуо открылись, а его тело задрожало, как будто его ударила молния.

— Ублюдок, как это могло случиться? Дай мне письмо!

Ванхэ Пэйлуо пришел в ярость и вырвал письмо из рук воина. В племени карлуков было много людей, но во время войны карлуки заставляли большинство мужчин вступать в бой, в то время как старейшины, женщины и дети оставались в тылу. Это было ради безопасности племени Карлуков.

Таким образом, независимо от того, сколько потерь понесли карлуки в бою, племя могло продолжать размножаться, а также получать компенсацию за наемников карлуков, убитых в бою.

Кроме того, для обеспечения безопасности в тылу, Ванхе Пейлуо оставил особого орла, мутантную породу, за которую Ванхэ Пейлуо заплатил высокую цену арабскому торговцу. Он мог очень быстро летать, поэтому, как только произошел инцидент, Ванхэ Пэйлуо мог быть проинформирован как можно скорее.

Благодаря этому каналу связи можно было избежать засад в тылу.

Но престиж и внушительная мощь карлуков означали, что такого никогда раньше не было. Ванхэ Пэйлуо никогда не предполагал, что, когда он сражается вместе с Гао Сяньчжи и армией протекторатов Анси, кто-нибудь нападет на его базу, особенно армия Тана.

Открыв письмо, он увидел, что оно было полностью написано на карлуке, и в нем использовались определенные маркировки, которые были известны только в племени.

— Ублюдок!

Грохочущий рев пронзил облака, разрушив спокойствие Таласа. Ванхэ Пейлуо бросил письмо на землю, и все его тело вспыхнуло от ярости.

— Помоги мне подготовиться! Мне нужно увидеть Гао Сяньчжи!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Гаочан, Лоулань, Гумо и Даньхуань были городами-государствами Западных Регионов. Гумо также известен как Аксу. Усун и Юэчжи — имена кочевых людей, хотя большинство из них должны были покинуть Таримский бассейн к этому времени. В пятом веке в китайских записях указывалось, что усуни обосновались в горах Цун / Памир. Юэчжи мигрировали на запад в Согдиану, а затем в Бактрию, хотя некоторые из них также мигрировали в город-государство Хами / Кумул в том, что сейчас является восточным Синьцзяном.

2. Сломайте котлы и потопите лодки – относится к истории с участием Сян Юя, одного из главных лидеров восстания против династии Цинь. Перейдя реку, Сян Юй приказал своим солдатам уничтожить лодки и уничтожить все их котлы и припасы, за исключением запасов на три дня, показывая своим солдатам, что они смогут выжить, только если победят врага. Говорят, что в последующей битве при Юлу, солдаты Сян Юя сражались с такой свирепостью, что один из них мог одолеть десять вражеских 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 869. Гoрод Cуйе!**

Румбл!

По дороге в Анси земля сотрясалась и грохотала, и вдоль цементной дороги скакали большие транспортные тележки, каждая из которых вмещала от восемнадцати до девятнадцати человек и была запряжена четырьмя лошадьми. B отличие от обычных экипажей, каждый из них был оснащен белым складным парусом. Этот парус был около шести футов в высоту и восемь футов в ширину, и когда ветер был правильный, парус разворачивался, чтобы увеличить скорость экипажей.

Если ветер шел в неправильном направлении, солдаты в экмпажах могли быстро собрать паруса. Чжан Шоужи построил эти паруса в соответствии со спецификациями Ван Чуна в надежде, что они смогут доставить армию протектората Цыси в Талас как можно быстрее.

Проходя через Западные Регионы, Ван Чун невольно начал морщить лоб.

Война затронула Западные Регионы сильнее, чем он думал. Когда он впервые приехал в Западные Регионы, чтобы увидеть Хулайэга, они процветали. Купцы Девяти Племен Чжауу, тридцати шести королевств Западных Регионов, Аббасидского Халифата и Харакса Спасину собирались здесь, тут находили всевозможные жемчужины, агаты, специи и другие товары. Именно собрание всех этих торговцев сделало Западные Регионы столь процветающими.

Но когда армия Ван Чуна прошла через Западные Регионы, все рынки, мимо которых она проходила, были пустынны, все города практически опустошены, а в воздухе витала напряженность.

— Похоже, что эта война между Великим Таном и арабами оказала гораздо более серьезное влияние на Западные Регионы, чем ожидалось. Все купцы Ху почувствовали опасность и ушли.

Ван Чун оседлал свою Белокопытную Тень, оглядываясь на парящие здания. Несмотря на огромные размеры этого города, улицы были пусты, и Ван Чун заметил только нескольких человек. Кроме того, эти люди только осторожно смотрели на него издали, никто из них не осмеливался приблизиться. Разведчикам нужно было только взглянуть на них, чтобы мгновенно закрыть все двери и окна.

— Чжан Цюй, какова ситуация? — Сказал Ван Чун.

Чжан Цюй быстро ехал позади Ван Чуна. — Да, лорд Маркиз. Все птицы были распределены в окружающих пятидесяти ли, но никаких ненормальных признаков нет. Кроме того, генерал Сюй Кейи отправил письмо. Его миссия была завершена. В настоящее время он находится примерно за сто ли впереди нас. Генерал Сюй Кейи спрашивает, должен ли он ждать нас, или вернуться в армию?

— В этом нет необходимости. Скажите ему, чтобы он набирал темп. Ни один из карлуков не должен отстать! — Приказал Ван Чун, и его голос внезапно стал холодным и жестоким.

— Ху боятся силы, но не уважает добродетель. — Карлуки сыграли решающую роль в этой войне, но Гао Сяньчжи все еще был слишком тщеславен, полагая, что эти наемники никогда не предадут его. Наемники, наемники… это были люди, которые боролись за деньги, и, поместив их в тыл, Гао Сяньчжи выкопал свою могилу.

Но с Ван Чуном все было совершенно иначе. Он командовал солдатами, и в чем-то столь важном, как война, которая затрагивала Императорский Двор и простых людей, любая мягкость или сострадание были бы в ущерб командующему. Если бы карлуки предали Великий Тан, они должны были бы быть готовы заплатить чрезвычайно тяжелую цену!

— … Кроме того, передайте мой приказ. Пусть лошадей, которые тянут транспортные экипажи, поменяют, а армия ускорит темп! — Сказал Ван Чун.

— Да, Лорд Маркиз!

Чжан Цю поклонился и быстро уехал.

Когда Чжан Цюэ ушел, глаза Ван Чуна снова обратились к огромной армии. В то время как он был вынужден отправиться на юго-западную войну, он успел достаточно подготовиться к этой войне. Армия из более чем ста тысяч солдат разных типов со всеми необходимыми припасами ехала по цементной дороге между Анси и Цыси, как вода вдоль реки.

Но скорость марша была все еще слишком медленной. Скорость пехоты, мастеров, топоров и копейщиков была значительно ниже скорости конницы. Кроме того, у Ван Чуна также было много баллист, которые также были известны как «постельные арбалеты». Каждая из них была массивной и построена из лучшей стали, что делало их чрезвычайно тяжелыми. Каждый из транспортных экипажей мог везти только две или три баллисты, и только этот пункт ограничивал скорость, с которой армия Ван Чуна могла идти.

Но Ван Чун усиленно работал над ускорением своей армии. И маленькие паруса на экипажах, и смена лошадей, используемых кавалерией и экипажами, чтобы они могли отдыхать и поддерживать свой энергетический уровень, были ради достижения Таласа как можно быстрее.

Шли дни, и армия шла дальше на северо-запад, атмосфера войны усиливалась, и все города, которые они проходили, становились еще мрачнее и мрачнее.

Спустя примерно три дня, среди бурных и песчаных ветров и низко висящих темных облаков, перед армией появилась грандиозная крепость города. Этот город отличался от других. На стенах каждые десять чжан располагались сигнальные маяки, смешанные со смотровыми вышками. Только военные могли бы использовать их для таких вещей.

Это один из четырех гарнизонов Анси? — Тихо сказал себе Ван Чун.

В Западных Регионах силы Великого Тана были наиболее заметны в четырех гарнизонах Анси: Суйе, Куча, Хотан и Шуле. Эти четыре места были базой Протектората Анси. Чтобы добраться из Цыси в Талас, нужно было проехать через Анси. Хотя Ван Чун слышал о Четырех Гарнизонах в своей прошлой жизни, у него никогда не было возможности их посетить.

— Хиах!

Ван Чун внезапно направил лошадь вперед, выехав с конца каравана на фронт. Позади него Сюй Кейи и другие посмотрели друг на друга, и поспешили догнать.

Здания Анси не были такими изысканными, как на Центральных Равнинах, и всюду можно было увидеть грубость и простоту. Когда Ван Чун повел своих подчиненных вперед, он наконец смог ясно увидеть внешний вид этого гарнизона. Массивный город был невероятно сырым, с древними стенами, построенными из массивных камней, покрытых несколькими слоями раствора.

За многие годы, прошедшие с момента основания Аньси, поверхности стен покрылись бесчисленными шрамами и следами ожогов, и появились даже некоторые места, которые были явно поражены катапультами. Фактически, этот город был настолько осажден войной, что стены были окрашены в черно-красный блеск.

— Город Суйе!

Ван Чун поднял голову и увидел эти два крапчатых слова, написанные над городскими воротами, и их вид заставил его разум гудеть.

Я не думал, что это будет город!

Из четырех гарнизонов Анси Ван Чун чувствовал наибольшую близость и знакомство с этим легендарным городом Суйе. Причина была проста: в другое время это место было родным городом бессмертной поэзии 1, а также домом для многих известных пограничных генералов. Самым отдаленным укреплением Вликого Тана был Суйе.

Армия медленно пошла к Суйе. С уходом Гао Сяньчжи и его тридцати тысяч солдат эта жизненно важная и тщательно охраняемая крепость стала беззащитным городом. Ворота были широко открыты, и гарнизона не было видно.

В нескольких десятках чжан от ворот, Чжан Цюэ внезапно указал на обочину дороги. — Лорд Маркиз, здесь есть каменная стела!

Ван Чун внезапно остановился. Это была большая каменная стела, изношенная временем и погодой. На первый взгляд, она выглядела просто как скала ростом выше двух мужчин, нависшая над обочиной дороги. Но когда Ван Чун ее увидел, он не мог не расширить глаза.

Патрулирование для Императора!

Ван Чун сразу же узнал эту стелу.

В своей прошлой жизни, пока его клан попал в беду, Ван Чун никогда не покидал столицу, а тем более путешествовал в Западные Регионы. Даже в последние дни своего странствия он не отправился в Западные Регионы. В Западных Регионах репутация Четырех Гарнизонов Анси гремела до небес, но была еще одна вещь, даже более известная, чем эти четыре крепости: Стела Патрулирования для Императора!

Когда Ван Чун еще учился читать и писать, он слышал об этой стеле. По правде говоря, мало кто в столице не знал об этой стеле, потому что она была создана чрезвычайно известным человеком.

Пан Чао!

Первый Генеральный Защитник Анси в истории Центральных равнин!

Исторически первым человеком в истории Центральных Равнин, который открыл путь в Западные Регионы, был Чжан Цянь, но истинное господство и влияние пришли только через несколько веков с Пан Чао! История династий на Центральных Равнинах в Западных Регионах была периодом постоянных завоеваний и потерь и даже нескольких столетий утраченных контактов. Бесчисленные генералы-защитники Западных Регионов были направлены для управления этим регионом, но, если оглянуться назад, первым генеральным защитником Западных Регионов был человек из династии Великого Хана, который более тысячи лет назад отбросил кисть ученого, чтобы взять меч, Бань Чао 2.

— Хотя Западные Регионы далеко, они все еще принадлежат культуре Центральных Равнин. Сыну Неба трудно уделять им внимание, поэтому этот субъект Сына Неба будет патрулировать земли для него! Стоять на страже вечно у ворот империи!!!

Эти слова, которые Пан Чао сказал во время своего пребывания в Западных Регионах, продолжали звучать в ушах грядущих поколений, побуждая их ехать в Западные Регионы, что привело к господству Великого Тана сегодня! И Пан Чао установил эту стелу в самом дальнем месте, куда Чжан Цянь когда-либо достигал в своих путешествиях!

Эта стела всегда была под защитой поколений генералов-защитников.

Но после поражения Великого Тана в битве при Таласе и почти полного уничтожения тридцати тысяч элитных воинов Гао Сяньчжи, арабские солдаты продвинулись на восток, пересекли горы Цун и вошли в четыре гарнизона Анси. Первой вещью, которая должна была быть уничтожена, была эта «злая» Стела Патрулирования для Императора. Они даже забрали останки к себе в Аравию, чтобы выбросить их в море.

Эта новость вызвала немало душевных страданий на Центральных Равнинах, и Ван Чун также был глубоко подавлен, расценивая это как пожизненное сожаление!

В экспедиции в Талас Ван Чун не ожидал, что его желание исполнится, и он увидит эту стелу.

Когда эти мысли пролетели в его голове, Ван Чун внезапно спешился перед ошеломленными подчиненными.

Расслабьтесь! На этот раз у арабов не будет возможности пройти через границы Великого Тана!

Сердце Ван Чуна стало торжественным, и он поклонился и молча поклялся. Эта стела несла страсть и мечты бесчисленных верных подданных Центральных Равнин. Это были их мечты, а также мечты всех Центральных Равнин. Ван Чун не мог допустить, чтобы этот сон испортился.

— Пошли!

Ван Чун глубоко вздохнул, сел на лошадь и с криком поскакал в Суйе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. «Бессмертный из поэзии» относится к Ли Баю, одному из самых известных китайских поэтов, который родился в Суйе.

2. Чжан Цянь был военным офицером династии Хань, который был направлен императором У Ханьским для исследования Западных Регионов в конце 2-го века до нашей эры с целью создания союза с юэчжи против сюнну. В конце концов он вернулся со многими сообщениями о королевствах в Центральной Азии того времени. Пан Чао был генералом Хань, который жил в 32-102 г. н. э. и был генералом, который в конечном итоге поставил Таримский бассейн под контроль династии Хань. Его отец, брат и сестра были известными историками.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 870. Двойныe cтены Империи, Фэн Чанцин!**

Опавшие и засохшие листья дрейфовали по Суйе, покрывая землю коврами.

Этот город был больше похож на те, что были во внутренней части Большого Тана. Земля была вымощена серым кирпичом, а воздух был влажным. Кроме того, на дорогах было построено больше зданий в стиле Тана, чем в других городах. Самое главное, что наконец-то здесь были люди. Город не был городом-призраком, и в толпе было даже несколько торговцев Ху.

Но зловоние войны здесь было сильнее, чем в любом другом месте, через которое они прошли.

Клангкланг!

Вдали послышался стук железа, сопровождаемый криками боя.

Ван Чун нахмурился и позвал Чжан Цюя.

— Чжан Цюй, что происходит? Почему я слышу звуки битвы?

С армией протектората Анси на линии фронта, в городе не должно было быть никаких боевых действий.

— Отчитываюсь Лорду Маркизу: это бандиты в Суйе. Когда мы их заметили, они поджигали и грабили город. В настоящее время мы сражаемся с ними и, вероятно, скоро победим их.

Ван Чун слегка нахмурился, и сурово сказал:

— Бандиты? Разве это не территория протектората Анси? Разве Фэн Чанцин уже не здесь? Как могли появиться бандиты?

Гао Сяньчжи ушел с почти девяноста процентами армии протектората Анси, но десять процентов остались, чтобы удерживать тыл. С этими солдатами Тана под командованием одной из Стен-Близнецов Империи, Фэн Чанцина, такая ситуация не должна была возникнуть.

— Не ясно. — Чжан Цю покачал головой, со смущением в глазах. — Исходя из того, что наша орлиная команда может видеть с небес, это не единственная группа бандитов в Суйе, и ситуация, вероятно, была такой в течение некоторого времени. Генерал Цун Цзыань в настоящее время ведет группу мужчин, чтобы выгнать бандитов из города.

Ван Чун кивнул.

— Я просто спрошу об этом Фэн Чанцина.

Пока они говорили, приехал посыльный.

— Отчетность! Лорд Маркиз, заместитель генерального защитника Анси Фэн Чанцин просит встречи!

— Ой?

Глаза Ван Чуна вспыхнули от удивления. Заговорите о Цао Цао, и Цао Цао прибудет. Ван Чун немедленно направил лошадь вперед.

......

На обочине дороги, рядом с элегантным правительственным офисом, молча стояли несколько человек. Лидер был чрезвычайно уродливым и темнокожим человеком, но он держал себя в прямом положении и утонченной манере, источавшей уверенность. Позади него стояло четыре крепких воина армии протектората Анси, сабли которых были повязаны на поясе.

Все они стояли здесь некоторое время, и на их лицах можно было увидеть намек на беспокойство.

— Он здесь!

Вид лошади Ван Чуна заставил глаза Фэн Чанцина загореться от радости, и он поспешил с четырьмя элитными воинами Анси, словно собираясь поприветствовать своего спасителя. Спустя почти два месяца глаза Фэн Чанцина почти угасли от беспокойства, и он каждый день бегал, как муравей на горячей сковороде. Только он понимал, как ему все это удалось.

Теперь, когда Ван Чун наконец прибыл в Суйе с огромной армией, насчитывающей более ста тысяч человек, Фэн Чанцин наконец смог расслабиться.

По правде говоря, постоянные задержки Ван Чуна заставляли его несколько раз задавать вопрос о том, преднамеренно ли оправдывал себя Ван Чун, но теперь все его сомнения развеялись. Самым обнадеживающим для Фэн Чанцина было то, что подкрепление Ван Чуна было намного больше, чем он предполагал. Он думал лишь, что Ван Чун приведет не более тридцати тысяч солдат.

— Лорд Маркиз, я ждал вас!

Фэн Чанцин быстро шагнул вперед, поклонившись Белокопытной Тени Ван Чуна и сжав руки. Когда слова покинули его, Фэн Чанцин больше не мог сдержать слез. Талас был в наиболее опасном состоянии. Прошло три дня с тех пор, как он получил какое-либо письмо, и, хотя он был вне себя от беспокойства, он не мог показать ничего из этого, потому что все остальные смотрели на него.

Если бы даже он запаниковал, тогда весь Анси был бы потерян.

Но, наконец, после дней и ночей ожидания, Ван Чун наконец прибыл.

— Милорд, нет необходимости в такой вежливости!

Ван Чун немедленно спешился и помчался, чтобы помочь Фэн Чанцину подняться. Фэн Чанцин был известным генералом Анси, одной из двойных стен Империи. С точки зрения возраста и стажа он был намного выше Ван Чуна, но с точки зрения фактического статуса Ван Чун был на самом деле лучше.

Когда Гао Сяньчжи ушел и оставил Фэн Чанцина в тылу, он присвоил Фэн Чанцину звание вице-генерального защитника, но Ван Чун был генеральным защитником Цыси, а также молодым маркизом, с титулом, лично присвоенным Императором Мудрецом. Это не были учетные данные, которые Фэн Чанцин мог сопоставить. Таким образом, когда Фэн Чанцин встретил Ван Чуна, он должен был поклониться ему, как подчиненный начальнику.

Ван Чун перешел прямо к делу.

— Могу ли я спросить Милорда, какова в настоящее время ситуация в Западных Регионах? Как поживает лорд Гао Сяньчжи? Более того, когда я вошел в город, место было заполнено бандитами. Не было ли там солдат Анси? В Суйе? Как подобная ситуация все еще могла произойти?

Ван Чун долгое время слышал имя Фэн Чанцина, и в его прошлой жизни Двойные Стены Империи были двумя самыми ослепительными звездами, сияющими над Западными Регионами. Однако у него никогда не было возможности встретиться с этим знаменитым генералом. Фэн Чанцин был уродливым человеком, и его статус был ниже его собственного, но Ван Чун не проявлял к нему ни малейшего презрения. Напротив, он только испытывал глубокое уважение к этому человеку, поэтому он сразу же спешился, чтобы остановить поклон Фэн Чанцина.

Это был лояльный субъект империи, один из лучших в области логистики и управления. Даже королева логистики Сюй Цицинь выражала глубокое восхищение им в его предыдущей жизни. Но именно из-за этой репутации Ван Чуну было очень трудно понять, почему Суйе наводнили бандиты.

— Лорд Маркиз не знает, что в настоящее время Анси беспокоят как внутренние, так и внешние проблемы. Арабы не только вступили в сговор с Королевством Ши, но и отправили многих шпионов, чтобы подкупить Ху в Анси, предоставив им лошадей и оружие, чтобы вызвать проблемы в тылу. Кроме того, когда прошло два месяца с тех пор, как лорд Гао Сяньчжи и армия протектората Анси начали сражаться с арабами в Таласе, жители Западных Регионов стали паниковать, и многие из небольших государств и племен воспользовались возможностью начать набеги, поэтому Анси очень не хватает солдат: общее их число даже не превышает двух тысяч, что далеко не достаточно.

— То, что лорд Маркиз увидел только сейчас, является результатом моих лучших усилий. В противном случае Суйе был бы в еще большем хаосе. — Устало сказал Фэн Чанцин.

Будучи одной из Двойных Стен Империи, Фэн Чанцин с точки зрения репутации уступал только Гао Сяньчжи. Фэн Чанцин не мог избежать вины за нынешнее состояние Анси, но только Фэн Чанцин понимал, насколько сложной была ситуация. Когда все тридцать шесть королевств и племен Западных Регионов начали беспокоить, двух тысяч гарнизонов было далеко недостаточно.

Хотя Фэн Чанцину по-прежнему приходилось беспокоиться о состоянии Гао Сяньчжи и тридцати тысяч солдат армии протектората Анси, ему также приходилось беспокоиться о поддержании порядка в Западных Регионах. Он был истощен как телом, так и разумом.

— Так вот оно что!

Ван Чун был глубоко тронут. Он знал, что Гао Сяньчжи не оставил много солдат в Западных Регионах, но он никогда не думал, что это были ничтожные две тысячи. Для такого маленького гарнизона сохранить территорию, безопасную для Западных Регионов, было практически невозможно. Фактически, то, что Суйе, город, ближайший к Таласу, все еще мог принимать так много торговцев и все еще казаться упорядоченным на поверхности, было достаточным доказательством удивительных способностей Фэн Чанцина.

— Чэнь Бин, собери две тысячи человек и отдай их лорду Фэн Чанцину вместе с необходимыми луками, стрелами и щитами. Кроме того, я также дам вам десять баллистических команд. Независимо ни от чего, Суйе нужно стабилизировать. — Приказал Ван Чун, не поворачивая головы.

Суйе был одной из баз Протектората Анси, ближайшим к Таласу оплотом, а также духовным сердцем Западных Регионов. Если даже Суйе впадет в хаос, то это ожидает и остальные Западные Регионы. Таким образом, Суйе пришлось стабилизировать и всех бандитов убить.

— Да, Лорд Маркиз!

— Лорд Маркиз, я все еще могу разобраться с ситуацией в Анси, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но лорд Гао Сяньчжи находится в страшной опасности. — Внезапно сказал Фэн Чанцин, и его глаза наполнились беспокойством и заботой. — Боюсь, что он не сможет продержаться долго. Я надеюсь, что лорд Маркиз сможет как можно быстрее оказать помощь лорду покровителю!

— Лорд Фэн, не паникуйте. Какова ситуация в Таласе? — Спросил Ван Чун.

До сих пор почти вся информация о Таласе исходила от Протектората Анси и Фэн Чанцина, поэтому никто не мог понять, что там происходит, кроме него, даже Чжан Цюэ.

— Ситуация в Таласе невероятно мрачна. Когда арабы впервые прибыли, у них не было много солдат, и они были явно неподготовлены, и вокруг Таласа не было подходящих деревьев, которые они могли бы срубить. Но теперь арабы собирают все больше и больше солдат, и их атаки становятся все жестче и жестче. Из собранных мною разведывательных отчетов арабы также вырубают деревья и перевозят их с тыла на линию фронта, и в настоящее время заняты их переработкой в осадные лестницы и прочее осадное оружие. Они явно готовятся к наступлению. Исходя из того, сколько им нужно времени, Талас падет всего через несколько дней.

— Арабы сосредоточили все свое внимание на Таласе в данный момент, но как только Талас падет, весь Анси будет быстро потерян, а Западные Регионы попадут в руки арабов.

У Фэн Чанцина было чрезвычайно взволнованное выражение лица.

— Лорд Маркиз, у Анси и Великого Тана больше нет солдат, поэтому я могу зависеть только от Милорда. Чанцин умоляет лорда Маркиза, что, несмотря ни на что, лорд Маркиз должен спасти лорда-покровителя и моих братьев Анси! Пожалуйста!

Фэн Чанцин вложил все свои силы в длинный и глубокий поклон.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 871. Koнтакт, пеpвая воздушная битва!**

Вид глубокого поклона Фэн Чанцина заставил сильно взволноваться всех людей вокруг Ван Чуна — Ли Сие, Су Шисюаня, Чэн Саньюаня, Чжан Цюэ, Сунь Чжимина, Чэнь Бурана и Чжуан Чжэнпина. Все они слышали о громовой репутации Фэн Чанцина, и для многих он был недостижимым существованием, стоящим высоко в небесах. Могучим человеком, с которым они могли бы прожить целую жизнь, ни разу не встретившись.

Но в этот момент Фэн Чанцин отбросил свое достоинство перед таким большим количеством людей и принял исключительно кроткое отношение по отношению к младшему Ван Чуну. Этот акт сразу же заставил испытать сильный шок.

Фэн Чанцин, казалось, не обращал на это внимания и не замечал этого, оставаясь склоненным. Ситуация в Западных Регионах становилась все более напряженной, и после почти двух месяцев мрака и отчаяния Ван Чун был его единственной надеждой, единственным шансом на выживание, который имели тридцать тысяч солдат протектората Анси, осажденные в Таласе.

— Лорд Фэн, успокойтесь. Хотя арабы могущественны, они не настолько сильны, чтобы быть непобедимыми. Если использовать слова великого генерала Хань Чан Тана, — те, кто оскорбляет народ хань, будут казнены, независимо от того, как далеко они зайдут! Великий Тан — не слабак, и худшая ошибка, которую могла совершить Аравийская Империя заключалась в сговоре с королевством Ши и желании покорить Анси. Я не только спасу лорда Гао Сяньчжи и солдат армии протектората Анси, еще я заставлю арабов заплатить самую высокую цену за свое поспешное решение! Вот моя истинная цель приезда сюда!

Глаза Ван Чуна ярко светились, и он торжественно помог Фэн Чанцину встать.

Эти веские слова мгновенно повлекли за собой масштабные преобразования на лицах Фэн Чанцина и его воинов Аньси. Хотя несколько минут назад он все еще волновался и переживал, находясь почти на грани слез, теперь он необъяснимым образом почувствовал утешение. Медленно он поднял голову и впервые начал осматривать этого молодого Генерального Протектора.

Это был юноша, которому было всего шестнадцать или семнадцать лет, с прямыми бровями и яркими глазами. Легко было принять его за одного из буйных отпрысков великих кланов столицы, но у него также была стойкость и хладнокровие, которых не было ни у одного из его сверстников. Выражение его лица было мудрым, его осанка расслабленной. Это заставляло подсознательно обращать внимание на каждое его слово и глубоко верить в него.

Но это было еще не все. Фэн Чанцин также мог чувствовать густой запах железа и крови на этом юноше. Это был не обычный генерал, а тот, кто пережил бесчисленные битвы, видел горы трупов и море крови. Один из тех великих генералов, которые стояли на самой вершине. За десять с лишним лет, проведенных в протекторате Анси, Фэн Чанцин чувствовал этот запах только у одного человека: генерального защитника Анси Гао Сяньчжи.

Но даже у Гао Сяньчжи не было такого густого и сильного запаха, как у этого юноши.

Фэн Чанцин когда-то смотрел свысока на Ван Чуна, потом он пересмотрел свои взгляды и пришел к новому пониманию, но, в конце концов, он понял, что по-прежнему недооценивает этого юношу. Тот был намного сильнее, чем он мог себе представить.

— Лорд Маркиз говорит правду. С лордом Маркизом, возглавляющим великие армии Великого Тана, Чанцин уверен, что арабы никогда не достигнут своих целей! Чанцин будет ждать здесь, чтобы поздравить Милорда с ранним отчетом о победе и триумфальном возвращении. Когда придет время, Чанцин определенно устроит пир в протекторате, чтобы приветствовать Милорда и отпраздновать победу!

Выражение лица Фэн Чанцина стало суровым, он отошел в сторону и глубоко поклонился.

Это был еще один поклон, но его смысл был совершенно другим.

— Я желаю Милорду скорейшей победы и триумфального возвращения!

За Фэн Чанцином четыре элитных воина также глубоко поклонились.

— Ждите от меня новостей!

Ван Чун только улыбнулся. На этот раз он не пошел помогать Фэн Чанцину, но сел на Белокопытную Тень и отправился в путь, выпрямив спину. На его лице не было никакого нежелания.

— Передайте мой приказ! Все солдаты, в поход и ускорьте темп!

Румбл! Армия, насчитывающая более ста тысяч человек, прошла через последнюю крепость Великого Тана и направилась к городу Талас, который находился почти в одной тысяче ли. Только после того, как последний солдат армии протектората Цыси покинул Суйе, Фэн Чанцин наконец поднял голову.

В свете заката, более ста тысяч солдат Цыси были похожи на черный потоп, неудержимый и бесстрашный, безудержный и решительный. Это зрелище глубоко проникло в умы всех, кто его видел. Но единственное изображение в сознании Фэн Чанцина содержало этого уверенного и расслабленного юношу.

— Поистине, сто слухов не могут сравниться с одной встречей, и этот человек намного превосходит свою славу! В прошлом… Милорд и я смотрели свысока на Лорда Маркиза, но для Великой Династии Тан Лорд Маркиз — действительно благословение, как для Анси, так и для мира! В этой битве я уверен, что Лорд Маркиз добьется успеха!

......

За Суйе окрестности заполнились скалистыми вершинами и крутыми скалами, лишенными каких-либо городов или деревень.

— Все солдаты, продвигайтесь на полной скорости!

— Продолжай! Не отставай!

— Спешите! Талас в большой опасности! Не позволяйте арабам преуспеть!

Когда армия прошла сквозь массивного спирального дракона, который был горами Цун, маршируя по пустынным горным дорогам на запад, их постоянно заставляли идти все быстрее и быстрее. Скорость была первостепенной в войне, и между тем постоянный поток разведывательных птиц заполнил небо. Хотя они еще не были в Таласе, они уже могли слышать крики издалека.

Они ничего не видели, но все могли представить, что в далеком Таласе, где собрались сотни тысяч солдат, несомненно, шла напряженная битва.

Все солдаты были напряжены, а их лица мрачны. Приказы были такими постоянными и бесконечными, что даже наемники Ху, которые не могли понять ханьский язык, могли чувствовать напряжение и гнетущую атмосферу.

Через день был издан новый приказ. Копыта всех лошадей должны были быть обернуты, а рты всех лошадей и морды скота — закрыты, чтобы уменьшить любой шум.

Количество шума, производимого армией в сто тысяч человек, мгновенно уменьшилось, но в этой безмолвной обстановке такие действия только усилили густой запах войны в воздухе до полного насыщения. Хотя их начальники ничего не сказали, даже самый тугой из солдат понимал, что битва исторических масштабов неизбежна!

Сто ли!

Талас становился все ближе и ближе, и почти неслышные крики становились все громче и громче.

Восемьдесят ли!

Таласа все еще не было видно, но звуковые волны затопили движение экипажей и войска армии!

Пятьдесят ли!

Армия шла все быстрее и быстрее, и на горизонте виднелись волнистые линии горного хребта. Склоны были зелеными и пышными, покрытыми многими растениями, хотя геология означала, что никакие массивные деревья не могли бы тут расти. Это были горы Байши, ближайший барьер на пути к Таласу. За горами Байши уже можно было видеть угол этого возвышающегося города, выглядывающего из-за гор, и еще легче было увидеть густые клубы дыма и языки пламени, достигающие небес.

Атмосфера была полна напряжения, и мрачные солдаты молчали. Казалось, что даже коровы, овцы и другие домашние животные, сопровождающие армейский поезд снабжения, что-то чувствовали: их рты были закрыты, а глаза наполнились беспокойством.

— Ускорить темп!

Приказ за приказом отдавался офицерами всех уровней, и солдаты чувствовали вокруг себя запах битвы. Все они крепко сжали свое оружие, а их взгляды были устремлены вперед. Каждый из них понимал, где битва и где их враги!

То, что ожидало их, было сражением беспрецедентной жестокости и беспощадности!

Ворота Великого Тана за ними, и тридцать тысяч солдат армии Протектората Анси ожидали помощи впереди. У них не было пути назад!

Сорок ли!

Напряжение было настолько сильным, что душило. В авангарде армии собрались Чжан Цюэ и все члены его команды орлов, все они были с торжественной внешностью. Члены отряда орлов уже прошли через множество воздушных сражений, в том числе битву за треугольный разрыв, битву при Оружейной Палате Цыси и сражения в тюркской степи. Каждый раз они возвращались победителями.

Но все они понимали, что этот противник отличается от их предыдущих. Он гораздо сильнее, чем кто-либо, с кем они сталкивались, будь то в кавалерия, пехота или орлы и другие птицы.

В своих коротких стычках, которые были раньше, они не могли получить никакого преимущества!

— Готовьсь!

Чжан Цюй повернулся к своей команде, его взгляд прошелся по каждому из участников.

— Мне не нужно ничего говорить о силе арабов. У нас будет только один шанс. Несмотря ни на что, мы должны победить. Не позволяйте ни одному спастись!

— Понял!

Все члены команды поклонились, их лица стали словно натянутые тетивы.

— М-м.

Чжан Цюэ кивнул и повернул голову, глядя в западное небо. Он снова и снова сканировал небо, очевидно, что-то ища. И дождался…

Крииe!

Внезапно из неба донесся пронзительный крик, и массивные арабские охотничьи соколы с острыми и яростными глазами развернули свои массивные крылья и начали лететь к приближающейся армии.

— Они идут! Атакуем!

Ученики Чжан Цюй сжались, и все члены его команды также стали нервными. Это были охотничьи соколы, которых арабы разместили по периметру. Хотя арабы сосредотачивали все свои силы на нападении на Талас, и все еще не знали о приближающемся подкреплении, как и солдаты всех других империй, арабы по-прежнему опасались нападения с тыла.

Свист!

Черный силуэт сорвался с плеча Чжан Цюй. Испещренный шрамами Орлиный Король Маленький Ша бросился в небо, словно пущенная стрела. Как будто это был сигнал, свишсвишсвиш! Все орлы команды взлетели в небо, как бамбуковые побеги после весеннего дождя, и столкнулись с арабскими охотничьими соколами.

Битва была грандиозной!

— Вы можете это сделать!

Чжан Цюй стиснул зубы и сжал руки в кулаки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 872. Tалаc, послeдний шаг!**

Только члены команды орлов знали о высокой цене, уплаченной за поиск информации об арабах. Одиннадцать членов команды погибли в районе к востоку от Таласа, а также двадцать-тридцать орлов погибли в бою. Даже Маленький Ша был тяжело ранен. Тем не менее, Чжан Цюю удалось понять некоторые правила, по которым действовали арабы.

У арабов был независимый способ борьбы. Птицы в воздухе часто летали очень далеко от разведчиков на земле, а охотничьи соколы наблюдали за районами в несколько десятков ли. Когда арабские охотничьи соколы встречали вражескую птицу, один из них немедленно поворачивал назад, чтобы сообщить разведчикам.

Если кто-то хотел предотвратить обнаружение арабами, то сначала нужно было свалить их разведчиков на землю. Между тем, если охотничьи соколы не встретят врагов в воздухе, они продолжат движение вперед, кружась в воздухе, чтобы определить количество врагов, прежде чем уйти.

Чтобы их не обнаружили, эти массивные охотничьи соколы, имеющие навыки воздушного боя, должны были быть уничтожены, прежде чем им удастся пройти один круг. Если бы хоть одному из них было позволено сбежать, все их усилия были бы напрасны, и молчаливое наступление более ста тысяч солдат Цыси было бы обнаружено.

Один круг! Только один круг! Несмотря ни на что, мы должны добиться успеха!

Чжан Цюэ нервно поднял глаза.

B настоящее время арабы распределили свою армию во всех направлениях, и только ее часть на западной стороне. Это был их лучший шанс. Команда орлов была полностью мобилизована, и это сражение определит успех или неудачу армий Цыси и Анси!

Когда эти мысли пролетели в его голове, плотная стая орлов Большого Тана уже вступила в контакт с арабскими охотничьими соколами.

Крииe!

Пронзительные крики эхом разносились по небу. Не было времени для зондирования почвы. При первом контакте птицы с обеих сторон погрузились в жестокую схватку. Перья летели и брызгали кровью, причем не каплями, а ливнем.

Взрыв!

Произошла черная вспышка, и арабский охотничий сокол упал с неба, словно камень, и врезался в гравий на земле, превратившись в шар из мякоти и осколков костей. За ним последовали три Великих Танских орла, также врезавшихся в землю.

А потом пять, шесть, семь, восемь…

Боевые действия оказались гораздо более ожесточенными, чем ожидалось. Клювы птиц были похожи на стальные кирки, а когти — на железные крючки. Каждый из ударов вырывал большие куски мяса и перьев. Каждый охотничий сокол может сражаться с двумя, тремя или четырьмя другими птицами. Именно под этими жестокими атаками Маленький Ша Чжан Цюя был ранен.

Но в этот момент Чжан Цюй и его орлиная команда использовали совершенно другую тактику. Свист! Тридцать-сорок орлов спускались, как волчья стая, на одного арабского охотничьего сокола, клюя его клювом и когтя когтями. При этом единственном столкновении огромный и яростный охотничий сокол был повержен, а его тело падало с небес.

В этом процессе все орлы были сосредоточены на одной птице, игнорируя атаки других охотничьих соколов. Никто из них не повернул головы, и никто из них не пытался сбежать. Они молча сносили боль, и сходились и добивали одного охотничьего сокола, прежде чем повернуться к своей следующей цели.

В этих обстоятельствах бригада орлов понесла большие потери, так как многие из их орлов получили тяжелые раны и упали с небес. Это зрелище заставило глаза орлиной команды покраснеть от горя.

Каждый из этих орлов прошел интенсивное обучение, обучение, которое было пронизано их глубокой привязанностью. Смерть каждого орла походила на отрывание их части, но все они могли только похоронить свои эмоции глубоко в своих сердцах.

Раз, два, три… Тактика Чжан Цюя была эффективной, и за несколько секунд многие из охотничьих соколов были убиты. Даже самый свирепый охотничий сокол не смог противостоять атакам стольких орлов, но сердце Чжан Цюя все еще было напряженным.

Мы не можем позволить им сбежать, ни одному…

Чжан Цюй продолжал сжимать кулаки, изучая ситуацию в воздухе. Независимо от того, сколько арабских соколов-охотников они убили в этой битве, было бы бессмысленно, если бы те не были полностью уничтожены. Если хотя бы одному было разрешено вернуться, это означало бы полное поражение. Арабские охотничьи соколы продолжали падать, и перед лицом этой неустрашимой стаи орлов охотничьи соколы, наконец, потеряли мужество, и некоторые из них пронзительно закричали, поворачиваясь к бегству.

При этом зрелище орлиной команды запрыгнуло им в горло, и сам Чжан Цюй сильно побледнел.

В этот момент вспыхнуло черное мерцание, и каменный орел бросился вперёд, как молния, а его когти врезались в спину одного из охотничьих соколов и сбросили его на землю. Секунду-другую тот пытался повернуться и дать отпор, но быстро присоединился к остальным своим товарищам, бросившись на землю.

Взрыв!

Когда последний арабский охотничий сокол упал на землю, орлиная команда разразилась аплодисментами.

— Маленький Ша!

— Маленький Ша!

— Маленький Ша!

Каменным орлом, покончившим с жизнью трех арабских охотничьих соколов, был Орлиный Король Чжан Цюя, Маленький Ша.

— Успех!

Чжан Цюй наконец вздохнул с облегчением. Арабы не останутся в неведении, но, убив этих охотничьих соколов, им удалось выиграть время для армии.

— Остальное будет зависеть от группы Хуан Ботяня!

Было два узких места, которые нужно было преодолеть, чтобы не допустить обнаржения арабами. Первым были охотничьи соколы, которые арабы разместили вокруг своего внешнего периметра, а вторым были разведчики на земле. У каждого охотничьего сокола был свой разведчик, и только то, что битва в воздухе была выиграна, не означало, что они могли ослабить свою бдительность.

Разведчики обязательно приедут для расследования, как только потеряют связь со своими охотничьими соколами, но эта задача была за пределами способностей Чжана Цюя.

— Готовы!

Сверху раздался громкий крик, и Чжан Цюй повернулся, чтобы увидеть, как Хуан Ботянь садится на гнедого коня, собирая элитных разведчиков для вылазки.

Армия шла все быстрее и быстрее, и Талас становился все ближе и ближе. Все знали, что для армии осталось не так много времени, и нервничали до крайности.

Все арабские разведчики по периметру были уничтожены, что дало последний шанс Ван Чуну и его армии, насчитывающей более ста тысяч человек.

Двадцать ли!

Пятнадцать ли!

Тринадцать ли!

Армия могла быть обнаружена в любой момент, и все они бежали на перегонки со временем, стремясь успеть каждую секунду. Все они понимали, что каждый дополнительный метр, который могла продвинуться армия, увеличивал шансы на победу. Они молча и мрачно шли вперед, не издавая никаких звуков, кроме движения ног и вращения колес.

Остается только последний шаг!

В тылу армии Ван Чун сел на Белокопытную Тень, пристально глядя на многочисленные знамена впереди себя своими острыми глазами, окруженный экспертами и генералами. Будь то орлиная команда Чжан Цюя или вылазка разведчиков Хуана Ботяня, он видел всю ситуацию.

Для армии из ста тысяч человек оставаться необнаруженной было невозможно, но он мог, по крайней мере, заставить свою армию приблизиться как можно ближе, выиграв для нее наиболее возможное преимущество.

Ван Чун использовал модель для тщательного изучения местности вокруг Таласа. Хотя сам Талас был окружен равнинами, на его северо-востоке был ряд невысоких холмов. Если он сможет достичь этих холмов до того, как его обнаружат арабы, он сможет застать их врасплох.

Маленькая лодка может легко изменить курс, и, хотя отряд из десяти человек может легко изменить свою тактику, огромная армия из сотен тысяч, полностью нацеленная на атаку Таласа, не найдет такой легкой задачи изменить направление своих атак. Это был шанс, который Ван Чун и его армия могли использовать.

Румбл!

В этот момент земля начала качаться и дрожать, и воздух внезапно наполнился грохотом копыт.

— Рапорт! — Разведчик спешился и встал на колени на землю, выражение его лица было нервным. — Сила из семи или восьми тысяч арабских солдат направляется к нам! Лорд-покровитель, как мы должны поступить с ними?

Ван Чун лишь слабо улыбнулся, глядя вперед. Облако пыли поднялось из-за холмов, и на их вершине появилась стальная волна из семи или восьми тысяч арабов.

— Мы все же были обнаружены!

Слабая улыбка Ван Чуна превратилась в небрежную усмешку. Арабы не были слабыми, и, хотя он делал все возможное, чтобы оставаться скрытым и позволить грохоту битвы прикрыть свое наступление, арабы все же заметили что-то странное и послали солдат зачистить окрестности.

— Но только семи или восьми тысяч далеко не достаточно!

Его тактика заглушать животных и запретить болтовню среди солдат оказалась эффективной. Единственный звук, который он не имел возможности подавить, был от экипажей, но пути, пройденные армией Ван Чуна, были частью оживленного Шелкового Пути, пересекаемого бесконечными потоками караванов, что делало такой звук чрезвычайно обычным. Кроме того, поскольку разведчики не сообщили об их приближении, шум не вызвал большого подозрения.

Ван Чун очень тщательно обдумал эти меры, и теперь они принесли плоды.

Арабы услышали шум, но явно полагали, что число издающих его людей было не очень большим, и послали только семь или восемь тысяч кавалеристов, чтобы посмотреть, что происходит.

Кланг!

Ван Чун обнажил свой меч. Этот четырехметровый меч из Стали Вутц, казалось, даже заслонял солнечный свет, а его край сиял холодным светом.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Атакуйте на полной скорости!

Еще до того, как он закончил говорить, его меч указал в сторону этой отдаленной группы холмов.

С этим приказом армия из более чем ста тысяч, казалось, потеряла свою маскировку, взбалтывая огромное облако пыли, и начала наступление. Хотя арабские войска из семи или восьми тысяч кавалеристов появились и обнаружили их, было уже слишком поздно. Их обнаружение никак не повлияет на общую 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 873. Прибытиe на Поле битвы!**

Румбл! Наступление Армии Тана вызвало намеки на беспорядки в отдаленной арабской армии.

— Ублюдки! Как могло появиться так много танских солдат? Почему мы не получили никаких сообщений об этом?!!!

На далеком холме арабский офицер в полном вооружении яростно ругался по-арабски, а его глаза были широко распахнуты от ярости, лицо исказилось, когда он смотрел на огромную и пугающую армию перед ним.

B приказе, который ему дали, говорилось, что к Таласу может приближаться армия от двадцати до тридцати тысяч человек. Хотя и не было уверенности, что это была армия Тана, из-за предосторожности, его начальство решило послать войска около семи тысяч кавалеристов, чтобы проверить это. Аббасидский Халифат был страной войны. Все его люди, сверху донизу, были опытными бойцами. Их кавалеристы ехали на могучих арабских конях. Это была сила, достаточно большая, чтобы справиться с шестидесятью-семидесятью тысячами солдат, но у этого врага было даже больше солдат, чем это количество.

Арабы не уклонялись от битвы, но эта армия явно не состояла из простых солдат. Внушительный импульс и острая аура явно указывали на ветеранскую армию, элиту среди элит.

Только сумасшедшему понадобилось бы семь тысяч солдат, чтобы бороться против армии, насчитывающей более ста тысяч таких солдат.

— Отступление! Спешите и уходите!

— Люди! Сообщите об этом лорду-губернатору!

Крики наполнили воздух, и семь тысяч арабских кавалеристов запаниковали и начали отступать. Тем временем огромная армия подкреплений из Цыси, казалось, поглотила землю, и неудержимо рванулась вперед.

......

Где-то в семи или восьми ли от Таласа, области низких холмов, дул холодный ветер, и трава качалась и дрожала. Хотя близлежащий Талас уже давно утонул в крови и трупах, это место было тихим, словно застывшее во времени.

— Убьююю!

Но в этот момент резкий крик разорвал небеса, нарушив тишину.

— Бежим!

— Танская армия идет!

Арабская кавалерия внезапно поскакала прочь с холмов, крича в панике, и принялась бежать в Талас. Эта внезапная трансформация быстро привлекла внимание солдат на поле битвы. Первыми ее заметили арабские силы, расположенные на самом восточном фланге поля битвы.

— В чем дело?!

— Разве это не люди Абдуллы? Разве они не только что ушли? Почему они возвращаются?!

— Ублюдки! Они в таком беспорядке. Что же могло так их напугать?

При виде паники солдат сразу же арабские воины пришли в ярость и стали упрекать. Аравия была страной, построенной на войне, они поклонялись мужеству и свирепости. Те, кто сражался непоколебимо на линии фронта, всегда пользовались максимальным уважением, а те робкие, которые бежали в панике, всегда были первыми, кого отбрасывали.

— Спешите и сообщите лорду-губернатору! Прибыла Танская армия!

— Подкрепление Тана уже здесь!

Один из арабских всадников в самом авангарде почти не обратил внимания на упреки своих товарищей, и используя все свои силы, безумно кричал, не прекращая.

— Абсурд!

Но эти предупреждения только навлекли на себя дальнейшие упреки. Армия раздвинулась, и арабский генерал с диким лицом выехал на могучем арабском коне. Его правая рука лежала на ятагане на его поясе, в то время как его тело кипело намерением убить.

— Самые элитные солдаты Великого Тана находятся здесь. Какие еще грозные солдаты могли приехать из Анси?

— Даже если Великий Тан действительно послал подкрепление, чего бояться? Мы собрали здесь более трехсот тысяч солдат. Лорд-губернатор давно приказал немедленно казнить любого труса, который бежит на поле битвы! Эти негодяи ищут смерти?

Будучи самым сильным существованием на континенте, Халифат Аббасидов покорил бесчисленные государства на своей периферии, большие и маленькие. Для этой войны Халифат Аббасидов даже собрал армию из более чем трехсот тысяч элитных воинов. И сейчас могло ли что-нибудь угрожать им? Что может стоить того, чтобы бежать в такой панике?

Но арабский генерал вскоре обнаружил, что больше невозможно ругаться. Позади тех, кто бежал от арабской кавалерии, какая-то невидимая пара рук, казалось, сотрясала холмы, заставляя их дрожать и колыхаться. Поначалу, хотя и было небольшой, дрожь становилась все более и более интенсивной, и даже поле битвы вокруг Таласа казалось дрожащим.

Что здесь происходит?

Арабский генерал слегка побледнел. Никакая сила от семи до восьми тысяч кавалеристов не могла вызвать это сильное дрожание. Только армия не менее чем из ста тысяч человек может сделать что-то подобное.

Бузз!

Пока арабский генерал и его солдаты смотрели, над холмами медленно поднималось черное знамя с изображением дракона в сопровождении высокого и крепкого всадника.

За одним следовало другое, третье… В мгновение ока холмы были покрыты тысячами кавалеристов, заполнивших горизонт. Эта кавалерия просто стояла на вершине холма, не гоняясь за бегущей арабской кавалерией. Они молчали, а их глаза холодно смотрели на поле битвы.

Когда эта кавалерия оказалась в отдаленном тупике с бесчисленными арабами, на поле битвы опустился неописуемо гнетущий воздух. В одно мгновение мир стал мрачно неподвижным, и даже звуки сражений, казалось, угасли.

— Тан…

Арабский генерал сглотнул, и подсознательно сделал шаг назад. Страх появился в его глазах. Он не испытывал недостатка в решимости, но давление, оказываемое этой армией, было просто слишком велико. Эти тысячи солдат молча стояли там, глядя на них с презрением. Хх глаза, как горы, давили на их грудь и делали невозможным дыхание.

— Невероятно! Откуда Великий Тан мог взять такую мощную армию?

Глаза арабского генерала широко открылись в неверии. Бузз! В этот момент он почувствовал странное ощущение. Армия в центре холмов разошлась, и в воздух поднялось массивное серебристо-белое знамя дракона.

Под этим знаменем арабский генерал наконец увидел командующего силами Тана. Это был явно худой и хрупкий юноша. Его конь был божественным конем с белыми как снег копытами. Его глаза светились презрением, сверкали жгучим светом солнца. Вокруг него выстроились могущественные генералы, как звезды, сияющие вокруг луны.

— Мы наконец прибыли!

Ван Чун посмотрел вдаль с вершины холма. После пяти дней марша армия наконец прибыла в Талас. С этой точки зрения он мог видеть пылающие сигнальные огни и землю, покрытую арабскими солдатами и боевыми знаменами.

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел такую большую арабскую армию. У арабов телосложения были намного крупнее, чем у людей Меншэ Чжао, и они были гораздо более агрессивными, чем люди из У-Цана. Когда десятки тысяч арабов собирались в армию, они излучали ауру, с которой не могла сравниться никакая другая сила или армия на границе Великого Тана.

Пожар!

Черное пламя, которое пожирало все!

Это было первое впечатление, которое получил Ван Чун, посмотрев на арабскую армию.

Бесчисленное море арабских солдат полностью окружило Талас, в несколько слоев.

Эта знаменитая крепость Великого Шелкового Пути давно была лишена своего величия, а ее стены превратились в невыносимо плохое состояние. Кровь стекала со стен, окрашивая их темно-красным блеском. Небо казалось пылающим, и над стенами бушевали огни. На далеком холме Ван Чун чувствовал запах крови, который нес ветер.

В тылу арабской армии катапульты бросали в город массивные камни. Тем временем, под прикрытием катапульт, бесчисленные арабские солдаты, владеющие скимитарами, взбирались по стенам вдоль осадных лестниц.

Битва в городе находилась на критическом этапе.

Через два месяца армия протекторатов Анси в городе была на пределе. Ван Чун видел, как бесчисленные арабские солдаты монтируют стены. Тем временем несколько арабских солдат за воротами безумно врезались в ворота массивного тарана в десять с небольшим Чжан.

Тяжелые стальные ворота были сильно деформированы, и он сразу понял, что это не продлится долго.

— Фэн Чанцин был прав. Арабы действительно начали тотальное наступление!

Ван Чун лишь слегка приподнял лоб, мало заботясь об этом факте. Независимо от того, какой у арабов был план, в момент его появления все было сорвано. Он сделает Талас местом, где арабы потерпят самое сокрушительное и несчастное поражение.

Ван Чун перевел взгляд на стены. В самом очевидном месте на стенах Таласа Ван Чун наконец-то заметил величественную и известную фигуру Западных Регионов. Стоя на вершине стены, он продолжал резать арабских солдат, нападающих на стены, ревя приказы. Его доспехи были так испачканы кровью, что не было видно ни одного чистого места.

Гао Сяньчжи, казалось, пустил корни в стены, а его ноги слились с ними. Он выглядел как гигант, стоящий высоко и устойчиво. Независимо от того, сколько арабских солдат напало на него, они все будут остановлены у его ног, неспособные на прорыв.

Вокруг него Ван Чун также мог видеть бесчисленных солдат армии протектората Анси, находящихся в интенсивном бою.

После двух месяцев битвы каждый из них был на пределе, все они были настолько измотаны, что, казалось, были готовы пасть в любой момент. Их продолжала поддерживать лишь гордость, позволяя им сражаться до смерти. Никто не мог знать, как они продержались так долго, но каждый из них справился с этим своими методами.

При виде этого даже Ван Чун был глубоко взволнован.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 874. Бoй, cражeние против арабов!**

Хотя Ван Чун никогда раньше не видел армию протектората Анси и даже не взаимодействовал с этой самой могущественной армией Западныx Регионов, сейчас она оставила невероятно глубокое впечатление в его голове.

Это был костяк Великого Тана!

Кланг!

Без малейшего колебания Ван Чун холодно обнажил свой меч и нацелил его на арабов, а его наконечник мерцал холодным светом.

— Все солдаты, в атаку!

Бум!

Земля сотряслась, и более ста тысяч солдат, стоящих на холме, внезапно превратились в наводнение, которое обрушилось на Талас.

— Убьююю!

По равнинам стали раздаваться боевые крики. Первым, спустившимся с холма, был Непобедимый Великий Генерал Ли Сие и его пять тысяч дисциплинированных кавалеристов Ушана. Все они были вооружены до зубов. Кланг! Ослепительный ореол войны вырвался из тела Ли Сие, быстро распространяясь на остальных его солдат. За этим последовали второй, третий, четвертый… В мгновение ока, тысячи военных ореолов были выпущены, окутав кавалерию Ушана и превратив их в движущуюся крепость.

Бум!

Одного импульса этой атаки было достаточно, чтобы опрокинуть горы и осушить моря, и казалось, что никакая армия не сможет противостоять ему!

— Убьююю!

Рядом с кавалерией Ушана кавалерия армии протектората Цыси и армии протектората Аннана сформировали второй эшелон. Их военные ореолы простирались вниз по холмам, словно стремительные паводковые воды. За ними шли тысячи колесниц и военно-транспортных экипажей, увлеченных боевыми лошадьми с жестоким ореолом.

Несмотря на скорость, все эти колесницы и экипажи оставались в плотном строю, без малейшего намека на суматоху.

— Атака!

В то же время более десяти тысяч военнослужащих, состоящих из регулярных солдат из Большого и Малого Балура, Гангке и других наемников из Западных Регионов, атаковали с левого и правого флангов. Одна волна, две волны, три волны… более ста тысяч солдат были похожи на огромное море, льющееся по холмам, и омывающее равнины.

— Тан, это Тан!

— Приготовьтесь! Держите строй!

— Они на востоке! Поспешите и соберитесь! Пехота, поднимите щиты! Вся кавалерия, приготовьтесь к атаке!

Резкие крики раздались над армией. Перед лицом этой армии, насчитывающей более ста тысяч танских солдат, арабы, которые вкладывали все свои силы в дисциплинированный штурм Таласа, впали в смятение и отчаяние. Тщательная подготовка Ван Чуна теперь показала свою ценность.

Для армии из трехсот тысяч солдат, сосредоточенных на осаде города, было практически невозможно развернуться за такой короткий промежуток времени. Маленькая лодка могла регулировать свой курс, но не большой корабль. Единственный эффект этой последовательности приказов состоял в том, что заставил триста тысяч арабских солдат погрузиться в хаос.

— Готовься! Соберись!

Как раз, когда армия протектората Цыси собиралась напасть, с самого восточного фланга раздался громкий и достойный голос. Звук этого голоса мгновенно заставил суматоху исчезнуть. Как будто отвечая на вызов, арабские солдаты на восточном фланге внезапно успокоились и начали быстро собираться.

— Второй и третий блоки, отступайте! Десятый блок, вперед!

Следуя этим четким и точным указаниям, арабские солдаты начали шагать вперед, всаживая в землю свои большие пехотные щиты. Каждый из этих щитов был выше человеческого роста, крепкий и толстый. Бесчисленные щиты, которые были посажены в землю, по существу создали стальную стену на восточном фланге поля битвы.

За этой стальной стеной беспорядочная армия быстро собиралась в бесчисленные крепостные образования. За несколько коротких минут арабы собрали тридцать тысяч пехотинцев и сорок тысяч доблестных кавалеристов.

Этой силы хватило, чтобы справиться даже с сотней тысяч врагов!

Румбл!

В этот момент развернулась армия из семидесяти тысяч человек, земля загрохотала, и арабский генерал медленно выбежал, а из его тела поднялась энергетическая буря. Он был одет в золотой капюшон и золотые доспехи, а под ним был коричневый арабский конь. Его прибытие на поле битвы было похоже на нисхождение бога.

Все окружающие арабские солдаты поклонились этому генералу с выражением благоговения и уважения на лицах.

Умар!

Это был один из самых известных генералов в восточном регионе Аббасидского Халифата, и один из самых влиятельных генералов, служивших губернатору Востока Абу-Муслиму. В Аббасидском Халифате у него было еще одно имя: Арабская Стрела!

Умар завоевал свою репутацию благодаря железу и крови, и он при помощи войск своей империи разгромил десять царств, исповедующих еретические верования, сжигая эти территории до основания земли.

На востоке он обладал огромным авторитетом!

Появление Умара сразу ободрило арабов и заставило их успокоиться. Даже семь тысяч кавалеристов Абдуллы, которые в панике бежали, успокоились и присоединились к остальной армии. Под командованием Умара армия начала концентрироваться, исчезали все следы беспорядков, и боевой дух становился все более энергичным и могучим, что делало фигуру Умара еще более гигантской.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Сделайте все, чтобы остановить врага! Все, кто отступят, умрут!

Кланг! Над головой поднялась острая и роскошная сабля, сияющая на солнце. Сами глаза Умара были как молния, и его голос гремел над полем битвы.

— Да! Генерал Умар!

— Я обещаю сражаться до смерти за генерала!

Семьдесят тысяч арабских солдат взревели в унисон, их крики непрерывно эхом звучали в воздухе. В одно мгновение арабские солдаты на востоке полностью мобилизовались в оборонительные формирования. При взгляде на них даже Ван Чун почувствовал намек на уважение.

Арабы были единственным государством в этом мире, которое могло угрожать Великому Тану, единственной группировкой, которая могла стоять с ним на равных. Более того, благодаря своей скорости реакции, арабы демонстрировали боевую силу, с которой не сравнятся ни Мэнше Чжао, ни У-Цан!

Ваша реакция очень быстрая, но все равно бесполезная!

Острый свет мерцал в глазах Ван Чуна. Арабы действительно были более грозными противниками, чем тибетцы или Мэнше Чжао, но Великий Тан был грозным госдарством, которое подавляло Мэнше Чжао, У-Цан, Восточные и Западные Тюркские Каганаты, Когурё и многие другие страны. Эта битва решит, какую из них можно считать самой могущественной империей в мире.

— Хиах!

Ван Чун направил лошадь вперед, скача галопом вниз по склону.

Румбл!

Земля сотряслась, и небо качнулось, и огромная волна из более чем ста тысяч танских солдат с ревом понеслась к арабам. Кавалерия и пехота заполнили горизонт, и расстояние между двумя сторонами сократилось.

— Готовы!

Арабские ордена рассекают облака. Клангклангкланг! Длинные и массивные копья ощетинились над щитами, их острые кончики были нацелены на солдат Тана, атакующих с востока. За щитовой стеной массивные арабские боевые кони раздули ноздри, а их мускулистые всадники уставились на приближающегося врага яростными взглядами, готовые вступить в бой.

Аравия была страной войны, и она основывалась на завоеваниях и битвах, чтобы создать самую большую империю на континенте, Аббасидский Халифат!

Независимо от того, кто был их противником, арабы никогда не отступят. 'Лучшая защита — это нападение.' Это был глубоко укоренившийся Принцип в сознании каждого араба. Тем временем Тан становился все ближе и ближе, их копыта грохотали о землю. Арабы начали слегка наклоняться вперед, их вены выпирали из кожи, и они готовились встретить врага.

Поле битвы было насыщено напряжением!

Триста шагов!

Двести шагов!

Тан становился все ближе и ближе, всего в ста шагах от него. Бум! Заклубилась пыль, и бесчисленные черные ореолы вспыхнули у ног арабов. В отличие от Ореолов Шипов, используемых Великим Таном, эти ореолы были заклеймены изображением черной шестиконечной звезды, гексаграммы. Тысячи черных ореолов слились воедино, превратив семьдесят тысяч арабских солдат на восточном фланге в ужасную черную крепость.

Румбл!

Среди жестоких криков боевых лошадей, по крайней мере двадцать тысяч арабских кавалеристов взревели и выбежали из-за стены. Почти в то же самое время звякнули мечи, и пять тысяч кавалеристов Ушана проскакали вперед, чтобы встретить их.

Бум!

Пока бесчисленные солдаты наблюдали, кавалерия обеих сторон столкнулась с громовым взрывом. На секунду весь мир, казалось, замолчал, а само время, казалось, остановилось!

— ААааах!

Когда этот короткий момент прошел, крики начали заполнять воздух. Бесчисленные арабские кавалеристы были срублены как сорняки и выброшены в воздух по двое-трое, отлетев на десять с небольшим чжан. Ли Сие и его пять тысяч кавалеристов Ушана были похожи на острый меч, яростно вонзающийся в арабскую конницу.

Эти арабы дико размахивали своими саблями и мечами, но все их удары были отражены металлическими доспехами кавалерии Ушана.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Атакуйте со мной и убейте их всех!

— Все те, кто оскорбляет Хань, будут казнены, независимо от того, насколько они далеко!

Глаза Ли Сие осветились светом, все лицо его исказилось, как у тигра, и он яростно взревел. Он поднял свой массивный меч из Стали Вутц и качнулся вниз, разрубая арабского наездника и его лошадь. Никакая броня не могла противостоять острой стали Вутц. Бах Бах бах! Столкновения произошли над полем битвы, но, когда кавалерия Ушана прошла через них, никто из арабов, казалось, не смог их остановить. Они были как домино: их было легко сбить или растоптать под копытами танской кавалерии.

Только в одном столкновении десятки тысяч арабских кавалеристов были полностью подавлены пятью тысячами кавалеристов Ушана, понеся тяжелые потери. И это кавалерии Ушана даже не помогали ореолы 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 875. Поpочная битва, cтолкновeние Востока и Запада!**

— Невозможно! С каких это пор на Востоке появилась такая мощная кавалерия?!

Умар почувствовал, что его дыхание остановилось, и его глаза сузились. Эти десятки тысяч кавалеристов были лучшими людьми под его командованием и сопровождали его в завоеваниях по всему миру, подавляя многочисленные восстания. Они даже сопровождали его в его сражениях против Империи Сасанидов1 и других древних культур.

Но Умар никогда не предполагал, что такая искусная кавалерийская сила будет настолько разрушена кавалерийской силой с востока.

— Все, следуйте за мной!

Почти в то же самое время, в тылу пятитысячной кавалерии Ушана, крикнул Сунь Чжимин, собрав почти десять тысяч кавалерий Цыси, чтобы воспользоваться преимуществом разрыва в арабской кавалерии и пробиться сквозь него. Под этой атакой во главе с Сунь Чжимином, арабская конница была брошена в еще большую суматоху.

С другой стороны, Чэнь Буран, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы и другие «будущие генеральные звезды» Поместья Отклоняющих Клинков, возглавляли кавалерию армии Протектората Аннана и наемников в своих собственных отдельных отрядах. После более чем года тяжелой и горькой закалки, хотя они еще не достигли уровня Ли Сие и Су Ханьшаня, они постепенно начали созревать. Опыт и понимание стратегии, приобретенное ими в Поместье Отражающего Клинка позволяли им показать зарождающиеся навыки генералов.

Эти навыки, которые они изучили, были гораздо более эффективными на этом поле битвы, чем их личная сила, поэтому Ван Чун вызвал их из поместья сюда.

Тудтудтуд!

Постоянные атаки армии Тана выбирали самые слабые и самые смертоносные точки арабского формирования. «Искусство войны — это искусство шахмат». Будь то Сунь Чжимин, Чэнь Буран или кто-то еще, все они находились под влиянием Ван Чуна и хорошо разбирались в военном искусстве, а также были чрезвычайно чувствительны к возможностям на поле битвы.

С одним Военным Святым в лице Ван Чуна уже было достаточно сложно справиться, и теперь со всеми этими будущими генералами, армия в сто тысяч человек демонстрировала силу, намного превышающую норму.

Это была самая доблестная и самая красивая армия Великого Тана!

Бум бум бум! В воздухе продолжали разрываться крики, сопровождая бесчисленные аварии и столкновения. Десятки тысяч арабских кавалеристов были быстро уничтожены. Хотя арабы были мускулистыми и естественными бойцами, эта война была не соревнованием между людьми, а битвой между группами.

После того, как арабы были поделены на небольшие группы, даже самые сильные из них стали незначительными.

Бах Бах бах! Произошли ожесточенные столкновения, и арабская кавалерия подверглась нападению с разных точек, снова и снова бросалась в атаку и падала, умирая на своих лошадях. За несколько секунд арабы понесли 17-18 тысяч потерь, а скорость их поражения заставила их встревожиться.

Во главе с будущими генеральными звездами Поместья Отклоняющих Клинков и будущим Великим Непобедимым Генералом Ли Сие, кавалерия и их формирования имели мощь, которую почти невозможно было представить!

Игого!

Яростное ржание прорезало поле битвы. Пока Сунь Чжимин и другие вели неоднократные атаки на арабскую кавалерию, Ли Сие уже пробил их строй. Вместе со своим ферганским конем он жестоко врезался в стену арабского щита.

— Осторожно! Поднимите щиты! Остановите этого Танца!

— Убейте их! Все, кто отступит, будут казнены!

Срочные приказы раздавались над полем битвы, залитого страхом и паникой. Бах Бах бах! Металл гремел на восточном краю поля битвы в Таласе, и бесчисленные арабские солдаты напрягали свои мускулы и прилагали все силы, чтобы быстро удержать свои массивные металлические щиты.

Но в ответ пришел металлический взрыв…

Кланг! Массивный меч Ли Сие из Стали Вутц разрезал этот массивный щит и арабского солдата за ним на две части, вселяя страх в сердца окружающих солдат. Аббасидский халифат был империей, основанной на войне, и их доспехи и оружие были изготовлены по самым высоким стандартам. Эти тяжелые щиты были изготовлены из лучшего железа. Мало того, что они были способны выдержать полный импульс вражеской кавалерии, но даже самым острым арабским мечам было трудно срубить с них даже осколок. Репутация этих щитов была известна во всех Западных Регионах.

Никто не ожидал, что этот гигантский генерал династии Тан пробьется сквозь щит, как будто он сделан из бумаги.

— Независимо от цены, поторопитесь и остановите его!

— Топорщики, щитники, лучники, поторопитесь!

— Не позволяйте ему продвинуться!

Объединение арабской пехоты впало в смятение, испуганное и запуганное очевидной божественной силой Ли Сие. Бесчисленные арабы бросились вперед со своими щитами, чтобы остановить Ли Сие и закрыть разрыв, но опоздали.

— Атака!

Тысячи кавалеристов Ушана ворвались за Ли Сие. Их мечи из Стали Вутц били прямо по знаменитым арабским щитам. К тому моменту, когда формирование Стрелы Кавалерии Ушана закончила прорываться, изначально небольшой пробел, который открыл Ли Сие, стал массивной и зияющей раной, которая повергла всю арабскую армию в хаос.

Кавалерия была бесспорным чемпионом, самым сильным из всех типов солдат. Любая пехота, у которой не было больших щитов для замедления скорости кавалерии, никогда не сможет остановить атакующего всадника. Даже самые грозные из арабских пехотинцев и их стойкие натуры не сделали их исключением.

Бум бум бум!

Подразделение арабской пехоты быстро рухнуло под натиском пятитысячной кавалерии Ушана. Это была самая сильная кавалерия в истории Великого Тана, мировая кавалерия номер один. Они наконец продемонстрировали свою сокрушительную и непобедимую силу.

Даже жутко воинственные арабы не могли их остановить.

— Десять Нападений Десять Побед!

Голос Ли Сие гремел в небесах. Бум! Пять тысяч кавалеристов Ушана мгновенно рассеялись на части, и беспорядки возле пропасти начали распространяться в десять раз быстрее, заражая остальную армию.

— Неееееееет!

В глубине армии Умар, Арабская Стрела, дрожал от шока, а его лицо было искажено.

Будучи знаменитым арабским генералом, Умар покорил бесчисленных противников, но ни один из них не был похож на эту силу кавалерии Тана, излучающую великую ауру давления и угрозы. Впервые Умар почувствовал ауру смерти. У него все еще было около сорока тысяч солдат, но это количество не давало ему утешения.

Мамлюки! Только мамлюки могут разобраться с ними!

В этот момент Умар мог думать только о самой большой силе империи, о страшных мамлюках. Только мамлюки были способны на этот подвиг, подавляя другую арабскую конницу своим доминирующим образом.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Соберитесь и атакуйте солдат Тана!

Несмотря на свой ужас, Умар все еще не сдавался. Как прославленная Арабская Стрела, Умар всегда был жестким и упорным. Независимо от того, насколько грозным был его противник, Умар никогда не отступит. Он сделает только один выбор: сокрушить своих сильных врагов.

— Двадцать третье пехотное подразделение, двадцать четвертое, двадцать пятое и двадцать седьмое щитовое подразделение, поднимитесь и остановите их атаку!

— Седьмое, девятое и десятое пехотные подразделения… усиливайте строй!

— Независимо от цены, мы должны остановить этот Тан.

Умар сидел на лошади с прямой спиной и острыми глазами, а из его рта постоянно исходили приказы. Вся армия выполняла его приказы, быстро работая, чтобы облегчить участь своих товарищей. Умар был единственным генералом на восточной линии, способным поддерживать такую чистоту и дисциплину в своей армии перед лицом кавалерийского корпуса Ушана.

Будучи одним из элитных арабских генералов, Умар прекрасно понимал, что даже самые жестокие солдаты не могут быть непобедимыми. Даже мамлюки Аббасидского халифата не были всесильными. Самым страшным аспектом кавалерии была их скорость. Если эту скорость можно было снизить, то кавалерия ничем не отличалась от пехоты.

Если не было возможности снизить их скорость, он просто использовал бы жизни солдат, чтобы восполнить недостаток.

Это была самая простая тактика, которую мог придумать Умар.

Роооар!

— За генерала Умара!

— За Халифат!

Арабские солдаты стали дикими и злобными. Свирепость кавалерии Ушана не только не смогла заставить арабов отступить, но даже стимулировала их борьбу и намерение убивать, заставив бесчисленное количество арабов вырваться вперед. Яростная и дерзкая натура арабов была явно обнажена. Тибетцы были также отвратительными людьми, но сравнивать их с арабами было все равно, что сравнивать луну с солнцем. Они даже не были на одном уровне.

Агрессивный характер тибетцев был ограничен тем, что он сводился только к их крови, но агрессивный характер арабов находился глубоко в костном мозге.

Рооар! Рев сотряс небеса. Среди нарастающего потока арабских солдат особенно выделялась поразительная группа солдат, одетых в великолепные золотые доспехи. Каждый член этой группы был почти двухметрового роста и намного более мускулистым, чем другие арабы. Все они использовали массивные топоры и скимитары, двигаясь с такой скоростью, что в считанные минуты пересекали несколько сотен чжан. Между тем, яркие ореолы войны под их ногами заставляли их казаться божественным оружием.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Сасаниды были персидской империей, которая управляла Ближним Востоком с третьего века до середины седьмого века, но она была свергнута и заменена арабским халифатом Рашидун. Измученный годами войны с Римской Империей и ее собственными гражданскими войнами, он быстро упал на арабские вторжения, которые начались в 632 году, хотя его последний император, Йаздегерд III, был убит только в 651 году. Учитывая, что сейчас около 751, мы должен либо заключить, что Умар очень, очень стар, либо он воевал против какого-то осколочного государства Сасанидов, фактически не участвуя в первоначальном арабском завоевании.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 876. Apабы пoбеждены!**

Седьмое, девятое и десятое пехотные подразделения… это были элитные пехотные подразделения, лично обученные Умаром, его личными охранниками. У них также была другая обязанность: нападать на точки сопротивления на поле битвы. Арабы завоевали мир благодаря кавалерии, и они, конечно же, исследовали методы борьбы с ней.

B конце концов, арабы были далеко не единственной державой, которая владела и обучала кавалерию!

Это были отборные люди Умара, которые помогли ему убить на поле битвы элитные войска многочисленных вражеских государств: как пехоту, так и кавалерию.

Когда армия пришла в движение, невидимая сеть смерти начала приближаться к пяти тысячам кавалеристов Ушана. Но все было далеко не окончено. Умар был известным генералом, и его опыт не ограничивался простой защитой.

— Тридцатый кавалерийский отряд, тридцать третий кавалерийский отряд, сороковой, пятидесятый и восьмидесятый кавалерийские отряды… атакуйте и разбейте их левый и правый фланги! Сокрушите их!

Глаза Умара были холодными и бесстрастными, смотря на фланги армии Цыси.

«Избегай крепких и поражай слабых! — это не тот Принцип, который понимал только Великий Тан. Возможно, у арабов было не так много текстов стратегий, но благодаря бесчисленным кровавым битвам Умар понял этот очевидный принцип в реальном бою. Сила кавалерии Тана действительно была очень мощной, но это не означало, что все солдаты Тана были такими.

Если он сможет обойти кавалерию Тана и нанести удар по их слабым местам, он победит основные силы в тылу, и тогда, независимо от того, насколько мощной будет эта группа кавалерии Тана, в конце концов, победа все равно достанется Аббасидскому Халифату.

И не только это: хотя силы Тана, казалось, покрывали землю, Умар понимал, что все, что ему нужно было сделать своей тактикой, это выиграть время. Арабы собрали в Таласе более трехсот тысяч элитных солдат, и как только эти триста тысяч солдат будут полностью мобилизованы, единственное, что ожидает Тан, — это смерть.

Бум!

Земля качалась и дрожала. Едва успел Умар заговорить, и пятнадцатитысячная арабская конница выехала сзади, разделившись на две половины, которые двигались влево и вправо, скача мимо стены щита, как черные вихри. Черные ореолы лязгали и стучали под их ногами, и они быстро разгонялись до максимальной скорости.

Триста чжан были пройдены в одно мгновение!

Пятнадцать тысяч кавалеристов плавно обошли кавалерию Ушана, а также силы, возглавляемые Сунь Чжимином, Чэнь Бураном и другими. Теперь у них был четкий путь к тылу армии Цыси.

Пехота!

Перед лицом кавалерии, пехотинцы всегда были овцами, ожидающими бойни. В истории пехоты против кавалерии, количество раз, когда пехота победила, было чрезвычайно мало. Полностью бронированный кавалерийский отряд мог атаковать пехоту в пять, шесть, даже в десять раз больше своего числа, а свирепая арабская кавалерия уничтожала силы пехоты сверх числа.

— Убейте их!

— Сокрушите их формирование! Распылите их!

— За Аббасидский Халифат! Убейте этих неверных!

Копыта гремели по земле, и пятнадцать тысяч арабских кавалеристов и их черные ореолы приближались к тылу Тана, как величественный ураган. Сто пятьдесят чжан, сто чжан, пятьдесят чжан… расстояние быстро уменьшалось, и теперь они могли видеть, как солдаты на транспортных экипажах выходят из них и становятся в строй.

Но было уже слишком поздно. Перед настолько опытной и молниеносной арабской конницей такие усилия были бессмысленными.

— Убей их!

Яростные возгласы наполнили воздух, и пятнадцать тысяч кавалеристов пересекли этот последний участок.

— Готовьсь!

Почти в то же время раздался громкий приказ со стороны Тана. Серебристо-белые повозки внезапно выдвинулись вперед, рядом с каждой из них встало пять танских пехотинцев. И перед этими пехотинцами Чэнь Бин обнажил свой стальной меч Вутц и указал им вперед.

Его взгляд был строг, спина пряма, рука неподвижна, как будто зафиксирована на месте.

Сорок чжан!

Тридцать чжан!

— Огнь!

В последний момент Чэнь Бин опустил меч. Сотни маленьких тележек мгновенно начали двигаться. Буууум! На мгновение мир показался безмолвным, весь другой шум был заглушен оглушительным взрывом, музыкой самой смерти.

Бесчисленные баллистические болты, каждый из которых был длиной более одного чжана и покрыт надписями, были выпущены из маленьких тележек под проливным дождем.

— Осторожно!

— Баллистические болты!

Глаза арабской кавалерии в самом авангарде мгновенно расширились при виде этих болтов, и дыхание в их легких, казалось, замерло, и ужас охватил их тела. Они усиленно тянули поводья своих лошадей, чтобы повернуться и сбежать, но было уже слишком поздно.

Взрыв! Лошадь закричала, и сквозь нее пронесся толстый баллистический болт, а затем второй, третий… Известные арабские боевые кони, каждый из которых был завернут в толстую броню, непроницаемую для обычных стрел, с таким же успехом могли бы быть сделаны из бумаги перед лицом могучих баллистических болтов Вликого Тана.

Бум! Бум! Бум!

Были выпущены сотни и тысячи баллистических болтов, каждый из которых пробивал четыре или пять арабских кавалеристов, причем самые мощные из них пробивали семь или восемь. Ржание лошадей наполнило воздух, и в этом одном столкновении арабы потеряли по меньшей мере пять тысяч, а может быть, и шесть тысяч человек.

Но даже несмотря на то, что арабская кавалерия подвергалась огню баллист, мощная сила инерции несла их на довольно большое расстояние, аж до самого первого ряда баллист, хотя к тому моменту они были не более чем трупами.

— Выпускай!

Чэнь Бин не сводили глаз с арабской кавалерии, и его меч из стали Вутц снова опустился. Ьуууум! Пылающая пыль заполнила воздух, и был выпущен второй залп.

— Выпускай!

Третий залп заполнил небо вскоре после второго, каждый баллистический заряд, как коса бога смерти, был нацелен на арабского кавалериста. После трех залпов пятнадцать тысяч арабских кавалеристов были убиты или ранены, их судьба была предрешена. Огромное поле битвы было теперь покрыто телами лошадей и арабов.

После трех залпов гремящие копыта и военные кличи исчезли. Вместо них громко и отчетливо было слышно журчание новых рек крови.

Молчание!

На секунду все поле битвы стало жутко неподвижным, угасли даже звуки битвы. Вдалеке арабские солдаты в шоке уставились на землю, покрытую трупами, с ужасом и неверием в глазах. Все эти пятнадцать тысяч кавалеристов были превосходными воинами, которые участвовали в завоевании многих королевств, многократно побеждая врагов, больших по численности, подчиняя всевозможных сильных противников. Каждый из них скакал на максимальной скорости и мог бороться против четырех или пяти пехотинцев.

Когда они отправились в путь, каждый из арабских солдат был уверен, что может убить Танцев, превосходящих их число в несколько раз, что они могут прорваться сквозь танскую формацию и рассеять ее. Никто из них не предполагал, что трех залпов баллистических болтов будет достаточно, чтобы положить их в землю.

В истории войн арабы никогда не сталкивались с таким явлением. Все они сразу почувствовали удручающее и удушающее давление.

Даже Умар сильно побледнел.

— Вперед!

Глаза Чэнь Бина были равнодушны к ужасной сцене, вызванной баллистами. Он взмахнул мечом, и три тысячи серебристо-белых повозок, три тысячи баллист поехали по трупам арабской кавалерии.

Вокруг них другие солдаты Цыси также перебрались через арабские трупы.

— Убью!

— Готовьсь!

Тем временем в тылу арабской армии Умар обнажил свою саблю. Несмотря на то, что он потерял две партии кавалеристов и понес почти тридцатитысячные потери, Умар все еще не сдался, все еще надеялся выиграть время для армии в триста тысяч человек. Война зависит не только от тактики, но и от стратегии. Независимо от того, насколько грозной была армия Тана, когда остальная часть огромной арабской армии сможет развернуться, Тан был обречен.

Румбл! Танская армия набирала скорость, все ближе и ближе приближаясь к арабам.

На этот раз, больше не встретив сопротивление арабской кавалерии, более ста тысяч солдат из подкрепления Тана не встретили больше препятствий. И затем…

Бум!

Земля содрогнулась, а небо покачнулось. Если смотреть с неба вниз, можно увидеть плотные ряды солдат, врезающихся друг в друга, как две волны. Казалось, весь Талас содрогнулся от их столкновения, а сама земля, казалось, собиралась рассыпаться.

Кулак против кулака, плоть против плоти, боевой конь против боевого коня, оружие против оружия… все это яростно сражалось на поле битвы. В этом виде сражений не было никаких навыков или уловок, только каждый солдат излагал всю свою силу. Это была самая крупная и интенсивная битва между востоком и западом.

— Держись!

— За Халифат!

— Остановите этих неверных!

На линии фронта на восточном поле битвы арабские щитники отдавали свои силы, чтобы остановить атаку Тана. Их зубы были сжаты, и они поднимали свои плечи к своим щитам высотой в семь футов. Тудтудтуд! Атаки обрушивались со всех сторон, заставляя щиты дрожать и стонать, но арабы смогли удержаться.

У них был богатый опыт защиты от таких атак. Один огромный щит может блокировать атаки четырех или пяти противников одинаковой силы, что является жизненно важным инструментом для арабов в борьбе с кавалерией и пехотой других государств.

В реальном бою даже арабской кавалерии было очень трудно прорвать этот барьер.

— Держись! Генерал определенно будет отдавать приказы! Если мы сможем продержаться какое-то время, тогда генерал сможет закончить мобилизацию остальной армии и полностью сокрушить солдат династии Тан!

Арабские щитники взревели и закричали, и наклонили свои тела вперед, вонзив свои ноги так глубоко в землю, что, казалось, они были готовы слиться с ней.

Но в этот момент…

Бум!

Земля загрохотала, и невидимая рябь показалась в тылу армии Тана, словно вихрь, стремительно поглощая арабских солдат. Прежде чем кто-либо из арабов на восточном фронте успел среагировать, они услышали грохот металла, словно невидимые цепи обвились вокруг их ореолов, и их сила мгновенно упала на три уровня.

Жестокая патовая ситуация с Таном была мгновенно превращена в рушащуюся стену.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 877. Аpабы пoбeждены! (II)**

— Что тут происходит?

Все арабы испуганно побледнели, никто из них не понимал, что происходит. Тем не менее, решающее изменение уже произошло на поле боя.

Бум! Бум! Бум!

Как прорывная плотина, вся восточная часть поля битвы быстро рухнула. Три Ореола Проклятия Поля Битвы привели к тому, что сила арабских солдат резко упали, и они не смогли сравниться с солдатами Великого Тана. Взрыв! Четыре пехотинца Великого Тана объединили свои Звездные Энергии вместе и яростно разбили один из огромных арабских щитов. И то, что когда-то было неподвижной стеной, мгновенно улетело, даже сбив с ног солдата.

Бабах! До того, как этот солдат смог подняться, копье бросилось вперед, как ловкая змея, пронзившее арабу горло и прижавшее его к земле. Танские солдаты растоптали его труп, и бросились вперед.

Между тем, где-то еще на поле битвы вспыхнул кровавый свет, и ранее доблестного и стойкого арабского капитана внезапно пронзил меч. Бородатый арабский капитан смотрел широко открытыми глазами на рукоять меча, торчащую из его груди, и его лицо было наполнено страхом. Его руки сжали рукоять, и он медленно упал, как деревянная балка.

Даже после смерти он все еще не понимал, почему его сила так сильно упала, что он был убит одним ударом меча!

То, что было одним, стало двумя, а затем тремя… За несколько коротких мгновений были убиты тысячи и тысячи арабов!

Бум бум бум! В то же время Чэнь Бин возглавлял армию баллист, и сотни баллистических болтов залп за залпом врывались в арабскую армию.

Чтобы защититься от нападения Тана, все арабы в восточной части поля битвы собрались вместе, чтобы иметь возможность взять оборонительные формирования, которыми они так гордились. Тем не менее, это сделало их идеальной целью для болтов Баллист такна, делая их еще более эффективными, чем они были против кавалерии.

Тудтудтуд! Каждый баллистический болт пробивал как минимум дюжину арабских солдат, причем некоторые из них даже оставляли за собой след из тридцати с небольшим солдат. Три тысячи баллист потратили всего несколько минут, чтобы создать огромное поле убитых: пало, по меньшей мере, десять тысяч арабских солдат.

Перед лицом этого ужасного дождя смерти, при виде товарищей, падающих, как костяшки домино, даже решительные и естественные бойцы, которыми были арабы, чувствовали запах смерти, и, почувствовав страх, начали отступать.

— Убью!

— За Великий Тан!

В глубине арабской армии Ли Сие возглавлял кавалерию в пять тысяч человек Ушана, нанося урон арабам, влетая и вылетая, используя Формирование Десяти Побед в максимальную силу. Они рассеивались, как цветы на ветру, а затем через короткое время собирались вместе, как железные когти, сжимающие какую-то несчастную добычу. После нескольких из таких циклов, окружающие арабские солдаты оказались в полном смятении.

Лязг лязг лязг!

Массивные топоры со всей силы отскакивали от доспехов Ли Сие. Элита Умара: седьмое, девятое и десятое пехотные подразделения, сделали Ли Сие своей главной целью, но все без исключения их атаки были отражены.

Свист! Ли Сие взмахнул своим массивным мечом, и золотые шлемы взлетели в воздух, а арабские элитные воины, которые только что потеряли свои головы, слегка задрожали, а затем чем аккуратно упали на землю.

— Все, следуйте за мной! Убейте их всех!

Яростные крики Ли Сие напоминали гром в ушах кавалерии Ушана. Бах Бах бах! После нескольких атак элитные пехотные подразделения Умара были сметены, как опавшие листья, унесенные осенними ветрами. Перед огромной силой кавалерии Ушана в сочетании с Ореолом Проклятия Поля Битвы Ван Чуна, арабская пехота не могла оказать никакого сопротивления и могла быть только растоптана под копытами кавалерии Ушана.

В то время как они были жестокими и стойкими с самого начала, подавляющая сила кавалерии Ушана и бесконечные волны нападений разрушили их мораль!

— Убегай!

Волна за волной арабских солдат атаковало, но каждый из них был разорван на части и распылен кавалерией Ушана. Арабы наконец начали терять самообладание и поворачивали в другую сторону.

Армия баллист, кавалерия Ушана, Ореол Проклятия Поля Битвы и более ста тысяч танских солдат… это был оползень разгрома. Тысячи и тысячи арабских солдат, падающих на поле битвы со страхом на лицах, вызывали заразительную панику в арабских рядах. Впервые в арабской истории завоеваний, они столкнулись с силой, против которой они не могли ничего сделать.

Эта непреодолимая сила заставила всех арабских солдат почувствовать страх и ужас в своих душах. По мере того, как паника и беспорядки распространялись по армии, контроль Умара над полем ослабевал, и его люди начали бежать к тремстам тысячам арабских солдат в тылу.

— Ублюдки! Стоять!

— Любой, кто осмелится бежать, будет наказан в соответствии с военным законодательством!

— Вы трусы, вы срамите халифат!

Лицо Умара было бледным, а все тело дрожало от ярости. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы стабилизировать армию и удержать линию фронта против армии Тана, которая, казалось бы, возникла из ниоткуда. По замыслу Умара, остальной армии потребуется немного больше времени, чтобы прибыть и сокрушить армию Тана. Тем не менее, армия в тылу еще не завершила построение, а солдаты на восточной линии фронта уже рассыпались и начали бежать в тыл. Это было полной противоположностью того, чего хотел Умар!

Взрыв!

Видя, что он потерял контроль над своей армией, Умар сжал зубы и поскакал вперед. Размахивая своим ятаганом в ослепительных лучах света, он разрубил десять убегающих солдат на две части. Тыгыдык! Умар повернулся и бросился обратно в бой, и еще десять арабских солдат были зарублены, как сорняки.

После нескольких атак Умар был окружен кровью и телами, казнив более ста арабских солдат, но этот акт не заставил Аравийскую Стрелу даже поднять бровь, а суровое бессердечное лицо даже дернуться. Этот жестокий метод, наконец, воссоздал некоторый порядок в рушащейся армии.

Но прежде чем Умар смог собрать армию, в ушах зазвучал громкое ржание лошади. В тот же момент Умар почувствовал энергетический шторм, который несся в его направлении с удивительной скоростью.

— Тан!

Глаза Умара немедленно обратились к ферганскому коню и его всаднику, гиганту, даже более стойкому, чем арабы.

Это был лидер кавалерии Тана!

Бузз!

Глаза Умара сузились, и он повернул голову. Он увидел Ли Сие, прижатого к своей лошади, оставляя позади луч света, когда он скакал к Умару. Его сильные руки обхватили массивный меч, и он энергично им ударил.

— Иностранный негодяй, отдай свою жизнь!

Ли Сие широко раскрыл глаза от ярости, и послал всю Звездную Энергию, которую мог, через свой меч во врага.

Бум! В считанные секунды вспыхнула вспышка света, и затем из тела Умара вырвалась темная мрачная энергия. Его Звездная Энергия была наполнена густым запахом крови и огня и яростно блокировала удар Ли Сие.

— Невежественный еретик, я лично заберу твою жизнь!

Глаза Умара источали леденящий жар. Как один из элитных генералов губернатора Востока Абу-Муслима, Умар был чрезвычайно грозным воином, его сила была столь же известна, как его жестокость и бездушность. Хотя армия рушилась, Умар никогда не боялся борьбы между генералами.

Он убил бесчисленное количество вражеских генералов в разгар ожесточенных сражений. Его репутация аравийской стрелы была испещрена кровью убитых им генералов.

Воздух дрожал, и над головами солдат донесся голос.

— Ублюдок, негодяй с густой бородой, что ты болтаешь? Отставить! Стоять!

Еще до того, как голос закончил говорить, массивный каменный кулак разбил голову Умара. Огромная сила этого удара заставила Звездную Энергию вокруг Умара вздрогнуть и зазвенеть, и даже арабский конь под ним немного закопался в землю.

Совместные атаки Ли Сие и Каменного Генерала Хуан-Ботяня заставили даже такого человека, как Умар, испытать огромное давление.

— Это бесполезно! Никто из вас не может убить меня!

Умар сжал зубы, злобный свет показался в его глазах. Теперь, когда он выдержал атаки этих двух генералов династии Тан, настала его очередь атаковать. Но как раз, когда Умар собрал свою Звездную Энергию и поднял свой ятаган, земля загрохотала, и, казалось, ожила. Под воздействием некоторой внешней силы ранее твердая земля внезапно прогнулась и раскололась. Боевой конь Умара мгновенно потерял равновесие, и он, и Умар были сброшены на землю.

Создание землетрясения и трещины вполне соответствовало способностям Каменного Генерала Хуан-Ботяня.

— Фигово!

Умар наконец побледнел от шока и ужаса. Но его проблемы были далеко не окончены. В следующий момент темно-красная рябь появилась из тыла армии Тан, пронесясь над полем битвы. Когда эта пульсация прошла мимо него, Умар почувствовал, как энергия в его теле внезапно упала.

Ореол Проклятия Генерала!

Ван Чун не стал ждать и ударил. В настоящее время он находился между 6-м и 7-м уровнями Царства Святого Бойца, и никто, кроме верховных экспертов уровня Великого Генерала, не мог устоять перед последствиями его Ореола Проклятия Генералов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 878. Aрабы побеждены! (III)**

— Отличный шанс!

Глаза Ли Сие и Хуана Ботяня одновременно прояснились: они почувствовали внезапную слабость Умара, и почти одновременно начали свои атаки. Между тем громовые звуки скачущиx копыт раздались со всех сторон. Бах Бах бах! Пять тысяч кавалеристов Ушана прибыли как яростный шторм, нанося удары по барьеру звездной энергии Умара со всех сторон.

Энергия Умара истекала с удивительной скоростью, ослабляя его до почти невероятного уровня.

Десять Нападений Десять Побед!

Когда пять тысяч кавалеристов-ушанцев использовали это формирование, прославившееся в другой временной шкале как одно из Десяти Великих Образований, на одного человека, даже ни один известный арабский генерал, такой как Умар, не имел шансов на выживание.

— Нет!

Умар, известный своей хладнокровностью и твердой решимостью, теперь был ужасно бледен и сильный страх охватил его сердце. Его боевые искусства были жестокими и величественными, способными блокировать совместные атаки Ли Сие и Хуан Ботяня одновременно. Однако, когда на него нападали пять тысяч кавалеристов Ушана, даже у Умара не было шансов. В своей военной карьере он впервые увидел, как кавалерия нападает на одного человека.

Один человек, каким бы могущественным он ни был, не мог одновременно бороться с пятью тысячами. В этот момент он, наконец, почувствовал запах смерти. Он хотел ускакать на лошади, но Хуан Ботянь контролировал местность через Каменного Генерала, в результате чего камни выпирали из земли и блокировали ему выход, а остальная часть кавалерии Ушана заботилась об остальном.

— ААааах!

В последний момент Умар успел собрать все силы в своем теле и поднять свою знаменитую арабскую саблю, чтобы остановить атаку сверху! Но затем раздался грохот и взрыв энергии, и острый массивный меч ударил вниз. Этот удар расколол облака, расколол небеса, расколол чёрный барьер звездной энергии Умара и разорвал на части тот божественный арабский ятаган, который сопровождал Умара на протяжении половины его жизни.

Игого! С последним ржанием, арабский конь Умара был разрублен пополам вместе со своим всадником в результате взрыва крови.

— Так будут наказаны все враги Великого Тана!

Ли Сие использовал свой меч, чтобы поднять труп Умара высоко в воздух, в то время как Звездная Энергия бурлила в его теле, превращая его в пылающее пламя, которое захватило внимание половины солдат на поле битвы. В тот момент Ли Сие был таким же внушительным, как бог высоких небес.

Взрыв!

Хотя никто из них не мог понять, что говорил Ли Сие, смерть Умара полностью разрушила волю арабских сил на восточном фронте.

— Генерал мертв!

— Генерал Умар был убит Таном!

— Все, бегите!

Все арабы теперь отчаянно пытались бежать. Побежденная армия, как прилив, устремилась к основной армии в тылу. Это зрелище было настолько резким, что арабская армия, которая почти закончила настройку своего формирования и готовилась к атаке, мгновенно впала в смятение.

— Убью!

— Все те, кто оскорбляет ханьцев, будут казнены, независимо от того, как далеко они находятся!

— Все те, кто оскорбляет ханьцев, будут казнены, независимо от того, как далеко они находятся!

— За Великий Таааан!

Рев отразился эхом над полем битвы, и сто тысяч солдат Цыси бросились с красными глазами к бегущим арабам, как жестокие тигры, спускающиеся с гор на свою жертву. На этом этапе тактика больше была не нужна. Вся арабская линия фронта рухнула, и танские солдаты ворвались, как огромная волна, заполняющая пропасть.

Кавалерия Ушана, армия баллист, король Гангке, солдаты Большого и Малого Балура, армия протектората Аннана, армия протектората Цыси… все эти люди объединились в единый поток, который охватил армию из трехсот тысяч арабов. Хотя арабы намного превосходили по численности танцев, и, хотя арабские солдаты в тылу пытались оказать некоторое сопротивление и перейти на фронт, бегущая в панике к ним армия не позволила переломить ситуацию.

— Милорд!

— Посмотрите туда!

— Арабы отбиты!

— Как это могло произойти?!

Вдали, на стенах Таласа, бесчисленные глаза удивленно смотрели на бегущих арабов. Они давно заметили прибытие подкрепления, но бешеные арабские нападения не давали мим возможности наблюдать за этим. Более того, после двух месяцев бесконечной битвы, никто не понимал больше, чем армия протектората Анси, насколько грозными были солдаты Аббасидского Халифата.

Это были солдаты, намного более могущественные, чем любая другая армия, с которой они сталкивались. Всего сто тысяч солдат подкрепления, причем значительную часть которого составляли наемники, победившие триста тысяч яростных и храбрых арабских солдат, — история, встречающаяся только в сказках. Но, к их удивлению, эта армия подкрепления не только одержала победу, но сокрушительную победу.

На стенах было тихо, поскольку те арабы, которые постоянно поднимались по лестнице, теперь отступали, как отлив. Крики и боевые кличи армии подкрепления, сражавшихся с арабами вдалеке, повергли танских солдат в беспрецедентный шок, но и дали им беспрецедентную надежду!

В этот момент в их ушах прозвучал усталый, но все еще достойный голос.

— Передайте мой приказ. Откройте ворота и работайте с армией протектората Цыси, чтобы атаковать арабов с двух сторон.

Гао Сяньчжи стоял на башне ворот, как внушительная гора, положив руки на меч. Его доспехи были в клочья и запятнаны кровью, глубокие раны были видны везде, где только можно. Последовательные сражения исчерпали как его звездную энергию, так и его физическую энергию, но он оставался спокойным и прямолинейным, как будто его никогда не свергнут.

— Да! Милорд!

Посланник Гао Сяньчжи взволнованно ушел с этим приказом. Несколько мгновений спустя раздался грохот, и смятые и деформированные ворота Таласа медленно открылись, что позволило взволнованным солдатам армии Протекрата Анси атаковать.

Триста тысяч арабских солдат уже были на грани краха от атак подкрепления из Цыси, и внезапное нападение армии протектората Анси изнутри города привело их в еще большее смятение, вызвав массовый беспорядок.

— Я не думал… что он действительно появится!

Когда на стенах больше никого не осталось, Гао Сяньчжи глубоко вздохнул, и выражение его лица расслабилось. Высокая фигура наконец немного могла передохнуть.

......

Арабы были в полном бегстве, паника распространялась по их рядам так же быстро, как оползень!

— Ублюдки! Держись! Убейте их!

— Бегство запрещено! Вернись и нападай!

— Любой, кто нарушит строй, умрет!

Арабские командиры, находящиеся в тылу, яростно ревели, пытаясь остановить разгром. Но в мгновение ока они сами были охвачены паническим потоком солдат и втянуты в тыл.

— Поворачивай!

Благодаря тенденции битвы, кажущейся необратимой, и благодаря танским солдатам, преследующим как голодающие тигров или волки, арабы наконец дали приказ отступать. Армия из трехсот тысяч человек оставила поле битвы, покрытое трупами, и стала отступать на запад.

— Лорд Маркиз! Мы победили!

В тылу армии Тана, Сюй Кейи повернулся к Ван Чуну, а его лицо было преисполнено уважения.

— Это была победа, но не полная! — Спокойно сказал Ван Чун. Оставив растерянного Сюй Кейи, он медленно поехал вперед. На поле битвы столкновение металла, ржание лошадей, крики сражений, крики умирающих и звуки натянутой тетивы — все это смешалось в один грохот. Но у Ван Чуна было спокойное поведение. Как будто на неторопливой прогулке, он проезжал мимо арабских трупов, мимо разбитого и брошенного оружия.

Солдаты следовали за ними, и Ван Чун стал центром поля битвы. Он был как солнце, которое упало на землю, излучая ослепительный свет, который никто не мог игнорировать.

Арабы отступали в панике, оставляя поле битвы с тяжелыми потерями, но даже сейчас они, вероятно, не могли справиться с тем фактом, что проиграли, и даже потеряли своего элитного генерала Умара, Арабскую Стрелу. Однако Ван Чун ожидал всего этого.

Будь то ликвидация арабских охотничьих соколов и убийство их разведчиков по периметру, или упреждающее нападение на семдесят тысяч солдат Умара и победа над ними, чтобы их разгром мог быть использован против остальной части арабской армии — все это было результатом его тщательного и кропотливого планирования.

В Городе Стали Ушана и в штаб-квартире Протектората Цыси, Ван Чун использовал эту топографическую модель Таласа для моделирования своих планов бесчисленное количество раз, и теперь все эти планы были полностью реализованы.

— Генерал, который делает много вычислений в храме до битвы, одержит победу, а тот, кто мало, потерпит поражение. — Это был один из самых простых принципов военного искусства. Для этой победы Ван Чун трудился много дней и ночей, обдумывая каждую возможную деталь.

Арабы, возможно, думали об этом поражении как о совпадении, но для Ван Чуна это была неизбежность.

— Рапорт!

Пока Ван Чун продолжал проезжать по полю битвы, прискакал посыльный и стал на колени на землю.

— Арабы отступили. Должны ли мы продолжать преследовать их?

— Не нужно!

Ван Чун, сидевший на Белокопытной Тени, посмотрел на отступающих арабов и покачал головой.

— Сообщите Ли Сие, Чэнь Бину и Королю Гангке, чтобы прекратили преследование!

— Кроме того, сообщите группе Чжана Шоужи, что они могут начать!

— Да! Лорд Маркиз!

Курьер быстро сел на лошадь и поскакал прочь.

Румбл! Земля дрожала, и тысячи транспортных телег пересекли холмы с бесчисленными ремесленниками и печами. Позади них было еще больше телег, загруженных миниатюрными горами стальных модулей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 879. Вcтрeча генералoв-защитников Гао Cяньчжи!**

Мууу!

За телегами находилось настоящее море коров и овец, все они воздвигались над холмами, прибывая на поле битвы. A после скота пришли телеги с едой и припасами… Только на этом этапе битвы люди, отвечающие за материально-техническое обеспечение, наконец вышли на поле битвы.

После того, как все уладилось, Ван Чун снова повернул голову и продолжил неспешную поездку в Талас. Ван Чун уже видел высокую фигуру, идущую к нему.

— Лорд-генерал-защитник!

Когда расстояние между ними было довольно небольшим, Ван Чун остановился. Несмотря на то, что Ван Чун был реинкарнатором, который когда-то был почитаемым «Святым Войны», это был первый раз, когда Ван Чун увидел эту знаменитую «Стену Империи», имя которой было известно во всех Западных Регионах. Бог Войны Западных Регионов Гао Сяньчжи был настолько знаменит, что в прошлую жизнь, когда он был просто наследником великого клана, Ван Чун считал его почти недостижимым небожителем.

Что касается времени, когда началось бедствие, и звезда Ван Чуна взмыла в небеса и начала стремиться переломить приливы, звезда этого легендарного Великого Генерала Западных Регионов давно сошла с небес Великого Тана!

Таким образом, у Ван Чуна никогда не было возможности встретиться с этим прославленным Великим Генералом Империи!

Изысканный, красивый!

Это было первое впечатление Ван Чуна о Гао Сяньчжи. Несмотря на то, что его дыхание было прерывистым, его тело было покрыто ранами, а выражение его лица измождено сражениями, каждое его движение источало чувство величия. Даже среди других великих генералов он все равно выделялся на фоне остальных.

Ходили слухи, что Гао Сяньчжи восхищался культурой Великого Тана с самого детства, настолько, что он учился за границей в Великом Тане, когда ему было всего семь лет. Ван Чун не знал, был ли этот слух реальным или ложным, но, основываясь на поведении Гао Сяньчжи, вероятность того, что это правда, составляет от восьмидесяти до девяноста процентов.

— Генеральный защитник Ван, моя благодарность не поддается словам. Этот Гао представляет всю армию протектората Анси, выражая нашу самую глубокую благодарность Милорду!

На мгновение в глазах Гао Сяньчжи появилась смесь эмоций, и вдруг перед бесчисленными взглядами он почтительно поклонился. В этой битве за Талас армия протектората Анси была на пределе своих возможностей, поэтому Гао Сяньчжи уже готовился к полному уничтожению армии, готовился принести еще одну жертву для империи.

Если бы не своевременное прибытие подкрепления Ван Чуна, армия протектората Анси, вероятно, стала бы ничем иным, как частью истории.

Ван Чун был на целое поколение моложе Гао Сяньчжи, и его место Генерального Защитника Цыси также вызывало споры, по крайней мере, среди других генералов-защитников и Великих Генералов Империи. Обращаясь к нему как к «Генеральному защитнику», Гао Сяньчжи полностью проявил свое уважение и признание Ван Чуна.

— Лорд-Защитник, нет необходимости в такой вежливости. Это была обязанность Ван Чуна. Лорд-Защитник, каковы потери в городе?

В его глазах мелькнуло удивление, когда он ясно заметил значение обращения Гао Сяньчжи к нему.

— Мы потеряли более половины наших людей в этой битве, и в городе более четырех тысяч раненых. Кроме того, нам не хватает лекарств, и наши запасы почти полностью израсходованы. — Сказал Гао Сяньчжи с потускневшим взглядом. Армия протектората Анси всегда одерживала победы в своих кампаниях над Западными Регионами, но теперь она страдала от беспрецедентной тяжести, для восстановления от которой потребуется очень много времени.

— Понял.

Ван Чун кивнул с сочувствием в глазах.

— Что касается лекарств и предметов снабжения, Лорду Генеральному Защитнику не нужно беспокоиться. Я собрал достаточно, чтобы пополнить запасы. Цун Цзыань, принеси лекарства и еду в город.

— Да! Лорд Маркиз!

Цун Цзыань махнул позади себя рукой, и в город въехал ожидающий состав экипажей, загруженных едой и лекарствами. После двух месяцев битвы у Таласа не хватало всевозможных ресурсов. Предсказав это, Ван Чун, естественно, приготовился пополнить припасы города.

Взрыв!

Когда экипажи въехали в Талас, на поле битвы принялись греметь металлические звуки и крики. Услышав этот шум, Гао Сяньчжи и генералы Анси вокруг него подсознательно обернулись. Они увидели печи, извергающие дым, в то время как сотни мастеров стояли рядом со специально изготовленными транспортными телегами, разгружая и всаживая в землю массивные стальные модули.

Металлический стук, раздавшимся ранее, был звуком их ударов.

Все мастера работали так, как будто они были очень хорошо знакомы с процессом, стучали и связывали с порядком, дисциплиной и удивительной эффективностью. Высокие серебристо-белые стены начали подниматься за пределы Таласа всего за несколько секунд.

Мало того, подкрепление из Цыси, преследовавшее арабов подобно бурному потоку, явно начало замедлять свое преследование, и стало проходить через стальные стены, когда между ними и бегущими арабами появился видимый разрыв.

— Лорд-Генерал-Защитник, это…

Это заговорил бородатый и смуглый генерал из свиты Гао Сяньчжи. Другие генералы Анси тоже были ошеломлены. Армия Ван Чуна, насчитывающая более ста тысяч человек, в настоящее время имела преимущество, поэтому настало время нанести удар, пока железо было горячим, и нанести еще больше потерь врагу. Но по какой-то причине силы Ван Чуна явно отказались от преследования, что позволило побежденным арабам уйти.

Учитывая репутацию Ван Чуна и то, как его армия сейчас действовала, такого низкого уровня и серьезной ошибки не должно было случиться.

А еще там были ремесленники и эти стальные стены… Генералы Анси были растеряны и сбиты с толку, и никто из них не мог понять, чем занимались эти солдаты из Цыси.

Гао Сяньчжи молчал. У него были свои предположения, но он также, казалось, ничего не понимал.

Боевой стиль Ван Чуна полностью отличался от традиционной модели. Более того, было очень трудно представить, что командир может привести небоевые единицы, таких как ремесленники, а также печи, на поле битые, в которой участвует более ста тысяч солдат. Такого никогда не случалось в истории войны: только Ван Чун был способен придумать такое.

Ван Чун посмотрел на этого тиранического генерала, источающего бурю энергии, и внезапно спросил:

— Это генерал Чэн Цяньли?

— Лорд-покровитель знает меня? — сказал с удивлением Чэнь Цяньли.

— Я немного слышал о вас.

Ван Чун слабо улыбнулся, и слегка вздрогнул. Кроме Гао Сяньчжи, армия протектората Анси была домом для двух других генералов высшего класса. Одним из них он уже сделал своего подчиненного, непобедимого великого генерала Ли Сие, а другим был этот Чэн Цяньли.

Хотя Чэн Цяньли и не достиг того, чего достиг Ли Сие к концу, его более продолжительная служба в армии и более высокий стаж означали, что ему удалось достичь более высокого уровня совершенствования!

Чэн Цяньли родился крепким и жестоким, с пугающим лицом. На поле битвы он был бесспорным номером два в армии протектората Анси, и он находился на пике уровня бригадного генерала, вероятно, будучи даже более могущественным, чем Бог Войны Асура У-Цана Даян Мангбан. Таким образом, несмотря на то, что это была первая встреча с ним Ван Чуна, он все же узнал этого генерала с первого взгляда.

Он, несомненно, сыграл немаловажную роль в способности армии Протектората Анси продержаться так долго.

— … Охота за остатками врага и убийство как можно большего числа арабов, естественно, хорошая вещь, но сейчас арабы испытывают только смятение из-за бегства своих солдат. Они не потеряли свои основные силы. Даже если они потеряли много солдат, у них все еще есть двести семьдесят или восемьдесят тысяч солдат, что более чем вдвое превышает нашу численность. Кроме того, все они — смелые и компетентные элитные воины. Кроме того, у арабов есть много высших генералов, которые еще не проявили себя, включая их главнокомандующего, Абу Муслима. Если информация, которую я собрал, является правильной, этот губернатор Востока Аббасидского Халифата — главный стратег, и, конечно, не тот, кого можно победить благодаря локальному поражению.

Глаза Ван Чуна сияли мудрым светом, пока он говорил. Будучи верховным Святым Войны Великого Тана, Ван Чун был уверен в своих отношениях с любым противником, но никогда не смотрел на него свысока, тем более на такого трудного человека, как Абу Муслим.

То, что этот человек смог проложить кровавый путь к положению губернатора Востока, в месте, которое подчеркивало силу и мощь — Аравии, уже свидетельствовало о его силе. И кроме того, даже самые простые люди стали бы одними из лучших великих генералов, если бы приняли участие в сотнях, даже тысячах жестоких сражений.

Победить одного из генералов Абу Муслима не означало, что можно победить самого Абу Муслима. Это был главнокомандующий восточного региона Аббасидского Халифата, — «Губернатор Железа и Крови» Удивительной была не только его сила, но и его стратегический ум, который не давал ему покоя. Хотя Ван Чун не встречал этого человека, они уже участвовали в невидимом столкновении, которое произошло уже через несколько дней после того, как Ван Чун вошел в протекторат Цыси, чтобы занять свой пост.

У губернатора железа и крови было гораздо более сильное желание покорить Великий Тан, чем предполагал Ван Чун. Еще до начала войны его щупальца уже проникли до Цыси.

Бузз!

Слова Ван Чуна немедленно заставили толпу замолчать, оставив всех генералов Анси мрачными и торжественными. Имя «Абу Муслим» было похоже на магическое заклинание. После двух месяцев битвы никто не понимал человека, стоящего за этим именем, больше, чем генералы Анси.

Как лучшая сила в империи, армия протектората Анси была гордой, уверенной в себе, бесстрашной. Армия протектората Анси считала себя неудержимой и не имеющей равных в этом мире, пока не вошла в Талас. Здесь они встретили смелых, дерзких и бесстрашных арабов.

Если бы не высота и толщина стен Таласа, армия протектората Анси никогда не смогла бы так долго противостоять огромной волне в триста тысяч арабских солдат, которые были намного сильнее, чем солдаты Мэнше Чжао и У-Цана.

Один из генералов Анси сжал кулаки и в волнении сказал:

— Но, лорд-генерал-защитник, хотя Абу Муслим очень грозный, даже в его самом страшном воплощении, он мог предсказать прибытие лорда-генерала-защитника и его поражение на восточном фронте. — Если даже он не смог предсказать это, то, возможно, мы действительно можем использовать этот шанс, чтобы полностью сокрушить арабов!

Абу Муслим действительно был грозным человеком, но в этой битве они наконец-то увидели кусочек надежды, шанс победить врагов. Если бы они просто отказались от преследования из-за каких-то простых опасений, когда появятся дополнительные доказательства, которые показали, что они упустили прекрасную возможность, будет слишком тяжело.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 880. Bан Чун oбмeнивается удаpами по воздуху!**

Ван Чун улыбнулся и ничего не сказал, его глаза смотрели на других генералов Анси.

После нескольких минут размышлений Чэн Цяньли строго упрекнул:

— Сюй Ян, говори более осторожно! Ситуация на поле битвы постоянно меняется, и на карту поставлены жизни десятков тысяч солдат. Вы действительно думаете, что все будет развиваться определенным образом только потому, что вы этого хотите? Генеральный протектор Ван прав. Когда мы сталкиваемся с таким грозным врагом, как арабы, мы не можем действовать небрежно!

Хотя он также очень хотел, чтобы они могли убить всех арабов за один раз, даже он должен был признать, что решение Ван Чуна было правильным. Арабы испытали лишь незначительные трудности, и, если бы это было на самом деле все, на что они были способны, они бы никогда не смогли заставить армию протектората Анси и ее генерала-защитника оказаться в таком отчаянном положении.

Генеральный защитник даже готовился привести армию протектората Анси к финальному столкновению с арабами, пожертвовав собой ради империи.

Гордые солдаты должны были проиграть!

Здесь на кону стояли не только жизни армии протектората Анси, но и право собственности на Западные Регионы, безопасность Цыси, Лунси и даже столицы. Никто не мог позволить эмоциям решать что-то столь важное, как это!

Ван Чун посмотрел на Чэн Цяньли с оттенком восхищения в глазах. Он никогда не общался с Чэн Цяньли и не очень хорошо его понимал, но из этих слов он мог понять, что этот бригадный генерал Великого Тана не только был выдающимся мастером боевых искусств, но и обладал вполне стратегическим умом.

По крайней мере, он не принимал решений в зависимости от эмоций или побуждений.

— Ха, по правде говоря, помимо того, что я только что сказал, у меня есть еще одна причина: их штандарты и флаги!

Ван Чун хмыкнул, уверенно поворачивая голову к полю битвы.

Удивленные, все офицеры повернулись, чтобы посмотреть в ту сторону, куда бежали арабы, и увидели черные арабские знамена, высовывающиеся из армии. Но это только смутило их всех: никто из них не понимал, о чем говорил Ван Чун.

— Независимо от того, какой план имеет Абу Муслим, это не похоже на армию, находящуюся в состоянии краха! Если он действительно хотел что-то попробовать сделать, он должен был приложить немного больше усилий и намерений!

У Ван Чуна был уверенный и всезнающий взгляд на лице, и его глаза, казалось, были глазами мудрого старца.

Бум!

Эти слова сразу же вызвали волнение в толпе, ошеломив как генералов Анси, так и собственных подчиненных Ван Чуна. Они знали только, что Ван Чун указал, что они должны уйти после преследования арабов после определенного момента, но не понимали причины.

И они, конечно, не знали, какие загадки скрывали знамена арабов.

Но теперь они смогли понять! Напоминание Ван Чуна заставило их вновь взглянуть на эти черные флаги, и теперь они заметили, что все они были подняты прямо, и даже в разгар отступления они все же источали чувство порядка и дисциплины.

Оставляя все остальное в стороне, это не было похоже на армию, которая отступала в полной панике и хаосе!

Хисс!

Их глаза расширились от внезапного понимания, и все резко вздохнули, пытаясь найти слова.

— Цяньли, генеральный защитник Ван прав. Абу Муслима не так-то легко победить. Он уже подготовил нам ловушку. Следуйте моему приказу. Все солдаты должны уйти!

Гао Сяньчжи говорил с достоинством, глядя вдаль.

— Ловушка?

Его подчиненные были ошеломлены.

— Лорд-покровитель мудр!

Ван Чун слабо улыбнулся и кивнул. Гао Сяньчжи оправдал свою репутацию Бога Войны Западных Регионов. Как ветеран бесчисленных сражений, он был чрезвычайно чувствителен к изменениям на поле битвы, и было ясно, что он также заметил планы Абу Муслима.

— Сюй Кейи, передай мой приказ. Пусть все солдаты уйдут и прекратят преследование.

Сюй Кейи согласился и поспешно ушел.

Вдали более ста тысяч солдат Цыси и армии протектората Анси начали медленно отступать и останавливаться.

......

Между тем, в нескольких метрах к западу от Таласа, в незаметном месте, арабы уже давно разместили войска на пересеченной местности, готовые устроить засаду противнику. Около ста тысяч арабских кавалеристов были готовы спуститься с крючка, когда придет время.

Эти кавалеристы были первыми, кто покинул поле битвы, и местность делала невозможным их заметить издалека.

— Почему они еще не пришли?

— Чего вы так беспокоитесь? Лорд-губернатор все просчитал. Как только они загонят наши силы в диапазон наших действий, наступит час их гибели!

— Ха-ха, лорд-губернатор по-прежнему грозный. Даже когда они умрут, эти Танцы, вероятно, все еще не смогут подумать, что на грани «победы» мы полностью уничтожили их! Это слишком плохо для Умара, но для халифата, потерять только его — все еще стоит того.

— Все вы, заткнитесь! Тан почти здесь. Готовься.

В тылу засады собралось несколько крупных арабских генералов с леденящими глазами, их взгляды были полны решимости убивать. Прошло несколько веков с момента основания Аравийской Империи, и в своем непрерывном расширении арабы разработали свой собственный уникальный способ борьбы.

Если бы эти танцы решили остаться в городе, у арабов действительно не было бы такого количества доступных им методов. Хотя кавалерия Аббасидского Халифата властвовала верхом, арабы не были экспертами осады. Как и многие другие фракции, они могли участвовать только в длительных осадах.

Но как только Тан выйдет на открытое пространство, все будет по-другому. У арабов была своя уникальная тактика, какая бы ни была битва.

— Мм? Что происходит? Тан отступает!

Внезапно арабские генералы побледнели, выпрямившись.

— Смешно! Как это могло случиться? Почему они перестали гнаться?

— Могли ли они заметить?

— Невозможно! Они посреди крупной победы! Как они могли просто все бросить!

Арабские генералы стали мрачными. Они ясно видели, что более ста тысяч танских солдат необъяснимо начали отступать, но могли только смотреть в замешательстве. В прошлом они использовали аналогичную тактику, чтобы победить многих грозных противников, полностью сокрушая их, и были самыми гордыми и счастливыми.

Но они никогда не сталкивались с противником, который начал внезапно отступать посреди «победы».

— Что происходит с этим командиром династии Тан?

Арабские генералы не могли ничего сказать.

Бузз!

В то же время в другом месте медленно стала подниматься гора человека, который, казалось бы, был отлит из стали. Его глаза были резкими, а тело источало ужасающую энергию, которая могла разрушить горы. Там, где он стоял, земля дрожала, словно не выдерживая его веса.

— Как это могло произойти!

Глубокие темно-карие глаза Абу Муслима смотрели вдаль, излучая удивительный холод. Ветер бушевал вокруг него, и энергия вокруг Абу Муслима впадала в смятение. Огромное давление, как у целого горного хребта, начало опускаться, заставляя всех охранников в этом районе опустить головы, превращаясь в дрожащих и страшащихся муравьев перед богом.

В этой войне с Великим Таном от падения Королевства Ши до потери Таласа, а затем до затяжной осады, Абу Муслим оставался невозмутимым и спокойным. Но в этот момент его уверенное и решительное лицо, наконец, показало волну эмоций — признаки того, что он, наконец, серьезно относится к этому вопросу.

— Кто является лидером этой армии Тана?

Прошло очень много времени с тех пор, как Абу Муслим столкнулся с таким противником. В своем повышении от младшего солдата Аравийской Империи до его нынешнего поста Губернатора Востока, в его длительной кампании по расширению границ Халифата до Таласа и Западных Регионов он побеждал противника за противником, но таких странных противников, как этот, было мало и они находились далеко друг от друга.

Хотя он еще не видел главнокомандующего подкреплением Тана, благодаря их невидимому скрещиванию мечей, Абу Муслиму удалось получить очень плохое предчувствие. Этот противник был гораздо более грозным, чем он предполагал, более неприятным, чем кто-либо, с кем он сталкивался раньше!

Но это был не единственный сюрприз…

— Лорд-губернатор, посмотрите туда!

Худой арабский генерал с высоким носом и лицом, залитым дикой и буйной энергией, указал вдаль. Следуя за его пальцем, можно было увидеть, что на самом фронте формации Тана обычные мастера были заняты работой. Тысячи печей изрыгали дым и пламя в воздух, и перед Таласом возводились серебристо-белые стальные стены, сверкающие, как рыбья чешуя.

Все арабские генералы сразу почувствовали очень странное ощущение.

Поле битвы было очень опасным местом, где только простая мысль разделяла жизнь от смерти. Никто никогда не осмеливался приводить на поле битвы простых мастеров, не обладающих боевыми способностями, так как это отправило бы их на смерть. И там были также эти стальные стены… Никто не мог сказать, что делал Тан. Даже после стольких сражений, побед над множеством врагов и завоевания стольких стран, арабы никогда не сталкивались с таким странным методом борьбы.

— Прикажи Амуру возглавить свои катафракты Бакра, чтобы атаковать Тан! — Приказал Абу Муслим, и его глаза все еще были прикованы к далеким силам Тана.

— Да, лорд-губернатор!

Арабский посланник сел на лошадь и уехал.

......

— Лорд Маркиз, они действительно остановились.

Между тем, у ворот Таласа, Сюй Кейи сел на тюркского боевого коня, наблюдая за далекими арабами. В самые напряженные моменты битвы каждый человек был сосредоточен на ближайших людях, тех арабах, которые отбросили свои доспехи и бежали в панике и не обращали никакого внимания на общую ситуацию. Но теперь, когда был отдан приказ об отступлении, солдаты успокоились и смогли заметить, что арабы больше не отступали столь быстро, а арабские солдаты в тылу даже собирались полностью остановиться.

Это, конечно, не было признаком полностью побежденной армии, потерявшей желание сражаться!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 881. Катафракты Бакра Аравии!**

Ван Чун слабо улыбнулся, поскольку все было так, как он ожидал. Арабы были чрезвычайно коварны, и, несмотря на свою грозную конницу и могущественных солдат, они наслаждались притворной сдачей. В то время как они делали вид, что отступают, они ставили ловушку, чтобы привлечь вражескую армию. Только арабские армии были способны убедительно осуществить этот акт.

В его последней жизни, после того как арабы победили Великий Тан, они отправили своих могучих мамлюков, чтобы продвинуться по Тибетскому Плато и вторгнуться в империю У-Цан. В конце концов, однако, они столкнулись с Даяном Мангбаном и его Белыми Храбрецами, чье упорное сопротивление в конечном итоге привело к тяжелому поражению мамлюков. Отступая, арабы использовали эту самую тактику, чтобы вырвать победу из поражения и нанести серьезное ранение основным силам Империи У-Цан.

Ван Чун вспомнил этот раздел истории, как будто это только что произошло вчера, и понял хитрую тактику арабов, как тыльную сторону своей ладони. Что еще более важно, как Святой Войны, Ван Чун был чрезвычайно чувствителен к многочисленным изменениям на поле битвы. Даже малейшая подсказка могла бы вызвать у него подозрение, а тем более очевидная упорядоченность арабских боевых флагов, свидетельствующая о том, что они на самом деле не были побеждены.

— Передайте мой приказ. Ускорьте строительство укреплений! — Сказал Ван Чун.

— Да!

Сюй Кейи быстро поскакал вперед.

Эти арабы были намного хитрее, чем мог себе представить Сюй Кейи, и, учитывая жизнь стольких солдат и безопасность Западных Регионов и Цыси, каждый человек должен был сделать все возможное, чтобы помочь Ван Чуну, выполняя каждый приказ, который он отдавал. Когда Сюй Кейи оглянулся, он увидел, что Чэнь Бин, Чэн Саньюань, Чжан Цюэ, Су Шисюань, Цун Цзыань и члены Усадьбы Отражающего Клинка были заняты своими собственными задачами, спешно готовя поле битвы.

— Хиах!

Сюй Кейи повел свою лошадь вперед, исчезнув в недрах армии.

Румбл!

Вскоре после того, как Сюй Кейи ушел, земля начала грохотать, и пыль стала расти. Мощная аура поднялась от отступающей арабской армии, и появилась мощная кавалерийская сила, выскочившая из армии, окруженная густым черным туманом. Каждый из всадников был мускулистым и могущественным, а на боках их лошадей были нарисованы эмблемы, изображающие два черных полумесяца.

Появление этой конной силы заставило окружающих арабских солдат, казалось, отойти на задний план, светлячков перед светом яркой луны.

Эта сила от семи до восьми тысяч кавалеристов ехала прямо в направлении танской армии.

— Лорд-покровитель, вражеская атака!

Почти в тот же момент лошадь прыгнула через ряды Тана, и офицер армии протектората Анси бросился сообщать об этом Ван Чуну.

— Милорд, как мы должны справиться с этим?

Ван Чун только улыбнулся, выражение его лица было невозмутимым. Он взглянул на приближающуюся силу. Около семи тысяч человек не повлияют на армию. Независимо от легенд, которые арабы создавали в прошлом, когда они прибыли на это поле битвы, все их мифы должны были закончиться.

— Скажи Чэнь Бину, что он может делать с ними, что хочет! — Сказал Ван Чун.

— …Да!

Офицер не ожидал такого приказа от Ван Чуна, и его тело внезапно замерло, и он поднял голову. То, что он увидел, было неторопливым выражением лица Ван Чуна, его губы изогнулись в слабой улыбке, которая казалась уверенностью в победе. Когда он смотрел в оцепенении, он медленно пришел в себя и принял решение. Все его напряжение исчезло, и он подтвердил этот приказ и ушел, чтобы выполнить его.

......

— Готовьсь!

Чэнь Бин стоял на переднем крае, его глаза были устремлены вперед. С другой стороны, облако пыли поднималось в воздух более чем на десять чжан, и земля дрожала. Сквозь пылающую пыль Чэнь Бин видел, как арабская кавалерия быстро приближается, словно боги битвы.

Они не были похожи на других арабских солдат. Чэнь Бин мог чувствовать огромное давление, исходящее от них, гнетущий шторм, который следовал за ними так же близко, как тень. Но и Чэнь Бин, и три тысячи команд баллисты позади него были как камни, укорененные в земле.

Мощь кавалерийского удара была неоспоримой, и если кавалерия, подобная этой, напала на людей Чэнь Биня, то тяжелые потери были неизбежны. Тем не менее, все имело свою противоположность, и, хотя кавалерия могла царить наверху, как только появились Чэнь Бин и его команды по баллисте, все начало меняться.

Кланг!

Чэнь Бин торжественно поднял меч в воздух, а его холодный край мерцал на солнце. КрякКряк! Солдаты-ханьцы армии протектората Цыси, стоящие рядом с баллистами, начали корректировать свои цели, острые точки баллистических болтов быстро закрепились на катафрактах Бакра.

Каждая из баллистических команд состояла из пяти человек. Один из них отвечал за регулировку угла, а остальные четыре отвечали за загрузку и стрельбу.

— Удушающая формация! Атака!

Пока это происходило, среди облаков пыли раздался дикий приказ. В центре кавалерийского отряда голубоглазый и бородатый арабский генерал взревел, и из его тела вырвалась свирепая волна звездной энергии, взлетевшая в воздух более чем на десять чжан. Амур был определенно не самым могущественным из арабских генералов, но он был определенно самым смелым и бесстрашным.

Катафракты Бакра были силой, которую Абу Муслим набрал из важной крепости Аббасидов в Багдаде, они были одной из элитных кавалерийских сил под его командованием. Их отличительной чертой была их чрезвычайно толстая броня, способная блокировать большинство стрел и тяжелых арбалетов. Даже острые мечи и сабли могли оставить только небольшие следы на их доспехах.

В большой хаотичной рукопашной схватке катафракты Бакра могли положиться на свою толстую броню, чтобы безопасно перейти в наиболее концентрированную и грозную группу врагов, чтобы они могли рассеять и нарушить их формирование. Среди арабской кавалерии их специальность была в атаке точек сопротивления.

И в своих неоднократных нападениях на врага катафракты Бакра не только преуспеют в своей задаче, но и уйдут с незначительными потерями. Это была одна из причин, по которой Абу Муслим решил их отправить.

Восемьдесят чжан!

Пятьдесят Чжан!

Сорок чжан!

По мере приближения кавалерии Чэнь Бин продолжал считать, полностью сосредоточившись на задаче. Эти арабские кавалеристы были чрезвычайно быстры и мощны, поэтому малейшая ошибка могла привести к полной потере его баллистических команд.

— Выпуск!

Когда напряжение достигло наивысшего уровня, Чэнь Бин опустил меч.

Бум!

Воздух прогремел, и толстый баллистический болт полетел впереди остальных, проносясь по воздуху, как заряд молнии. Игого! Ведущий арабский боевой конь вскрикнул, и баллистный болт пробил его толстую броню, вонзившись в лоб и вылетая из задних конечностей. Кровь потекла повсюду. Затем этот выстрел баллисты пробил второго, третьего и, наконец, остановился после удара четвертого арабского кавалериста. Тем не менее, ему удалось оставить след крови и кровавой бойни, ужасающей своей красотой.

— Какая толстая броня!

Чэнь Бин не мог не расширить глаза от удивления, глядя на это зрелище. Баллисты и их болты были высотой мастерства Великого Тана, символом могущества империи. Каждый из баллистических болтов закалялся и отпускался сотни раз, на ковку каждого ушло несколько месяцев. Кроме того, после этого было еще несколько десятков шагов, и к ним было добавлено много надписей. С точки зрения цены, они были буквально на вес золота.

Именно этот дорогостоящий процесс заставил баллисты Великого Тана и их стрелы обладать такой ужасающей мощью, что мог сделать их основным тяжелым оружием империи.

В предыдущей битве каждый из баллистических болтов, выпущенных баллистическим корпусом Чэнь Биня, пробил семь или восемь, а иногда даже десять с небольшим арабских кавалеристов. Но теперь, перед лицом этой новой силы арабской кавалерии, каждый баллистный удар мог пробить лишь четырех всадников.

Чэнь Бин никогда не видел ничего подобного.

Но Чэнь Бину нужно было только моргнуть, чтобы восстановить самообладание. Независимо от того, насколько толстой и прочной была арабская броня, перед тремя тысячами баллист эта кавалерия должна была стать кузнечиком, пытающимся остановить карету, не зная своей собственной силы.

— Второй ряд! Огонь!

Чэнь Бин снова опустил меч.

Бум бум бум! Сотни баллистических болтов были выпущены, поглотив катафракты Бакра. Игого! Несчастный ропот наполнил воздух, и волна за волной катафрактов Бакра упала под залпами баллист.

— Огонь!

Залп за залпом стреляли баллисты. Чэнь Бин организовал свои три тысячи баллист в три ряда, по тысяче баллист в каждом ряду. Когда один ряд заканчивал стрельбу, начинал стрелять другой, и ряды чередовались между собой, чтобы поддерживать постоянный дождь из баллистических болтов.

Потери около семи тысяч катафрактов Бакра были настолько серьезны, что ни один из них не смог достигнуть десяти чжан. С Чэнь Бинем в качестве ограничения, поле в несколько сотен чжан перед ним было превращено в ужасный ад, где ржание, крики, грохот и гул баллистических болтов создавали единый диссонирующий звук. Трупы катафрактов Бакра покрывали землю. Потери исчислялись четырьмя, пятью, шестью тысчяами… Знаменитые катафракты Бакра понесли ужасные потери от трех тысяч баллист.

— Отступление! Отступление!

При этой картине, арабский генерал Амур побледнел. Штурм Тана был слишком быстрым и злобным, поскольку их постоянная атака баллистами не давала шансов Катафрактам Бакра приблизиться. Его силы несли ужасные потери, и Амур никогда не видел такой ужасающей силы в своей жизни.

Румбл! Катафракты Бакра ушли так же быстро, как и пришли, но, хотя они пришли с семью тысячами человек, у них осталось меньше тысячи. Катафракты Бакра были почти полностью уничтожены в одном сражении.

— Стоп!

Чэнь Бин поднял свой меч, и три тысячи баллист позади него немедленно прекратили стрельбу, их ряды замолчали, как будто они вообще никогда не двигались. Такова была их дисциплина, которая оставляла глубокое впечатление у всех, кто был свидетелем этого.

Баллисты были хороши в нападении на армию противника и защите области, но они были непригодны для преследования врага.

Скорость, с которой баллисты могли стрелять, никогда не могла сравниться со скоростью, с которой кавалерия могла бежать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 882. Арабский главнокомандующий!**

Армия из ста тысяч танских подкреплений быстро успокоилась. Только густой запах крови в воздухе и трупы катафрактов Бакра, разбросанные по полю битвы, оставались доказательством могущества и ужаса Великого Тана.

— Не беспокойтесь о противнике. Спешите и поднимите эти укрепления!

— Начните лечить раненых и считайте жертвы!

— Обслуживайте баллисты! Проверьте все оборудование!

Был послан Приказ за приказом, в результате чего вся армия Тана стала работать упорядоченно, в соответствии с планами Ван Чуна.

Между тем, с отступлением Амура и катафрактов Бакра, все арабские силы полностью отступили, и больше не было попыток прояснить оборону Тана.

Один из людей на стороне Абу Муслима, Зияд, отметил:

— Лорд-губернатор, Амур потерпел неудачу. Но Тан не преследовал их!

Зияд был мужчина лет тридцати шести, с короткой бородой и карими глазами, острыми и жестокими, как мечи. Будучи заместителем губернатора Востока, а также адъютантом Абу Муслима, Зияд сыграл чрезвычайно важную роль в этой операции.

Хотя он был не таким могущественным, как Абу Муслим, Зияд все еще был бригадным генералом, почти на грани ступени на уровень Великого Генерала. Мало того, Зияд был также одним из редких генералов-стратегов. Его ум и стратегические навыки всегда были чертами, которые заставляли Абу Муслима ценить его.

В предыдущем бою Зияд занимался выводом солдат, делая все возможное, чтобы свести к минимуму потери, поэтому только теперь он появился возле Абу Муслима.

Некоторое время все молчали, и тогда Абу Муслим наконец заговорил.

— Зияд, как вы относитесь к новому главнокомандующему династии Тан? — Его глаза сияли глубоким светом, и выражение его лица было спокойным. Никто не мог сказать, о чем он думал.

— Я не знаю. Я вообще не понимаю его…

Зияд нахмурился с задумчивым взглядом в глазах.

— Этот человек не из Анси. Гао Сяньчжи привел с собой всех лучших генералов Анси для этого сражения, поэтому в этом районе не должно быть никого более грозного. Вероятно, это кто-то, кого послал Император Великого Тана. Я помню, что мы отправили шпионов вглубь Великого Тана, чтобы собрать информацию, но, похоже, что-то произошло, и мы потеряли связь с этими шпионами. Они, вероятно, были обнаружены и устранены Таном, который действительно является великим. Жалко.

— Хотя у нас нет никакой информации о командире династии Тан и мы не можем сказать, где он находится в настоящее время, из движений его армии мы можем сделать вывод, что он, вероятно, видел нашу засаду. Кроме того, его солдаты исключительно сильны. Танские солдаты Гао Сяньчжи также использовали эти большие баллисты, но их мощь была не столь пугающей. Точность и скорость, с которой они стреляют, находятся на другом уровне по сравнению с войсками Гао Сяньчжи.

— Я чувствую, что с этим новым командиром еще труднее справиться, чем с Гао Сяньчжи.

— Вы чувствуете, что он еще более грозный, чем Бог Войны Анси?

Абу Муслим слегка нахмурился, немного удивленный заключением Зияда. За последние два месяца Гао Сяньчжи и возглавляемая им армия протектората Анси нанесли серьезный удар арабам. У Абу-Муслима и всего Аббасидского Халифата были высокие амбиции, они теплили надежду использовать эту армию в триста тысяч человек, чтобы захватить Западные Регионы и, возможно, даже захватить Великий Тан, совершив впечатляющий подвиг, которого никогда не достигали поколения халифов.

Но пустяковый Гао Сяньчжи и один город Талас нанесли Абу Муслиму и его могущественной арабской армии серьезное поражение. Абу Муслим никогда не унижал своих врагов, и что Гао Сяньчжи действительно имел право быть его противником.

Несмотря на это, Абу Муслим никогда не изменял своих планов убийства Тана!

И все же Зияд теперь говорил ему, что вновь прибывший командир был даже более способным, чем Гао Сяньчжи.

— С точки зрения силы, поскольку у меня не было возможности увидеть его, я не могу судить. Но с точки зрения тактики и стратегии моя интуиция подсказывает мне, что Гао Сяньчжи… даже не может сравниться с этим новым командиром. — Сурово сказал Зияд.

Гао Сяньчжи был стойким противником, его способность задержать арабскую армию на два месяца в Таласе является достаточным доказательством его способностей. Но это было из-за толстых и высоких стен Таласа, а не из-за тактики и стратегии Гао Сяньчжи. Хотя битва длилась долгое время, арабы не понесли большого количества потерь.

Однако этот новый командир династии Тан даже не показал свое лицо, но в первом сражении с его войсками Умар был убит, а амурские катафракты Бакра сильно потрепаны и почти сто тысяч арабских солдат были потеряны.

И эта танская армия имела всего около ста тысяч человек!

Только этих пунктов было достаточно для Зияда, чтобы считать нового командира династии Тан целью беспрецедентной важности. В конце концов, этому новому командиру даже не нужно было использовать стены города.

Абу Муслим мгновенно замолчал с мрачным взглядом в глазах. После стольких лет работы с Зиядом, Абу Муслим был чрезвычайно уверен в суждениях и интуиции своего помощника. За эти десять с лишним лет Абу Муслим никогда не слышал, чтобы Зияд дал столь высокую оценку командующему противника, даже не увидев его.

Румбл!

Пока он думал, грохот и гул раздались впереди, но и Абу Муслим, и Зияд заметили, что он отличается от предыдущего грохота. Они подняли головы и увидели, что бесчисленные мастера и солдаты в тылу армии Тана работают вместе, чтобы установить большие прямоугольные сундуки с отверстиями на вершинах этих стальных стен.

При таком виде два высших полководца арабской армии мгновенно разозлились.

Хотя они не знали, какой секрет был спрятан в этих прямоугольных сундуках, их опыта было достаточно, чтобы сказать им, что это, несомненно, какой-то грозный защитный инструмент. Эти серебристо-белые сундуки и высокие стальные стены сделали намерения Тана совершенно очевидными.

Перед более чем двумя сотнями тысяч солдат у них действительно хватило наглости построить оборонительные укрепления!

Это был не что иное, как голый вызов!

К западу от гор Цун, Аравия была синонимом страха и разрушения, а все остальные империи и державы испугались от простого упоминания ее названия. Никогда еще ни один противник не осмеливался так унижать армию, в которую входило более двухсот тысяч арабов.

— Ублюдок!

Зияд сжал кулаки, его глаза взорвались намерением убить. Абу Муслим ничего не сказал, но его цвет лица заметно потемнел.

Голос пришел со стороны.

— Лорд-губернатор, давайте поторопимся, нападем со всеми нашими людьми и полностью победим эту династию Тан! Они просто слишком высокомерны!

Все арабские генералы собрались здесь. Их глаза сверкали от ярости. Арабы славились во всем мире своей смелостью и воинственностью. Смерть Умара не могла использоваться для подавления боевого духа всей арабской армии, и, кроме того, истинная сила арабов все еще ждала своего часа.

Как только они будут полностью мобилизованы, война приобретет совершенно иной характер.

— Довольно! — Вдруг взревел Абу Муслим, а выражение его лица стало холодным, как лед. Все арабские генералы мгновенно замолчали и опустили головы, с благоговением и уважением в глазах.

— Я знаю, что делать!

— Передайте мой приказ! Все солдаты должны отступить для консолидации!

— Да, лорд-губернатор!

Посланник ушел, а его тело все еще дрожало от страха.

Глаза Абу Муслима рассекало пламя, и он замолчал, но когда он повернулся к армии Тана, его эмоциональное состояние стало изменчивым и непостижимым, и никто не мог сказать, о чем он думал. Воины династии Тан должны быть уничтожены, а Западные Регионы должны стать частью Аббасидского Халифата. Он будет первым правителем Востока, победившим Великий Тан.

Но перед этим ему нужно было осторожно обдумать каждое решение, а не действовать импульсивно.

Тип тип!

В то время как Абу Муслим собирал армию и готовился к новому нападению на Тан, раздались звуки взмаха крыльев. Черный почтовый голубь спустился с неба, как молния, закрыл крылья и приземлился на руку Абу Муслима.

Курлык! — Крикнул голубь, медленно перебирая лапками на руке Абу Муслима. Каждый мог увидеть белое сообщение, завязанное вокруг его правой ноги.

Бузз!

Прежде чем другие арабские генералы смогли отреагировать, Абу Муслим и Зияд обменялись взглядами, каждый из которых мог видеть шок и удивление в глазах другого. Абу Муслим взял письмо и медленно развернул его, но, взглянув на него, выражение его лица стало странным.

Зияд подошел ближе и спросил:

— Лорд-губернатор, что говорится в письме?

Абу Муслим ничего не сказал, только передал письмо.

— Это…

После того, как Зияд прочитал письмо, выражение его лица также стало странным, его карие глаза медленно начали светиться.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Армия должна оставаться на месте. Операция откладывается! Мы будем сражаться с Таном завтра!

— Да, Милорд!

......

Между тем, недалеко от Таласа...

— Лорд Маркиз, они отступают: арабы действительно отступают на этот раз!

Чжан Цю положил руку на лоб, и взволнованно сообщил, а его взгляд был прикован к отступающей арабской армии. Чжан Цюэ не был бойцом, поэтому после окончания воздушной битвы он остался возле Ван Чуна. Сюй Кейи, Чэнь Буран, Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Чжао Цзиндянь и даже отец и брат Ван Чуна, Ван Ян и Ван Фу, были разбросаны по всей линии фронта, помогая создавать оборонительные сооружения. Единственными людьми, оставшимися рядом с Ван Чуном, были Чжан Цю и несколько других.

— Все не так просто. Эта битва... только началась!

Ван Чун махнул рукавом и сжал руки за спиной, с легкой улыбкой на лице глядя на отступающую арабскую армию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 883. Удивительно блестящий стратегический ум!**

Арабы отступили на значительное расстояние, но не к главной арабской крепости на востоке Хорасана. Вместо этого они предпочли наблюдать за Таном издалека, совершенно ясно представляя свои намерения. Арабы привыкли сражаться до последнего человека, только начав даже созерцать отступление, они потеряли около трех четвертей своих солдат.

Именно эта черта сделала Аравию такой страшной!

По этой же причине королевства Западных Регионов считали Аравию разрушителем.

Но на этот раз они натолкнулись на Великий Тан и Ван Чуна. Ван Чун долго и хорошо готовился к этой решающей битве с арабами, собрав с собой хорошо снабженную и хорошо экипированную армию из более чем ста тысяч человек, а также баллисты, оружие из Стали Вутц, броню из Метеоритного Металла и другие подобные предметы. С точки зрения воли и решимости бороться, он определенно не был слабее их!

Две империи, но только одна из них может выжить. Абу Муслим, выжившей империей точно не будет Аравия…

На лице Ван Чуна появилось уверенное выражение, и он вспомнил слова Камня Судьбы. Ничто не было совпадением. В этом мире редко бывали две могущественные империи, и даже если бы они существовали, это было бы в течение короткого периода времени. В его прошлой жизни, после поражения Великой Династии Тан Аравией в Таласе и потери Западных Регионов, солдаты, которые он всегда использовал для расширения и нападения на своих врагов, стали использоваться для подавления внутреннего конфликта и цивилизации Центральные Равнины начали ослабевать.

Ван Чун всегда считал, что это совпадение, но из информации, представленной Камнем Судьбы, это было далеко не так.

За ним были Западные Регионы и Великий Тан. Будь то Великий Тан или ход истории для Центральных Равнин на предстоящие тысячелетия, Ван Чун никогда не отступит!

Эти мысли очень быстро пронеслись в голове Ван Чуна, и он быстро успокоился.

— Чжан Цюй, расставь своих птиц, чтобы следить за передвижениями арабов. Кроме того, я назначу тебе отряд лучников. Если придут какие-нибудь арабские охотничьи соколы, работай с лучниками, чтобы застрелить этих охотничьих соколов. — Сказал Ван Чун.

Арабские охотничьи соколы были чрезвычайно быстры и злобны. Хотя команда Чжан Цюя устранила одну волну, эти охотничьи соколы были лишь эскадрой основной группы. Борьба со всеми арабскими охотничьими соколами была не в силах орлиной команды Чжан Цюя. Орлиная команда, работавшая с лучниками на земле, была тактикой, разработанной Ван Чуном специально для борьбы с арабскими разведчиками.

— Да! Лорд Маркиз!

Чжан Цюй быстро ушел, чтобы выполнить этот приказ.

Никто из военнослужащих Тана никогда не ценил воздушное наблюдение так сильно, как Ван Чун, и Чжан Цюй оправдал ожидания Ван Чуна. Орлиная команда, которую он возглавлял, в планах Ван Чуна становилась все более важной. Если бы команда Чжан Цюя не уничтожила всех охотящихся соколов, патрулирующих периметр, первоначальная битва с арабами была бы совсем другой.

Когда Чжан Цюй ушел, Ван Чун снова сосредоточил свой взор на огромной арабской армии. Величайшему врагу Ван Чуна еще предстояло выйти на сцену, но после нападения катафрактов Бакра Ван Чун мог слегка ощутить его волю.

Это было столкновение мечей в воздухе, невидимое состязание.

Абу Муслим!

Ван Чун чувствовал, что его враг использовал эту кавалерию, чтобы прощупать его, и Ван Чун ясно продемонстрировал свою решимость через корпус баллист. Это первое столкновение между двумя командирами закончилось победой Ван Чуна, но Ван Чун ясно понимал, что это еще далеко не конец!

— Генеральный защитник Ван, это стальные стены?

Достойный голос раздался неподалеку. Гао Сяньчжи стоял с прямой спиной, а его глаза были направлены вперед.

Ван Чун на мгновение замер, а потом слабо улыбнулся и кивнул.

— Да!

Этот ответ сразу же заставил глаза Гао Сяньчжи засветиться ярким светом с оттенком удивления. В войне на юго-западе Ван Чун полагался на тысячи таких стальных стен, чтобы победить объединенную армию Далуна Руозана и Гелуофэна, что вызвало большой резонанс в мире. Позже Ван Чун применил эту же тактику на Тибетском Плато, даже построив стальную крепость у треугольного разрыва и победив ДуСуна Мангпоче и Даяна Мангбан. Эта уникальная тактика получила такую известность, что даже Гао Сяньчжи в отдаленных Западных Регионах слышал об этом.

Но Гао Сяньчжи впервые увидел их собственными глазами.

— Неплохо! — Гао Сянчжи похвалил, удивление все еще сохранялось в его глазах.

— Арабы наиболее внушительны в своей кавалерии. Использование этой тактики, чтобы разделить их по-настоящему, разрушит их формирования, и без выгоды их формирований даже кавалерия потеряет часть своего преимущества. Мышление лорда-протектора действительно необычно. Он порождает идеи, которые ни один обычный человек не мог придумать. Неудивительно, что в столь юном возрасте вы смогли получить милость Его Божественного Величества и стать самым молодым Генеральным Защитником Империи.

— Но Талас окружен равнинами, местностью, очень выгодной для кавалерии. Не лучше ли войти в город и защитить Талас, используя его высокие и толстые стены?

Этот последний вопрос выявил истинные намерения Гао Сяньчжи. После первоначального поражения арабов, Гао Сяньчжи полагал, что Ван Чун собирался ввести свои подкрепления в город, чтобы они могли защищать его вместе, но, учитывая, что Ван Чун выстроил свои подкрепления за пределами города и строил укрепления, он понял, что у Ван Чуна был другой план.

Защищаться вне стен без каких-либо естественных барьеров и в неблагоприятной местности было чрезвычайно рискованно с точки зрения Гао Сяньчжи. Но так как Ван Чун пришел ему на помощь и оба технически имели равный статус, Гао Сяньчжи не мог прямо указать на это, поэтому он использовал стальные стены, чтобы приблизиться к нему окольным путем.

Для кого-то, кто имел статус Гао Сяньчжи, это было сильным проявлением уважения к Ван Чуну.

— Ха-ха, лорд-генерал-защитник, я понимаю, что вы имеете в виду.

Ван Чун слабо улыбнулся, выражение его лица было расслабленным и уверенным, источая естественное очарование.

— Естественно, я знаю, что стены Таласа высокие и крепкие, и что сражаться за ними было бы гораздо выгоднее, но есть некоторые вещи, которые мы должны сделать, некоторые риски, которые мы должны принять. Арабы движутся с лихорадочным импульсом и их амбиции не ограничиваются только королевством Ши. Целые Западные Регионы и Великий Тан являются их истинной целью. Другими словами, когда два воина встречаются на дороге, более смелый выйдет победителем. Есть только одна Империя в этом мире, которая может бороться против Великой Династии: Аравийская Империя к западу от гор Цун. Лорд-покровитель уже должен был четко осознать этот факт. Если мы не сможем полностью победить их и заставить их понять силу Великого Тана, тогда в будущем... они будут постоянным источником неприятностей!

— В этом мире выживает сильнейший, тут сильные едят слабых. Наш Великий Тан может править Западными Регионами, потому что он могущественен. Арабы смогли расшириться вплоть до гор Цун, потому что они также сильны. Милорд заметил или нет, в тот момент, когда мы прибыли в это место, все было исправлено. В этой войне, если мы посмеем проявить малейшую робость и спрятаться в городе, тогда арабы устремятся вперед, и мы упустим решающую возможность. Преимущество, которое мы так усердно создавали, будет отдано. Лорд-Генерал-Защитник должен понимать, что Великому Тану больше не нужно отправлять солдат!

Ван Чун остановился на мгновение и медленно огляделся. Вокруг него все генералы Анси замолчали. Все они были очарованы его словами, глядя на него мрачными и торжественными глазами.

Все солдаты Великого Тана от гор Цун до Ушана были мобилизованы. Как сказал Ван Чун, Талас, вероятно, был последней линией обороны.

— … Если мы выиграем эту войну, то мы выиграем безопасность Западных Регионов в течение следующих нескольких десятилетий или, по крайней мере, задержим продвижение арабов еще немного. Лорд-генеральный защитник, вероятно, знает, что среди солдат Абу Муслима ведущими являются только солдаты, дислоцированные в восточной части их империи, в запасе осталось в три раза больше этого числа. У нас не так много шансов. Если мы проиграем, Анси и Цыси перейдут в их руки, и даже Лунси окажется под угрозой. Это проблемы, которые мы должны рассмотреть! — Строго сказал Ван Чун, глядя на главнокомандующего армией протектората Анси Гао Сяньчжи.

Гао Сяньчжи ничего не сказал, но его лоб глубоко нахмурился. Как правило, его обязанностью было вести солдат в битву и побеждать, а также продолжать побеждать. С этим пунктом в качестве своего основания, Гао Сяньчжи сделал рекомендацию защищаться в Таласе.

Но Ван Чун говорил с совершенно другой точки зрения. Его стратегические соображения смотрели намного дальше в будущее, чем у Гао Сяньчжи. Тщательно подумав об этом, Гао Сяньчжи пришлось признать, что в этой войне было много аспектов, которые он никогда не рассматривал.

— Я понимаю!

Гао Сяньчжи кивнул и бросил глубокий взгляд на Ван Чуна, как будто смотрел на семнадцатилетнего юношу впервые.

— Сотня слухов не может сравниться с одной встречей, и человек намного превосходит славу. — Между Гао Сяньчжи и Ван Чуном было много недоразумений, в том числе инцидент с региональными командирами и продвижение Ван Чуна в Ушан. На этой первой встрече между ними Гао Сяньчжи относился к Ван Чуну с такой вежливостью, несмотря на его собственный статус, частично потому, что Ван Чун был готов отложить свои обиды и прийти на помощь, несмотря на все опасности.

Что касается понимания Ван Чуном военного искусства... хотя Ван Чун смог победить Умара, Гао Сяньчжи был генералом с бесчисленными победами и проницательностью, намного большей, чем у обычного генерала, поэтому это достижение не оставило очень глубокое впечатление на него.

Но слова Ван Чуна показали, что он тщательно продумал все аспекты битвы за Талас. Впервые Гао Сяньчжи почувствовал удивительную широту разума этого юноши и его дальновидный стратегический взгляд, который мог бы затмить взгляд любого другого Генерального Защитника или Великого Генерала.

Удивительно блестящий!

Гао Сяньчжи всегда гордился, но никогда не думал, что найдет талант, который намного превзошел бы его в другом человеке, тем более в этом простом юноше.

— Мы сделаем все, как говорит лорд-генерал-защитник. Есть ли у лорда-генерала-защитника что-нибудь, чем может помочь наша армия протектората Анси? Этот Гао предложит свою полную поддержку. — Сказал Гао Сяньчжи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 884. Ярость Ванхэ Пэйлуо!**

— Ха-ха, в этом нет необходимости. Генеральному Лорду-Защитнику нужно только продолжать делать то, что он делал раньше. Стены Таласа действительно высокие и крепкие, и служат отличной базой. Стоя на них, можно смотреть во всех направлениях и четко разглядеть движения арабов. В этом аспекте мне нужно, чтобы Милорд работал со мной вместе.

Ван Чун улыбнулся.

— Мм, очень хорошо.

Гао Сяньчжи кивнул, глядя на Ван Чуна в новом свете. Армия протектората Анси не была похожа на другие армии Великого Тана. В этой армии Гао Сяньчжи обладал абсолютной властью и престижем. Даже если бы он передал полномочия этой армии Ван Чуну, Ван Чуну было бы очень трудно спокойно командовать ими.

Более того, хотя обе армии принадлежали Великому Тану, они действовали по разным системам. Насильственное смешивание их вместе только породит конфликт и приведет к полной противоположности желаемого результата. Отказ от предложения Гао Сяньчжи и независимая работа двух армий были фактически лучшим вариантом, поскольку он сохранял статус Гао Сяньчжи и позволял обеим армиям демонстрировать свою максимальную силу.

Впечатление Гао Сяньчжи от Ван Чуна было еще лучше.

— Ван Чун! Я собираюсь убить тебя!

Когда они разговаривали, их охватил сильный шторм, и рев, похожий на рычание разъяренного льва, донесся из городских ворот. Этот рев был настолько внезапным, что все мгновенно повернулись, чтобы посмотреть, Ван Чун не был исключением. Бузз! Во вспышке света огромная фигура выскочила из ворот.

— Отдай свою жизнь!

Нахлынули волны энергии, и подул сильный ветер. Прежде чем кто-то успел среагировать, эта массивная фигура уже подняла в руках гигантский железный топор и взмахнула им, выпустив поток Звездной Энергии, который направился на Ван Чуна. Такова была сила этого шторма Звездной Энергии, что окружающие танские солдаты были вынуждены отступить.

Раааах!

В воздухе раздался гул, похожий на звук человека и зверя. Свет деформировался, и пространство за гигантской фигурой изогнулось в воздухе. Стал виден человек с головой быка, его тело было ростом в девять футов, одетое в доспехи, сквозь которые прорастал длинный мех. Это странное существо слилось с гигантским человеком, позволяя ему источать ужасающую и интенсивную ауру, которая разразилась желанием разрушать.

— Стоп!

— Ванхэ Пэйлуо, остановись прямо здесь!

— Ты сошел с ума? Это генеральный защитник Цыси!

Крики пришли со всех сторон. Все были шокированы действиями вождя карлуков Ванхэ Пэйлуо.

— Ванхе Пейлуо, прекрати это прямо сейчас. Не допускается грубость относительно генерального защитника!

Чэн Цяньли вышел вперед с холодным светом в глазах, и его меч указал прямо на Варварский топор бога Ванхэ Пэйлуо. Но Ваньхэ Пэйлуо, похоже, уже предсказал этот шаг от Чэн Цяньли, и свернул в мгновение ока, плавно минуя его.

— Ты!

Ошеломленный, Чэн Цяньли на мгновение застыл. Он был пиковым бригадным генералом огромной силы, и, хотя Ванхэ Пейлуо не был сильнее его, разница в силе была невелика. Что еще более важно, Ваньхэ Пэйлуо возглавлял карлуков в бою вместе с армией протектората Анси в течение десяти с лишним лет, поэтому он был очень хорошо знаком с армией и ее офицерами и мог легко избежать удара Чэн Цяньли.

После обхода Чэна Цяньли у Ваньхэ Пэйлуо больше не было препятствий, и его топор варварского бога повернул к Ван Чуну с силой, способной расколоть горы.

— Хммм, Ванхэ Пейлуо, ты пришел как раз вовремя!

В ответ раздался яростный рев. В то время как все остальные были поражены, Ван Чун сохранял спокойствие, как будто он давно ожидал этого нападения.

Бузз!

Холодный свет вырвался из глаз Ван Чуна, и пространство в радиусе трех чжан вокруг него начало закручиваться, воздух начал замерзать, и рядом с ним появлялись изображения солнца и луны.

— Огромное Небо, Искусство Земли!

— Великое Искусство Иньян!

Ван Чун немедленно использовал две верховные техники Великого Искусства Творения Неба Иньян, столкнув их с «Варварским Богом, раскалывающим небеса» Ванхэ Пэйлуо. Бум бум бум! Весь воздух в радиусе нескольких десятков чжан вырвался наружу, уносясь к горизонту.

В несколько коротких мгновений Ван Чун и Ванхэ Пэйлуо таранили друг друга, как изначальные звери, обмениваясь несколькими дюжинами приемов. Бум! В финальном столкновении Ванхэ Пэйлуо полетел наружу, а Ван Чун остался, как камень, упрямо стоящий у бушующего моря.

Ветер утих, Ван Чун отказался от своих приемов, и все снова стихло.

Искусство Великого Небесного Иньян далеко превзошло другие методы в своей способности контролировать окружающую среду.

— Ублюдок! Я разорву тебя на куски!!

Тем временем глаза Ванхэ Пэйлуо покраснели, зубы сжались. Сделав несколько шагов назад, он топнул ногой о землю и снова бросился вперед.

— Стой!

Громкий рев, пронизанный безграничным величием, прозвучал в ушах каждого. Прежде чем Ванхэ Пейлуо смог продвинуться, поток энергии вырвался из воздуха и оказался на теле Ванхэ Пейлуо, придавив того весом, как будто горы. Разъяренный Ванхэ Пейлуо в своем стремление к убийству, мгновенно упал на землю, и его скорость резко упала.

Чувствуя ярость в этом потоке энергии, Ванхэ Пейлуо задрожал и пришел в себя, наконец, полностью остановившись. Только один человек в Таласе мог оказать такое давление: Гао Сяньчжи!

— Лорд-покровитель, этот ублюдок держит людей нашего племени, которых мы оставили, в плену! Неважно, как, я должен убить его сегодня! Если Милорд все еще помнит нашу дружбу, ты поможешь мне убить его, чтобы ненависть, которой обладает все десятки тысяч карлуков, могла быть освобождена!

Ванхэ Пэйлуо повернулся к генералу-защитнику Анси Гао Сяньчжи, с ненавистью глядя в его глаза.

Карлуки были храбрыми бойцами, и все племена Западных Регионов уважали их. Под руководством Ванхэ Пэйлуо они стали союзниками Великого Тана, их положение быстро росло, и никто не осмеливался их провоцировать. Но Ванхэ Пейлуо никогда не думал, что, пока он сражается за пределами границ, кто-то в тылу нападет на его дом.

Все члены его племени — старики, женщины, дети, даже коровы, овцы и лошади — были захвачены Таном в качестве заложников и доставлены на поле битвы. Главный виновник этого? Никто иной, как этот подросток командир Цыси прямо перед ним. Ванхэ Пейлуо всегда был гордым человеком, поэтому он не мог смириться с подобным унижением.

— Ванхэ Пэйлуо, подожди минутку. Не действуй опрометчиво. — Строго сказал Гао Сяньчжи. -Ван Чун — молодой маркиз Великой Династии Тан, а также Генеральный Защитник Цыси. Человек его высокого статуса не тот, кого ты можешь коснуться. Если что-то действительно случится, даже я не смогу защитить тебя. Более того, Лорд Генеральный Защитник не является неразумным человеком. Я уверен, что у него есть свои причины для своих действий. Нет никакого вреда в том, чтобы выслушать объяснения Генерального Защитника.

Ванхэ Пэйлуо был могущественным человеком с дикой внешностью, и никто в армии протектората Анси, кроме Гао Сяньчжи, не мог полностью подавить его ярость. Что касается вопроса о захвате в заложники народа карлуков, то Ванхэ Пэйлуо пришел к нему пять или шесть дней назад с жалобами на это, и это вызвало настоящий переполох в армии.

Во время сегодняшнего ожесточенного сражения Ваньхэ Пэйлуо даже привел своих соплеменников, которые ворвались в город, отказавшись участвовать в сражении. Поскольку сам Гао Сяньчжи находился в Таласе, он не мог определить ситуацию в тылу, поэтому у него не было средств, чтобы развеять опасения Ванхэ Пэйлуо. Кроме того, теперь, когда Ван Чун привел свои более ста тысяч солдат, чтобы спасти армию протектората Анси от ее тяжелого положения, этот вопрос стал еще более неуклюжим.

С одной стороны был союзник, с которым он сражался в течение десяти с лишним лет, а с другой — Генерал-Защитник Цыси, который спас его солдат. Гао Сяньчжи было очень трудно выбрать. Но независимо от этого, Гао Сяньчжи был уверен, что у Ван Чуна была причина.

— Этот ублюдок! Какую причину он мог иметь? Я определенно не смогу простить его!

Глаза Ванхэ Пэйлуо покраснели от ярости, когда он посмотрел на Ван Чуна. Если бы взгляды могли убить, Ван Чун погиб бы сотни и тысячи раз.

— Поистине, ты упрямый до костей!

Махнув рукой, Ван Чун медленно начал идти к Ванхэ Пэйлуо. Его действия были мягки и достойны, и когда он шел вперед, из его тела разразилась буря давления, заставив всех окружающих генералов и солдат Великого Тана отступить. Единственные люди вокруг ворот, которые могли выдержать это давление, были Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ваньхэ Пэйлуо.

Ван Чун становился все сильнее с каждым днем, и, хотя его время в Западных Регионах было коротким, он уже убил двух элитных экспертов уровня бригадного генерала. Ванхэ Пэйлуо, возможно, был известен своей дикой силой, но он был не более грозным, чем Даян Мангбан или Агуду Лан. Если дойдет до дуэли, Ван Чун был на восемьдесят процентов уверен, что он сможет лично убить вождя карлуков.

— Ванхэ Пэйлуо, ты не сдержал своего слова и взял арабские взятки, пытаясь продать тридцать тысяч солдат армии Протектората Анси. Ты думал, что я не знаю?

Холодные глаза Ван Чуна внезапно уставились на Ванхэ Пэйлуо, и его рот изверг резкие упреки.

Взрыв!

Эти слова сразу же спровоцировали взрыв! Все люди в этом районе были ошеломлены этими словами.

— Ванхэ Пэйлуо вступил в сговор с арабами? Как это могло быть?

— Мы сражались вместе с карлуками в течение десяти с лишним лет. Мы никогда не бросали друг друга, так как они могли предать нас?

— Лорд-Защитник, не могли ли вы ошибиться? Может, это просто недоразумение?

Все солдаты Анси уставились на Ван Чуна, посчитав его заявления слишком абсурдными. Они не верили, что карлуки вступили в сговор с арабами и предали Великий Тан. После стольких лет совместной борьбы карлуки были невероятно близки с армией протектората Анси. Эмоционально, никто из солдат Анси не мог смириться с возможностью того, что карлуки могут их предать. Но никто из них не заметил, что Ванхэ Пэйлуо дернулся от этих слов, как будто его зарезали.

— Ублюдок! Прекрати свою клевету! Этот старик убьет тебя! — Взревел Ванхэ Пэйлуо, его глаза покраснели, а все тело дрожало от предвкушения убийства. Свист! Его черный варварский божественный топор дрожал, словно готовый взлететь в воздух еще раз. На этот раз, однако, Ваньхэ Пэйлуо, очевидно, был готов использовать сто двадцать процентов своей силы.

— Цзиань, передай мне приказ. Если Ванхэ Пэйлуо сделает опрометчивый шаг, убей всех карлуков вместе с их коровами, овцами и лошадьми. Никого не оставляй в живых!

Ван Чун презрительно улыбнулся, даже не пытаясь увернуться.

— Да, Милорд!

Взрыв!

Как будто пораженный молнией, Ванхэ Пэйлуо замер, дыхание вышло из его тела, и холод охватил его сердце. В его руках дрожал топор, но он не бил. Даже это стремительное убийственное намерение, казалось, сдулось, истощалось, пока ничего не осталось. Простые слова Ван Чуна схватили его за ахиллесову пяту, останавливая всю ярость Ванхэ Пэйлуо и не давая ей вырваться.

— Ван Чун, ты не посмеешь!!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 885. Отчаянная битва с загнанным в угол животным!**

В одно мгновение глаза Ваньхэ Пэйлуо стали алыми от крови. Будучи могучей фигурой Западных Регионов, Ванхэ Пэйлуо всегда пользовался уважением и почитанием. Никогда никто не осмеливался вести себя как Ван Чун, используя жизнь его племени, чтобы угрожать ему.

Это было величайшим унижением для Ванхэ Пэйлуо!

Ван Чун холодно улыбнулся, почти не обращая внимания на Ванхэ Пэйлуо, медленно скользя взглядом вокруг. Он быстро заметил, что, в то время как другие генералы Анси были взволнованы, изумлены или смущены, Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи были чрезвычайно спокойны.

Ван Чун мысленно улыбнулся.

— Ванхэ Пэйлуо, не совершай необдуманных поступков. Я уже предупредил тебя. Западные Регионы — это Западные Регионы Великого Тана, и причина, по которой карлуки имеют свой нынешний статус, заключается в том, что Великий Тан поднял их к этому, но это не значит, что вы можете находиться с нами на одном уровне. Если вы сделаете какие-либо недопустимые движения, это будет считаться низшим, оскорбляющим вышестоящего. Мне даже не понадобится причина, чтобы уничтожить все племя карлуков!

Ван Чун посмотрел свысока на Ванхэ Пэйлуо, его глаза были холодными и, казалось, смотрели прямо в глубину души Ванхэ Пэйлуо.

Во время вербовки наемников в Западных Регионах, Ван Чун уничтожил непостоянных и коварных сака, чтобы предупредить все остальные племена о цене предательства. Но те, кого Ван Чун действительно хотел уничтожить, были не сака, а карлуки. Они были действительно самым непостоянным племенем Западных Регионов.

Сговор карлуков с арабами и предательство на поле битвы имели огромные последствия, и это предательство было гораздо более одиозным, чем любое обычное отступничество. Но карлуков нанял Гао Сяньчжи, поэтому Ван Чун не мог делать то, что хотел.

Один из генералов Анси, наконец, не мог не сделать шаг вперед и заговорить.

— Лорд-Защитник, не могли ли вы ошибиться? Разве это не может быть какое-то другое племя? Карлуки сражались вместе с нами на протяжении многих лет и всегда были честными и надежными, никогда не предавали нас. Как они могли вступить в сговор с арабами?

Другой офицер армии протектората Анси вышел и заявил:

— Правильно. Люди не птицы или звери, так как они могут быть такими бессердечными? Сражаясь бок о бок, мы развили такую глубокую связь, что, в то время как любой другой может предать мы, карлуки, не могли этого сделать!

Не то чтобы они не верили Ван Чуну, но дружба между Ваньхэ Пэйлуо и армией протектората Анси была одной из тех, которые были созданы в кровавой битве. Этим офицерам было очень трудно принять факт предательства.

Ван Чун не мог не мысленно покачать головой при виде этого. Хотя люди отличались от птиц и зверей, хань также отличались от ху. Армия протектората Анси явно не сделала ни малейшей психологической подготовки к предательству карлуков, и некоторые из них даже высказались за них. Неудивительно, что в его прошлой жизни поражение в Таласе было настолько катастрофическим, что дезертирство карлуков привело к тому, что даже и тысяча человек армии протектората Анси не смогли убежать, хотя было доступно много путей к отступлению.

— В мире нет ничего невозможного. Не забывайте, что карлуки — наемники, а не обычные солдаты нашей Великой Династии Тан. Они готовы сражаться бок о бок с нами не из-за какой-то глубокой связи, а потому, что мы дали им достаточно золота!

Острый взгляд Ван Чуна медленно осматривал окрестности, заставляя замолчать всех генералов Анси. Они, естественно, понимали это рассуждение, но прошло так много времени, что они все забыли, что карлуки отличаются от них. Их предательство было реальной возможностью, но никто из них не был готов принять это.

Ван Чун принял эти реакции и похоронил их в глубине своего сердца, мысленно вздохнув. Лед толщиной в три фута не мог образоваться за один морозный день, и изменение впечатления от карлуков для армии протектората Анси за столь короткое время не было правдоподобным. Тем не менее, были некоторые слова, которые Ван Чун должен был сказать. Он должен был разбудить армию протектората Анси, иначе будет второе и третье племя карлуков.

— Наемники сражаются за деньги, и они сражаются за того, кто предлагает самую высокую цену. В последние десять с лишним лет Великий Тан всегда предлагал самую высокую цену, а армия Протектората Анси всегда побеждала. Карлукам нужно было только следовать в тылу, крича и размахивая знаменами и преследуя, и день был выигран. Риск был маленьким, а награды были велики, поэтому карлуки, естественно, принимали такую сделку. Это была истинная причина, по которой они никогда не предавали вас.

— Их отсутствие предательства было не потому, что они были лояльными и надежными, а потому, что у них не было никаких преимуществ или причин для этого! Кроме того, никогда не забывайте, что доброжелательность, праведность, мудрость, вежливость и доверие — это то, что мы, Хань, считаем ценностью, но Ху подчеркивают, что сильные едят слабых, следуя за тем, кто сильнее всех. Доброта и праведность не имеют для них значения. — Объяснил Ван Чун.

Эти слова были направлены не только на Ванхэ Пэйлуо и карлуков. Доброжелательность Великого Тана заключалась в том, как его простые люди могли быть в безопасности и счастливы, и Центральные Равнины могли достичь своего нынешнего процветания.

Но во всем мире благосклонность Центральных Равнин, добродетель конфуцианской школы, была просто бесполезна. Львы и тигры могут реветь по пустыне и править всеми остальными животными из-за их подавляющей силы, а не из-за какой-либо доброжелательности или праведности.

Мир был черствой дикой природой и действовал по тому же принципу.

— Ванхэ Пэйлуо, я дам тебе еще один шанс. Если ты сделаешь публичное признание, я смогу пощадить тебя. В противном случае все карлуки последуют за тобой в смерти!

Ван Чун уставился на Ванхэ Пэйлуо с жестоким и бесчувственным лицом.

Ванхэ Пэйлуо почувствовал, как его сердце сжалось под взглядом этих бездушных глаз, но он быстро подавил свои эмоции.

— Ублюдок! Я даже не знаю, о чем ты говоришь! Лорд-покровитель, мы, карлуки, следовали за тобой в твоих битвах в течение десяти с лишним лет, разделяя и награды, и трудности. И как с нами после этого обращаются?

Ванхэ Пэйлуо проигнорировал Ван Чуна и вместо этого повернулся, чтобы яростными глазами взглянуть на Гао Сяньчжи. Этот молодой генерал-защитник Великой Династии пришел с впечатляющим импульсом и резкими словами. У Ваньхэ Пэйлуо не было возможности справиться с этим юношей, поэтому он мог рассчитывать только на Гао Сяньчжи.

— Ванхэ Пэйлуо, просто будь немного более терпеливым. Генеральный защитник Ван не тот, кто делает что-то без цели. У него должна быть причина для своих действий. — Строго сказал Гао Сяньчжи, после чего повернулся к Ван Чуну, ожидая объяснений.

— Генеральный защитник Ван, Ваньхэ Пэйлуо и карлуки являются друзьями армии протектората Анси. Благодаря дружбе, которая возникла в многолетней работе с ними, они заслуживают нашего доверия. Если Генеральный защитник Ван считает, что Ваньхэ Пэйлуо в сговоре с арабами, я надеюсь, что лорд-генерал-покровитель сможет предоставить убедительные доказательства, чтобы убедить солдат.

Ван Чун усмехнулся, заметив несколько деталей в последних словах Гао Сяньчжи.

— Лорд-покровитель мудр! Ванхэ Пэйлуо, смерть близка, но ты все еще сражаешься. Кажется, ты не остановишься, пока не останется надежды!

Ван Чун щелкнул пальцами и холодно посмотрел на Ванхэ Пэйлуо.

— Хммм, Ван Чун, вы клевещете на меня, в каждой вашей фразе упоминается, что мы вступили в сговор с арабами, но если вы не сможете представить убедительных доказательств, я, Ванхэ Пэйлуо, даю клятву небесам, что заплачу любую цену чтобы вы перенесли смерть от тысячи порезов, чтобы излить мою ненависть!

Ванхэ Пэйлуо схватил свой топор варварского бога, и выражение его лица стало диким. Но хотя его рот выражал уверенность, в действительности он был несколько обеспокоен уверенным видом Ван Чуна.

— Ванхэ Пэйлуо, так как вы хотите умереть, я исполню ваше желание!

Ван Чун улыбнулся и взмахнул рукой.

— Сюэ Цяньцзюнь, принеси это!

Слова Ван Чуна мгновенно усилили напряженность в воздухе. Все начали оборачиваться, чтобы увидеть, что принесли, и Ванхэ Пэйлуо в панике почувствовал, как его сердце забилось.

Он был спокоен, потому что был уверен, что у Ван Чуна нет доказательств, но если бы Ван Чун действительно мог представить доказательства, все было бы совершенно иначе.

Стомп! Стомп!

Через несколько мгновений послышались тяжелые шаги. Наблюдая за генералами Анси, появился Сюэ Цяньцзюнь в полной броне, ведущий четырех жестоких и мускулистых солдат.

Эти четыре солдата в броне поддерживали угол чрезвычайно сложного и роскошного сундука. Бум! Четверо мужчин с грохотом опустили сундук на землю.

Каждый мог слышать странный звук из сундука, будто тысячи и тысячи мелких предметов стучали друг о друга.

Кланг!

Сюэ Цяньцзюнь холодно срезал свою саблю, разбив золотой замок. Затем он поднял крышку.

Бум!

Содержимое сундука сразу же вызвало шум в толпе. Сундук был заполнен различными видами жемчуга, агата, нефрита, коралла и драгоценных камней, общая стоимость которых была просто неизмерима.

Ванхэ Пэйлуо почувствовал, как его ударила молния, и его дыхание стало намного более быстрым.

Глаза Чэн Цяньли расширились, и он спросил:

— Генеральный защитник Ван, что это?

— Лорд-генерал-защитник, генерал Чэн, солдаты Анси, этот сундук с жемчугом и агатом был найден в скрытой пещере на территории племени карлуков. Так много жемчуга, агата и нефрита: кто их подарил, не знаете? Или наемные карлуки вдруг научились зарабатывать деньги с помощью торговли?

Ван Чун оглянулся вокруг, пока говорил.

Солдаты болтали между собой, вид этих ослепительных жемчужин и драгоценных камней посылал волну ужаса.

Армия протектората Анси и карлуки имели давние отношения как работодатель и наемник. Когда каждое сражение было завершено, карлуки получали богатую награду, но даже армия протектората Анси не могла заплатить карлукам так много.

Будь то жемчуг, агат, нефрит или драгоценности, все они стоили намного больше, чем на вес золота. Даже финансовому офицеру армии протектората Анси было очень трудно рассчитать стоимость этого сундука, заполненного таким товаром.

Более того, Ванхэ Пэйлуо и его карлуки были огромными транжирами, не проявлявшими признаков бережливости. После каждого сражения они всегда шли на безрассудные траты. Не было никакого способа, которым они могли накопить такое богатство только за десять с лишним лет!

— Лорд-генерал-защитник, действительно ли все это принадлежит племени карлуков?

Один из офицеров Анси вышел вперед и ошеломленно уставился на сундук с сокровищами. Всего несколько минут назад никто из армии протектората Анси не осмелился бы поверить, что карлуки вступили в сговор с арабами.

Но теперь, когда Ван Чун достал этот сундук с богатствами, это твердое убеждение начало угасать.

— Хех!

Ван Чун покачал головой и усмехнулся, а затем медленно вытянул указательный палец.

— Сейчас вы видите только сокровища одного сундука. На территории племени карлуков мы нашли еще девять сундуков с такими сокровищами!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 886. Судный день для карлуков!**

Бум!

Когда он услышал, что было еще девять сундуков, заполненных таким большим количеством сокровищ, даже Чэн Цяньли расширил глаза от удивления. Можно объяснить один сундук, но даже если бы племя карлуков постилось десять с лишним лет, оно не могло накопить десять сундуков с таким огромным богатством.

Только дурак поверит, что в сундуках Карлуков нет ничего подозрительного.

Сомнительные взгляды начали падать на вождя карлуков Ванхэ Пэйлуо.

— Ван Чун, не клевещите на других! — Сердито закричал Ванхэ Пэйлуо. -Я никогда раньше не видел этих вещей и понятия не имею, что с ними происходит. И кроме того, мы, карлуки, являемся наемным племенем. Нужно ли нам рассказывать вам обо всем, что мы делаем? Западные Регионы являются домом для многих руин древних королевств, оставивших после себя огромные сокровища, и существует множество легенд о картах сокровищ. Даже сейчас довольно много племен ищут эти сокровища. Мне даже нужно сообщать вам о таких вещах?

Ванхэ Пэйлуо никогда раньше не чувствовал такой угрозы со стороны одного человека. Все тело Ван Чуна казалось острым мечом, его властная аура вынуждала Ванхэ Пэйлуо изворачиваться в отчаянии. Он никогда не сталкивался с таким противником в своей жизни.

Черт возьми, что здесь происходит? Мы сделали все возможное, чтобы сохранить этот секрет, так как он узнал?

Ванхэ Пэйлуо чувствовал, что видит призрака. Он выполнил все дело гладко, без малейшей ошибки. Во время битвы Ванхэ Пэйлуо храбро сражался с врагом, не проявляя излома или недостатка в своих действиях. Как только Великий Тан был побежден, Ванхэ Пэйлуо был готов заимствовать силу арабов, чтобы править Западными Регионами.

Но кто мог ожидать, что в ночь перед тем, как Ваньхэ Пэйлуо планировал дезертировать и открыть ворота для арабов, он вдруг получит письмо? Все его планы были разрушены, но даже сейчас Ванхэ Пэйлуо понятия не имел, где он допустил ошибку. Как мог молодой генерал-защитник из далекого Цыси знать, что происходит в Западных Регионах, особенно в такой секретной сделке, как эта?

Ванхэ Пэйлуо мог только думать, что призраки и дьяволы были на работе.

Оправдание Ванхэ Пэйлуо быстро оказалось эффективным. Хотя это оправдание с картами сокровищ показалось немного неожиданным, оно звучало более правдоподобно, чем предательство карлуками Великого Тана и вступление в сговор с арабами. В атмосфере произошли незначительные изменения: взгляды, направленные на Ванхэ Пэйлуо, стали намного мягче.

— Хахаха, карта сокровищ?

Ван Чун насмешливо улыбнлся, видимо, предсказывая такое оправдание.

— Итак, вы также нашли их, следуя карте сокровищ?

Ван Чун толкнул ладонью в грудь, посылая волну энергии. Все жемчужины, агат, нефрит и драгоценности в сундуке были отправлены в воздух невидимыми потоками энергии. Хотя все сначала были озадачены действиями Ван Чуна, они быстро заметили ослепительный золотой свет, исходящий из сундука, и начали бледнеть.

— Арабские золотые монеты!

В самом низу всех этих драгоценных жемчужин, драгоценных камней и других предметов был плотный слой круглых золотых монет. В отличие от золотых и серебряных монет Великой Династии, эти золотые монеты были изготовлены изящно, с изображением человека с вздымающимися волосами, рельефно высеченными на монете.

Эта фигура оказалась арабской, а на обороте монет…

Дин!

Раздался стук доспехов, и офицер Анси подошел, взял монету из сундука и перевернул ее.

— Это арабская монета!

На обратной стороне монеты был изображен арабский флаг25.

Теперь все было очевидно. Это было не сокровище, оставленное каким-то древним королевством Западных Регионов и обнаруженное с помощью карты сокровищ, а богатство из Аравийской Империи. Чтобы подкупить карлуков, арабы подарили им огромное богатство.

— Ванхэ Пэйлуо, ты ублюдок!

Все глаза сфокусировались на Ваньхэ Пэйлуо, который теперь был полон убийственных намерений, и один из соседних генералов Анси даже взревел и вытащил меч, ударив им Ваньхэ Пэйлуо.

Взрыв!

Ударная волна вырвалась наружу, и поток Звездной Энергии и Варварский Божественный Топор поднялись, чтобы заблокировать этот яростный удар.

— Меня подставили! Меня определенно подставили! Не действуйте импульсивно: не позволяйте этому паршивцу обмануть тебя! — Ванхэ Пэйлуо закричал, и его лицо исказилось в панике. Отступая, он поспешно поднял оружие, чтобы блокировать атаки.

— Вы все забыли, сколько раз мы с Карлуками сражались вместе с вами? В этой битве против Королевства Джуши именно мы покрывали ваш левый фланг. В войне против Канчжу мы проникли в город и открыли для вас ворота. И в Канджуте мы спасли многих из вас... Вы забыли все это?

— Я был со всеми вами на переднем крае. Я знаю о арабских монетах столько же, сколько и о вас. Кто-то, должно быть, подставляет меня. Верно! У нашего племени карлуков в Западных Регионах много врагов. Они определенно знают о наши отношения с Великим Таном, поэтому они должны использовать эту схему, чтобы посеять раздор ради собственной выгоды! Вы, несмотря ни на что, не можете позволить им добиться успеха!

Ванхэ Пэйлуо «скорбел и оплакивал», его лицо было и злым, и оскорбленным этой несправедливостью.

От слов Ванхэ Пэйлуо толпа снова зашептала и заколебалась. Это правда, что карлуки обидели немало людей, сражаясь вместе с армией протектората Анси. Вполне вероятно, что эти люди объединились, чтобы подставить карлуков.

И когда Ванхэ Пэйлуо вспомнил все эти старые сказки, они стали еще более нежелающими поверить. Сомнительные взгляды, нацеленные на Ваньхэ Пэйлуо, после демонстрации арабских монет, начали расслабляться, и даже Гао Сяньчжи, казалось, слегка приподнял бровь, думая о такой возможности.

Слабый намек на эмоции появился в глазах Ван Чуна. Ван Чун не знал, что происходит между карлуками и армией протектората Анси. Если бы все действительно было так, как было в прошлом, то это была бы по-настоящему красивая легенда. Но Ван Чун прекрасно понимал, что это просто неправильное восприятие, выдача желаемого за действительное.

Карлуки были наемниками, и всегда сражались ради собственной выгоды. Это был принцип, который никогда не изменится.

Ван Чун почувствовал жалость к армии протектората Анси, но он знал, что сговор карлуков с арабами был неоспоримым фактом, и этот жемчуг, агат, нефрит и драгоценные камни служили самым убедительным доказательством. Если бы им это удалось, последствия были бы невыносимы. Нежелание принять это, испытываемое армией протектората Анси, было основано на мнимых отношениях.

Для карлуков чувство, которое испытывала армия протектората Анси, было всего лишь фишкой, которая использовалась в сделке с арабами.

Те карлуки, которые сражались бок о бок, живя и умирая вместе с армией протектората Анси, не проявили ни малейшей жалости, когда перешли на сторону арабов, и они не питали ни одно из этих старых чувств и не сдерживали свои удары. Кто знал, сколько солдат Анси погибло не от рук арабов, а от ударов карлуков, застигнутые врасплох этими дезертирами? Именно поэтому даже тысяче солдат армии протектората Анси не удалось сбежать.

Думая о том, что Ваньхэ Пэйлуо все еще пытался спланировать выход из опасности, используя чувства армии протектората Анси, Ван Чун почувствовал отвращение, и его ненависть к карлукам только усиливалась. Гао Сяньчжи мог быть одурачен, но Ван Чун — нет.

— Ванхэй Пэйлуо, нет нужды продолжать притворяться. Можно сказать, что кто-то подбросил вам арабские монеты, чтобы подставить вас, но как насчет того арабского шпиона, с которым вы общались? Не забывайте, он действительно встретился с вами. Вы планируйте быть абсолютно безупречным, но вы, вероятно, не думали, что мы схватим этого человека. Поскольку вы все еще пытаетесь обмануть нас, позвольте ему прийти и служить свидетелем. Сюэ Цяньцзюнь, приведите этого арабского шпиона. Также найдите переводчика! Пусть все услышат настоящую правду! — Громко приказал Ван Чун, и с холодным взглядом махнул Сюэ Цяньцзюню.

— Да, Милорд!

Сюэ Цяньцзюнь немедленно начал уходить, не колеблясь ни на секнду. Приготовления, по-видимому, были сделаны давно.

Бузз!

Увидев это, Ванхэ Пэйлуо, который только что настаивал на своей невиновности, скривился. Он мог спорить об арабских монетах, полагаясь на свою многолетнюю «дружбу» и «дух товарищества», чтобы убедить армию протектората Анси, но если арабский шпион будет представлен, все аргументы Ванхэ Пэйлуо утратят свое значение.

Невозможно! Как он смог это сделать!

Мысли Ванхэ Пэйлуо крутились в шоке. Он просто не мог понять, как молодой генерал-защитник, чья деятельность всегда была за пределами Анси, мог собрать эту информацию. И как именно этому арабскому шпиону, который замаскированно проник в племя карлуков, удалось попасть в руки Ван Чуна?

Кроме того, он четко помнил, что этот шпион уже вернулся в Аравийскую Империю. Случилось ли что-то, что заставило его вернуться, чтобы связаться с ними, что заставило его быть пойманным этим молодым генералом-защитником Цыси?

Бесчисленные мысли пролетели в голове Ванхэ Пэйлуо. И больше всего ошеломило и испугало Ванхэ Пэйлуо то, что араба сопровождал подчиненный Ван Чуна, его руки были связаны, а голова была закрыта тканевым мешком. По его мнению, это был именно тот араб, с которым он первоначально консультировался.

Роооар!

Ванхэ Пэйлуо взвыл яростным ревом, его волосы встали дыбом. В то время как все обращали внимание на то, как Сюэ Цяньцзюнь сопровождал Ху, прославленный вождь карлуков наконец решил нанести удар.

— Ублюдок, ты слишком злобен!

— Гули, пошли сигнал арабам. Кроме того, сообщи нашим соплеменникам, чтобы они начали восстание! Все остальные, работайте со мной, чтобы убить его!

Первые слова были сказаны на языке Великого Тана, но вторая часть была сказана на языке карлуков. Любые дальнейшие разговоры были бессмысленными, поэтому единственное, что ему оставалось, — это начать восстание как можно раньше и воспользоваться преимуществом. Возможно, он мог бы даже захватить раненых из армии протектората Анси в городе и использовать их, чтобы получить свободу карлукских женщин, детей и стариков, выбив карлукам путь к отступлению. Иначе карлуки действительно будут обречены!

Флаг, используемый Аббасидским Халифатом, на самом деле был чисто черным флагом. Автор, возможно, ссылается на то, что на некоторых арабских флагах были написаны слова по-арабски, и что на монетах есть арабские надписи, что было обычным делом для монет, отчеканенных Аббасидским Халифатом.︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 887. Смерть Ванхэ Пэйлуо!**

— Хммм! Упрямый до конца!

Ван Чун холодно усмехнулся, с холодным и резким светом в глазах. Взрыв Ванхэ Пэйлуо казался внезапным, но Ван Чун давно предсказал это. Румбл! Когда Ванхэ Пэйлуо повел своих соплеменников вперед, Ван Чун взлетел в воздух, как ястреб. Все доспехи на его теле лязгали и стучали, и, пока на него смотрели бесчисленные люди, его меч из Стали Вутц начал гудеть и распространять Ци меча, которая с молниеносной скоростью ударила Ванхэ Пэйлуо.

Но даже несмотря на то, что Ван Чун был быстр, кто-то оказался еще быстрее.

— Ванхэ Пэйлуо, ты действительно... разочаровал меня! — Голос, громкий, как гром, прозвучал в ушах каждого, наполненный глубоким разочарованием.

Услышав этот голос, яростный и агрессивный вождь карлуков задрожал, как будто его ударили, даже хватка его массивного топора стала неуверенной, и он выпалил:

— Лорд-защитник!

Ванхэ Пэйлуо был хорошо известен своей жестокой и гибкой природой, а Ван Чун все еще не имел права заставлять его произносить слова «Лорд-генерал-защитник». Во всей армии это право имел только бог войны Анси Гао Сяньчжи. Румбл! Еще до того, как Ванхэ Пэйлуо закончил говорить, появился разрушительный энергетический шторм, и начал приближаться к Ванхэ Пэйлуо с удивительной скоростью.

В одно мгновение лицо Ванхэ Пэйлуо стало белым, как бумага.

Бум!

Раздался громкий взрыв и бурлящие волны энергии, и три фигуры столкнулись возле ворот Таласа. Звездная энергия была настолько сильна, что все в радиусе десяти Чжан были выброшены наружу, и ни один человек не смог удержаться на ногах.

— Фигово!

— Осторожно!

— Их энергетические волны слишком сильны! Поспешите отступить!

Окружающие были в хаосе. Ван Чун, Гао Сяньчжи и Ваньхэ Пэйлуо были, по сути, самыми сильными людьми армии, и обмен ударами между экспертами, подобными этим, не могли выдержать люди, находящиеся ниже их уровня, а тем более вмешиваться в это. Но хаос успокоился так же быстро, как и начался. Возникли мощные волны звездной энергии, которые поглотили мир, бесследно исчезая.

К тому времени, когда люди оторвались от земли, битва уже закончилась.

— Милорд!в

Сюэ Цяньцзюнь хотел помочь в битве, но когда он поднял голову и увидел, что произошло, он застыл на месте. Ван Чун прислонился спиной к Сюэ Цяньцзюню, одной рукой держась за стальной меч Вутц, а другой рукой обхватил шею Ванхэ Пэйлуо, подняв его высоко в воздух так, что его ноги болтались в воздухе.

Ванхэ Пэйлуо боролся, но ничего не мог сделать. Рука Ван Чуна, казалось, была выкована из стали, крепко обхватив его шею. Рядом вырисовывался Гао Сяньчжи, словно гора, не двигаясь и не говоря ни слова. Все происходило так, как будто время остановилось.

Никто не знал, что произошло, но не было сомнений, что битва окончена.

Независимо от того, насколько грозным был Ванхэ Пэйлуо, он никак не мог бороться против двух генералов-защитников Великого Тана, работающих вместе.

— Лорд-генерал-защитник, лорд-генерал-защитник... Я виноват! Пожалуйста, выслушайте мои объяснения!

Ванхэ Пэйлуо был бледен и паниковал, а его тело продолжало бороться. Хотя Ван Чун держал его за шею, настоящий смертельный удар был нанесен генеральным защитником Анси Гао Сяньчжи. Даже после многочисленных сражений и прожитого вместе времени Ванхэ Пэйлуо не мог сравниться с пиковым экспертом Уровня Святого Бойца.

Гао Сяньчжи не убил его, но перекрыл все его энергетические каналы. Ванхэ Пэйлуо в настоящее время не мог использовать ни единой капли энергии в своем теле.

— Ванхэ Пэйлуо, ты глубоко разочаровал меня.

Гао Сяньчжи, наконец, заговорил с неописуемой усталостью в голосе. Два месяца битвы не смогли его свергнуть, но предательство карлуков, по-видимому, истощило этого вечно победоносного Бога Войны Анси до дна.

— Я не против, чтобы вы брали арабское золото. В конце концов, карлуки — это наемное племя. Если конкурент дарит вам золото, вы можете отказаться от него, и, если вы его принимаете, это не значит, что вам нужно работать на них. Но ради десяти сундуков с сокровищами ты действительно хочешь предать Великий Тан, работая с арабами, чтобы впустить их в город... Ты глубоко разочаровал меня. Как оказалось, наши десять лет совместных сражений стоило всего десять сундуков с сокровищами!

— Милорд, это не так, это не так...

Лицо Ванхэ Пэйлуо было ужасно бледным, его тело качалось в воздухе, а его руки тянулись к захвату Ван Чуна, но его усилия были тщетны.

— Это не так-… эти ваши слова верны, — вставил Ван Чун с презрительной улыбкой на губах. -Естественно, арабы не только дали вам эти десять сундуков. Если мое предположение правильное, арабы определенно пообещали вам, что, как только армия протектората Анси будет уничтожена, они полностью поддержат карлуков в управлении Западными Регионами! — Его слова пронзили сердце Ваньхэ Пэйлуо.

Бузз!

Эти слова, казалось, сильно ударили Ваньхэ Пэйлуо, и он немедленно прекратил борьбу, а его руки вяло опустились по бокам.

Ван Чун посмотрел на Ванхэ Пэйлуо глазами, полными насмешки. У наемников не было личной целостности, о которой можно было бы говорить. В их глазах все имело свою цену, и нужно было только смотреть, кто заплатит больше. Ванхэ Пэйлуо и его карлуки думали, что они действуют тайно, но как они могли скрыться от его глаз? В этой битве при Таласе, если бы Ван Чун не появился, армия протектората Анси была бы уничтожена, а у Великого Тана не было бы достаточно солдат, чтобы укрепиться, в результате чего Анси, Цыси и весь Западный Регион были бы быстро потеряны.

Между тем, карлуки, дезертирство которых сыграло важную роль в уничтожении армии протектората Анси, естественно, получили бы самые большие награды. В Западных Регионах без Великой Династии они стали бы одной из сильнейших группировок. Но порой планы людей не соответствовали расчетам небес. После Битвы за Талас Аббасидский Халифат первоначально планировал объединить Западные Регионы, Великий Тан, Турок, У-Цан и любые другие земли, которые только могли.

Увы, арабы допустили стратегическую ошибку. После победы над Великим Таном они пошли на плато, надеясь покорить близлежащую империю У-Цан. Но они не имели ни малейшего представления о «высотной болезни», и в итоге получили тяжелую рану, которая остановила их продвижение вперед.

На этом мечта карлуков стать представителем Аббасидского Халифата и править Западными Регионами закончилась. Но даже в этом случае карлуки были все еще величайшей силой после битвы при Таласе, и племя долго еще процветало.

Тех, кто выполнил свои обещания и остался верен своей стране, встретил плохой конец, и их кости были похоронены на чужбине. Тем временем те, кто забрал свое слово назад, процветали. Под небесами не было ничего более несправедливого и приводящего в бешенство.

Ван Чун прошлого мог только беспомощно сжать кулаки, когда услышал о горьком поражении в Таласе и успехе карлуков. Но теперь, перевоплотившись, если карлуки все еще хотели распродать Великий Тан, продать армию протектората Анси за богатство и славу, тогда они просто бредили!

— Хааах...

Неожиданно раздался длинный вздох. Гао Сяньчжи посмотрел на Ванхэ Пэйлуо и покачал головой, а его глаза наполнились разочарованием.

— Ванхэ Пэйлуо, ты действительно думал, что скрыл эти вопросы от меня?

Бузз! Ванхэ Пэйлуо, который несколько минут назад бросил борьбу, внезапно поднял голову, и его глаза открылись.

— … У меня уже было чувство, и были некоторые предположения. Но мы сражались вместе столько лет, и глубоко в моем сердце я не верил, что ты предашь меня. Сразу после того, как мы напали на Королевство Ши и собирались атаковать Талас, кто-то уже сказал мне, что ты вступил в сговор с арабами и готовишься предать Великий Тан, но тогда я не верил, поэтому подавил все эти разговоры.

— Я также знал о том, как карлуки создавали проблемы, отказываясь вступать в бой, но я просто делал вид, что не замечаю. И даже когда странные птицы пролетали над городскими стенами посреди ночи и приземлялись в лагере Карлуков, я не расследовал это. Ванхэ Пэйлуо, ты знаешь, почему это так? — Спросил Гао Сяньчжи, глядя на Ванхэ Пэйлуо.

Все было тихо. Ванхэ Пэйлуо ничего не сказал, но свет в его глазах медленно угас. Все это время он верил, что все его действия были настолько скрытны, что даже боги не знали. Никогда он не предполагал, что Гао Сяньчжи знал все это время.

Ван Чун наконец сказал.

— Люди, которые идут разными путями, не могут строить планы вместе. Эти наемники сражаются только за деньги. Их никогда не учили доброжелательности или праведности, поэтому, в конце концов, они не могут идти по тому же пути, что и мы.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли были слишком спокойны в этом деле. Когда он обвинял Ванхэ Пэйлуо, они неожиданно вообще ничего не сказали, как будто давно предсказали это зрелище. Тогда Ван Чуну это показалось странным. Если они уже были так осторожны, почему события развивались так, как в прошлой жизни?

Но теперь Ван Чун, наконец, понял: они были слишком мягки.

Хотя у Гао Сяньчжи была холодная и жесткая внешность, это было то, что он только показывал своим врагам. Тем, кто был на его стороне, тем, кому он доверял, он показывал свое другое лицо, теплое и нежное.

Гао Сяньчжи был Ху!

Но он был Ху, который восхищался стилем Великого Тана, культурой Центральных Равнин. Он получил образование по самой традиционной конфуцианской программе. В этом аспекте, хотя он был Ху на поверхности, внутри он был чистым Хань, что отличало его от Ванхэ Пэйлуо или другого Ху.

Любой, кто общался с Гао Сяньчжи и наблюдал за его манерами, осанкой и поведением, легко забудет его истинный статус. Они будут полностью убеждены, что он Хань!

И мягкость сердца Гао Сяньчжи в конечном итоге привела к полной утрате армии Протекрата Анси и Западных Регионов, а также к его собственной гибели!

Генерал не мог позволить своему сердцу стать мягким, а свою руку — нежной, потому что мгновенная душевная слабость может привести к катастрофе невообразимых масштабов, к немыслимой цене и невыносимой смерти.

В этом аспекте, хотя Гао Сяньчжи носил титул Бога Войны в Западных Регионах, он все еще не был подходящим главнокомандующим.

В этом он и Ван Чун были совершенно разными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 888. Затяжное эхо! (I)**

— Ванхэ Пэйлуо, я тогда дал тебе шанс. Ты сам сделал выбор, и мне больше нечего сказать. Генеральный защитник Ван, мне больше неуместно вмешиваться в это дело. Я оставляю все остальное вам!

Гао Сяньчжи повернулся спиной к Ваньхэ Пэйлуо, и закрыл глаза, а на его решительном лице появился намек на печаль.

Самым неприемлемым в мире был не какой-то чрезвычайно сложный противник, а предатель со своей стороны. Если бы это было возможно, Гао Сяньчжи не хотел бы, чтобы все упало до подобного уровня.

— Лорд-покровитель, будьте спокойны. Я знаю, что делать. Он не почувствует никакой боли.

Ван Чун застыл, прежде чем ответить, с оттенком удивления в глазах.

Неудивительно, что Гао Сяньчжи был генералом поколения, Богом войны Анси. Ван Чун первоначально полагал, что Гао Сяньчжи будет искать милости ради своей старой дружбы с Ванхэ Пэйлуо. Такое быстрое решение, с другой стороны, оставило Ван Чуна упасть челюсть и широко раскрыть глаза.

Ван Чун поднял голову и равнодушно сказал:

— Ванхэ Пэйлуо, ты сам выбрал эту дорогу. Раз ты проиграл, заплати за это. В своей следующей жизни не забудь не стать врагом Великого Тана. Это не то, чему может противостоять простой Карлук.

Ванхэ Пэйлуо опустил гордую голову и больше ничего не сказал.

Победитель был королем, а проигравший был бандитом, вот и все!

Бузз!

Без малейшего предупреждения Ван Чун немедленно начал проявлять силу Великого Искусства Творения Небес Иньян. Величественная энергия Ванхэ Пэйлуо непрерывно вливалась в тело Ван Чуна. Через несколько секунд уже и без того впечатляющая аура Ван Чуна начала нарастать.

Битва была неизбежна, и арабы все еще были на границе. Это был враг беспрецедентной мощи. Все ждали битву невообразимой жестокости, и Ван Чуну нужно было еще больше силы, чтобы иметь возможность изменить ход битвы.

Ванхэ Пэйлуо был вождем карлуков и обладал огромными запасами энергии. Ван Чун не мог выбросить этот источник высококачественной энергии.

Время прошло незаметно, и несколько мгновений спустя Ван Чун закончил поглощать силу Ваньхэ Пэйлуо, и уровень его совершенствования поднялся до 7 уровня Царства Святого Бойца. Все его тело бурлило от силы, а глаза были такими же яркими, как звезды.

Крэк! Как раз, когда вся энергия в Ванхэ Пэйлуо была почти поглощена, Звездная Энергия Ван Чуна вырвалась и разрушила все меридианы Ванхэ Пэйлуо, а также сломала ему шею.

— Уведите его! Совершите для него приличное захоронение. Запишите его достижения, а также напишите, что он умер, потому что он предал Великий Тан.

Ван Чун медленно опустил тело Ванхэ Пэйлуо и взмахнул рукой.

В конце концов, Ванхэ Пэйлуо много лет работал с армией протектората Анси, и Гао Сяньчжи и другие, вероятно, не желали убивать его самостоятельно. В конце концов, Ван Чун должен был сделать это сам.

— Да! Лорд Маркиз, ваш подчиненный сделает это!

Сюэ Цяньцзюнь принял приказ и быстро забрал тело Ванхэ Пэйлуо.

Как только Сюэ Цяньцзюнь ушел, Гао Сяньчжи, наконец, повернул голову и искренне сказал:

— Спасибо!

Предатель не заслуживал достойного захоронения. То, что Ван Чун хотел, чтобы его достижения были вписаны в его надгробную плиту, было очевидно сделано ради армии Протекрата Анси.

Ван Чун кивнул.

— Лорд-покровитель, Ванхэ Пэйлуо мертв, но как насчет его людей?

Заместитель генерального защитника армии протектората Анси Чэн Цяньли озвучил вопрос, сразу же став центром внимания. Ван Чун повернулся и увидел, что Чэнь Цяньли стоит перед воротами Таласа, как воин, выкованный из стали. В руке он держал капитана-карлука по имени Гули, а вокруг него находились другие захваченные офицеры-карлуки.

В то время как Ван Чун и Гао Сяньчжи сражались с Ванхэ Пэйлуо, Чэн Цяньли руководил своими людьми, арестовывая его подчиненных. Чэн Цяньли был пиковым бригадным генералом, способным легко поймать этих подчиненных карлуков. Гули и остальные не смогли даже отправлять какие-либо сообщения в город.

Пока Чэн Цяньли стоял с захваченный карлуками, все молчали, и смотрели на Гули и других карлукских офицеров.

Ванхэ Пэйлуо был мертв, но его подчиненные остались. Как поступить с теми карлуками, которые не получили сообщения и до сих пор не стали предателями, оставалось очень большой проблемой.

К счастью, Чэн Цяньли быстро отреагировал и остановил карлукских офицеров, иначе город, вероятно, был бы в полном беспорядке.

— Лорд-покровитель, сколько карлуков в городе? — Вдруг спросил Ван Чун.

— В городе все еще около пятнадцати тысяч карлуков. — Сказал Гао Сяньчжи.

— Тогда они численно превосходят армию протектората Анси?

Ван Чун нахмурился. Тактику Гао Сяньчжи нельзя назвать абсолютно неправильной. Он использовал свою элитную армию протектората Анси в качестве авангарда, чтобы сломать любые точки сопротивления, пока карлуки и другие наемники следовали в тылу. В выгодной ситуации не было проблем с такой тактикой, но проблемы быстро стали очевидными, как только кто-то сталкивался с сильным противником.

Пятнадцать тысяч наемников-карлуков были силой, превосходящей армию протектората Анси. Если бы они восстали, последствия были бы слишком ужасными. Армия протектората Анси в своем нынешнем состоянии никогда не могла их подавить.

— Это не единственное, о чем нам нужно беспокоиться. Когда армия протектората Анси отправлялась в поход, она наняла не только карлуков. Мы также наняли наемников из Ферганы. Если арабам удалось найти карлуков и подкупить Ванхэ Пэйлуо, они также могли подкупить других, в том числе и ферганцев. — Отметил Чэн Цяньли.

Армия протектората Анси имела двух союзников-наемников: карлуков и ферганцев. Если бы карлуки могли быть предателями, тоже самое можно было сказать и о ферганцах, и, хотя армия протектората Анси и могла еще справиться с карлуками, если бы и ферганцы были подкуплены, они действительно были бы в опасности.

Гао Сяньчжи ничего не сказал, но его густые брови начали сильно хмуриться. Было ясно, что он также обеспокоен этой проблемой.

Как говорилось в пословице: «обжегшись на молоке, дуешь на воду» Хотя все вокруг городских ворот казались спокойными, предательство карлуков нанесло им беспрецедентный удар. Теперь, когда те, кому они так глубоко доверяли, их предали, они стали подозревать всех.

— Ха-ха, если это то, о чем вы беспокоитесь, нет необходимости в таком беспокойстве.

Ван Чун небрежно улыбнулся. Он мог понять образ мыслей генералов Анси, но предательство со стороны ферганцев было действительно воображаемым страхом. Ван Чун не мог дать такую твердую гарантию ни для каких других племен, но ферганцы были действительно верными союзниками Великого Тана. Это было из-за того, что Ван Чун ясно помнил, что, когда войска Гао Сяньчжи отступили от Таласа в его предыдущей жизни, ферганцы отступили с поля битвы вместе с ними.

Кроме того, большое количество отступающих ферганцев заблокировало путь через горы Байши, что привело к тому, что Непобедимый Великий Генерал Ли Сие убил немалое их количество, разделив их на две части вместе с лошадьми. В то время внезапное отступление карлуков привело к такому сильному шоку, что они встречали других Ху с беспрецедентным недоверием и сомнением.

На этом поле битвы только карлуки покинули поле. Поскольку ферганцы бежали с Таном, было очевидно, что они не стали предателями и не вступили в сговор с арабами. Дальнейшие события доказали, что ферганцы были невиновны, так как они постоянно подавлялись арабами после битвы при Таласе.

Карлуки завидовали им, поэтому сделали все возможное, чтобы их опозорить.

Но ферганцам все это удалось, и когда Пятый Принц Ли Хэн занял трон, он восстановил отношения, позволив танцам и ферганцам снова сражаться бок о бок.

Карлуки заставили армию протектората Анси сомневаться во всех, но, по мнению Ван Чуна, это было совершенно ненужно.

— Генеральный защитник Ван?

Чэн Цяньли и другие офицеры Анси повернулись к Ван Чуну в шоке.

— По какой причине лорд-генерал-защитник так уверен?

Сомневаться в отношении ферганцев и других наемников в настоящее время имело огромное значение для армии протектората Анси. Чтобы сражаться за границей, внутренние проблемы должны были быть решены. Арабы по-прежнему скрывались около 240 000 солдат, и, если бы этих наемников нельзя было очистить от сомнений, вся армия Тана была бы в серьезной опасности. Когда они могут быть преданы в любой момент, смертельная угроза нависает над их головами.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, будучи командирами армии протектората Анси, слишком много времени проводили с этими наемниками, чтобы определить, можно ли им доверять или нет. Ван Чун был чужаком, так что для него высказываться за ферганцев было совершенно необязательно.

Но они нашли его уверенность немного странной.

— Хех.

Как будто давно уже зная, о чем они думают, Ван Чун слабо рассмеялся и шагнул вперед с уверенной улыбкой на губах.

— Это не сложно догадаться. Если арабы хотят посеять раздор, им нужно только подкупить самую большую группу наемников. Подкуп других наемных групп может показаться еще безопаснее, но чем больше они подкупают, тем больше они рискуют разоблачением всего этого вопроса. Арабы не будут делать такую глупость. Кроме того, подкуп одних карлуков обошлось им в десять сундуков, наполненных роскошью, такой как жемчуг, агат, нефрит и драгоценности. Даже если Аравийская империя является самой богатой в мире, даже у них нет столько денег, чтобы иметь возможность разбрасываться ими.

— Лорд-покровитель говорит логично. Если бы арабы подкупили слишком многих, мы бы давно узнали об этом, и карлуки не стали бы так тщательно сохранять тайну!

Все генералы Анси кивнули в ответ на объяснение Ван Чуна. Их лица расслабились. Хотя Ван Чун был посторонним, который не понимал ситуацию с армией протектората Анси, его анализ был в пределах разумного.

— … По правде говоря, есть и другая причина.

Ван Чун остановился, и яркий свет вспыхнул в его глазах.

— В этой битве при Таласе я захватил только людей племени карлуки. Битва была настолько интенсивной, что, если бы арабы подкупили кого-либо из других наемников, Талас уже погиб бы, поскольку ни один из этих подкупленных наемников не остался бы с вами так долго. Более того, этот инцидент с Ванхэ Пэйлуо длился очень долго, но ферганцы и другие наемники не проявили никакой реакции. Одного этого достаточно, чтобы увидеть, что они ни в чем не виноваты.

— Слова генерального защитника Вана разумны. Цяньли, иди и позаботься об этом. Объясни всю историю и утешь солдат. — Наконец приказал Гао Сяньчжи. -Кроме того, генерал-протектор Ван, у вас есть какие-либо мнения о том, что следует делать с этими воинами-карлуками?

Гао Сяньчжи не был тем, у кого не было собственных идей, но то, что он спрашивал мнение Ван Чуна, показало, что действия Ван Чуна оставили невероятно глубокое впечатление. По крайней мере, слова Ван Чуна имели некоторый вес в сознании Гао Сяньчжи. Стоило вспомнить, что не так давно Гао Сяньчжи презрительно фыркнул на Ван Чуна, увидев, насколько впечатляющими были его способности.

— Пятнадцать тысяч человек, а? Чтобы убить их, потребуется немало усилий…— Спокойно сказал Ван Чун.

При этих словах подчиненные Ваньхэ Пэйлуо почувствовали, как их сердца прыгнули к их горлу, и их лица стали ужасно бледными.

— Но они все еще довольно грозная боевая сила. Если эти ребята знают, как вести себя и станут сотрудничать, возможно, мы сможем оставить их в живых!

Ван Чун держал руки за спиной, бросив чрезвычайно тонкий взгляд на карлуков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 889. Затяжное эхо! (II)**

— Подождите минутку! Милорды, наши люди предали Великий Тан только по воле Ванхэ Пэйлуо! Это стало результатом его жадности к власти и богатству. Это не имеет никакого отношения к кому-либо еще. Пожалуйста, Милорды, дайте нам шанс. Наше Племя Карлуков готово борись насмерть за Великий Тан, сражаясь с арабами до самого конца!!

Капитан карлуков Гули опустился на колени, его лицо побледнело, когда он говорил.

Эти слова немедленно заставили всех замолчать.

Гао Сяньчжи сложил руки за спиной и закрыл глаза, не давая возможности понять, о чем он думает. Тем временем Чэн Цяньли и другие офицеры армии протектората Анси повернулись к Ван Чуну. Ван Чун был одним из тех, кто открыл схему Карлуков, и, закрыв глаза, Гао Сяньчжи явно передавал полномочия по этому вопросу Ван Чуну.

Кроме того, армия протектората Анси была эмоционально слишком близка к карлукам, поэтому им было не очень уместно решать этот вопрос. Напротив, Ван Чун не имел никаких отношений с карлуками и не мог выиграть или проиграть, что позволило ему принять объективное решение.

— Хммм, я могу тебе верить?

— После всего случившегося Карлукам все еще стоит доверять?

Гули опустил голову и сказал сквозь зубы:

— Милорд, пожалуйста, дай нам еще один шанс. Я знаю, что вам будет очень трудно довериться нам, но я клянусь богу племени, который живет над Девятью Небесами, что наши Племя Карлуков никогда не предаст Великий Тан. Кроме того, разве народ племени не находится в руках Милорда? Если мы, карлуки, покажем малейший намек на предательство, Милорд не должен действовать с милосердием и может убить их всех! Наши жены и все дети в руках Милорда. Милорд может быть уверен, что мы не посмеем действовать опрометчиво!

Ванхэ Пэйлуо был мертв, и это было необратимо. Гули хорошо понимал принцип «обедитель забирает все», и что жизнь всех людей его племени и пятнадцати тысяч воинов в городе зависит теперь от него, а от решения этого юного генерального защитника.

С помощью одного приказа этот юноша мог покончить с прославленными карлуками, стерев их и их более чем тысячелетнюю историю с лица Западных Регионов.

Ван Чун ничего не сказал и никто другой тоже. Было так тихо, что можно было услышать падение булавки.

Гули, Гудуо и другие офицеры-карлуки тихо опустились на колени, нервное напряжение витало в воздухе, и капли пота начали проступать на их лбу. Жизнь и смерть могли быть решены в одно мгновение. С мановением руки их головы покатятся по земле.

Карлуки всегда были жестокими, в противном случае они не стали бы союзниками армии протектората Анси. Но эти ветераны многих сражений теперь нервно дрожали от беспокойства.

— Хммм!

Ван Чун отметил их реакцию и холодно рассмеялся. Он повернулся, чтобы взглянуть на заместителя генерального защитника Чэн Цяньли, который, поколебавшись, все же кивнул. Затем Ван Чун повернулся к Гао Сяньчжи. Гао Сяньчжи не покачал головой и не кивнул, но выражение его теперь открытых глаз передало его ответ.

— Считайте, что вам повезло! — Ван Чун сказал с холодной улыбкой.

Свист! Офицеры-карлуки сразу выдохнули и расслабились, словно освободившись от огромного бремени. В этот момент десятки тысяч карлуков избежали тисков смерти. Даже во всех своих битвах они никогда не были в такой опасности.

Не было ни лязгающих мечей и сабель, ни преднамеренного убийства, ни ужасной бойни, но все равно это было опасно!

— Гули, не становись слишком счастливым! Никто не может стерпеть предательство. — Строго предупредил Чэн Цяньли, ослабляя радость Гули. -Временно упускать из виду это — не означает прощение. Племя карлуков… Я никогда не думал, что вы на самом деле предадите нас.

Гули не возражал, его сердце разрывалось от стыда.

— Генерал, будьте спокойны. В следующий раз такого не будет. На поле битвы мы докажем Милорду, что карлуки достойны вашего доверия.

— Я надеюсь, что это так.

......

Чэн Цяньли, Гули и другие офицеры-карлуки быстро ушли. Ванхэ Пэйлуо был мертв, и о пятнадцати тысячах воинов-карлуков в городе нужно было позаботиться. Все, что мог сделать Ван Чун, — это отправить восемь тысяч элитных солдат Цыси в город, чтобы помочь поддерживать порядок.

Кроме того, Чэнь Бин и его три тысячи команд баллист были отправлены в город. Силы этих баллист было бы достаточно, чтобы уничтожить карлуков за несколько секунд. Если бы Гули осмелился иметь какие-либо другие идеи, он бы действительно нашел свою собственную смерть.

Посмотрев, как Чэн Цяньли уходит, Ван Чун наконец повернулся к Гао Сяньчжи и с тревогой спросил:

— Лорд-защитник, как ваши травмы?

Гао Сяньчжи был в ужасном состоянии. Два месяца ожесточенных боев разорвали его доспехи в клочья, его тело было покрыто ранами, а его сила очень истощена. В борьбе с Ванхэ Пэйлуо Ван Чун чувствовал, что, несмотря на то, что Гао Сяньчжи оставался сильным, он мог распоряжаться только шестидесятью процентами своей максимальной силы.

Битва за Талас была немалым делом, и единственным истинным человеком на уровне Великого Генерала среди более ста тысяч солдат Великого Тана был Гао Сяньчжи, даже не считая Ван Чуна. Статус Гао Сяньчжи был напрямую связан с исходом битвы.

— Прилично. Я могу держаться. Абу Муслим, вероятно, чувствует себя не намного лучше!

Гао Сяньчжи, казалось, понимал, о чем беспокоился Ван Чун.

Гао Сяньчжи был Великим Императорским Генералом, одним из высших существ в мире. Только один человек мог разбить его доспехи и избить его до такого состояния: губернатор Востока Аббасидов Абу Муслим.

Ван Чун хмыкнул, достал коробку и передал ее.

Гао Сяньчжи нахмурился, и спросил:

— Что это?

— Это лекарства, которые я получил в столице. Они могут помочь лорду-генеральному защитнику восстановить энергию и вылечить раны. Милорд, пожалуйста, примите их. — Сказал Ван Чун с улыбкой.

Гао Сяньчжи удивленно посмотрел на Ван Чуна. Подготовка Ван Чуна была гораздо более тщательной и охватывала гораздо больше, чем он предполагал, даже с учетом таких мелких деталей, как эта.

— Моя благодарность.

Гао Сяньчжи колебался, прежде чем взять коробку. Вынув самую большую таблетку серебристо-белого цвета, он проглотил ее одним махом.

Ван Чун мысленно кивнул в знак одобрения. С приближением битвы восстановление Гао Сяньчжи имело огромное значение. Гао Сяньчжи это ясно понимал, поэтому не стал спорить.

— Милорд сражался с Абу Муслимом в течение двух месяцев. Какие впечатления у Милорда от арабского главнокомандующего? — Спросил Ван Чун.

— Хитрый, осторожный, непреклонный, настойчивый!

Гао Сяньчжи немедленно произнес эти четыре слова.

Бузз!

Эта оценка немедленно заставила Ван Чуна нахмуриться. Он знал, что оценка Абу Муслима Гао Сяньчжи, несомненно, будет высокой, но не настолько высокой. Гао Сяньчжи сказал эти слова, даже не задумываясь.

Было ясно, что арабский главнокомандующий произвел на Гао Сяньчжи очень глубокое впечатление за последние два месяца, настолько глубокое, что Гао Сяньчжи мог немедленно произнести эти четыре слова. Когда эти четыре слова использовались для описания обычных людей, они могли иметь негативную коннотацию, но, когда они использовались для вражеского командира, они представляли чрезвычайно высокую оценку.

Не было никаких сомнений в том, что Абу Муслим был чрезвычайно грозным и трудным противником.

Гао Сяньчжи повернулся к Ван Чуну и торжественно сказал:

— Ван Чун, столкнувшись с Абу Муслимом, вы абсолютно не можете быть небрежным. В противном случае одна ошибка приведет к большему и большему, и вы, вероятно, понимаете, каким будет конечный результат!

Это был первый раз, когда Ван Чун увидел такой серьезный взгляд на лице Гао Сяньчжи.

— Понял.

Ван Чун строго кивнул, но быстро начал улыбаться.

— Но каким бы хитрым и хитрым он ни был, раз я здесь, он не получит шанса. Арабы действительно очень могущественны. К сожалению, они не должны были стать врагами Великого Тана!

Ван Чун произнес эти слова расслабленным и убедительным тоном.

Ван Чун не был Гао Сяньчжи, и он, конечно, не был Фуменгом Линча. Он был самым сильным военным святым в истории Центральных Равнин. Независимо от того, насколько могущественным был Абу Муслим, он никогда не пытался спровоцировать Великий Тан, а тем более Ван Чуна. В глазах Ван Чуна все трюки Абу Муслима были просто детской игрой с нулевым шансом на успех.

Гао Сяньчжи был сначала ошеломлен этой декларацией, но вскоре тоже улыбнулся.

— Вы абсолютно правы. Он не должен был стать врагом Великого Тана!

Один Гао Сяньчжи в течение двух месяцев сдерживал в Таласе огромную арабскую армию из сотен тысяч человек, и теперь, когда Ван Чун прибавил к обороне более ста тысяч солдат, шансы Абу Муслима на победу стали еще ниже.

Гао Сяньчжи вскоре ушел, чтобы заняться своими обязанностями. Талас все еще имел несколько тысяч раненых армии протектората Анси, и ему также нужно было руководить армией Карлуков и Анси. И хотя Ван Чун не вводил свою армию в город, за стенами находилось большое количество скота, еды и вооружений.

Только карлуки остались за городом, охраняемые армией.

— Лорд Маркиз...

Когда Гао Сяньчжи вошел в город, а все остальные офицеры Анси покинули город, Сюэ Цяньцзюнь наконец подошел к Ван Чуну и прошептал: -Почему вы были так уверены, что Ванхэ Пэйлуо нападет, как только увидит арабского эмиссара? Если Ванхэ Пэйлуо и лорд Гао Сяньчжи поняли бы, что араб был подделкой, разве весь этот вопрос не был разоблачен?

Голос Сюэ Цяньцзюня был чрезвычайно мягким, но информация, которую он содержал, была просто потрясающей. Тот араб с закрытым лицом, который вверг разум Ваньхэ Пэйлуо в хаос и заставил его начать восстание, на самом деле был подделкой! Если бы Ванхэ Пэйлуо узнал правду, он, вероятно, воскреснул бы от неописуемого гнева.

Сюэ Цяньцзюнь сохранял сдержанное выражение лица, приведя арабского эмиссара, но был психически разбит. Никто другой не знал лица этого «арабского эмиссара», но если бы Ванхэ Пэйлуо подождал еще немного или отодвинул покрывало, чтобы показать лицо этого человека собравшимся офицерам армии протектората Анси, сцена была бы исключительно неловкой.

Все усилия Ван Чуна пошли бы прахом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 890. Появляется Далун Руозан!**

— Ха-ха, правда смешивается с ложью, а ложь смешивается с правдой. Пока девять доказательств из десяти являются правдой, никому не будет дела до того, является ли последнее правдой или ложью. У Ванхэ Пэйлуо была нечиста совесть, и она заставила его признаться, вопреки его собственной воле. Теперь никого не волнует, был ли арабский эмиссар настоящим или фальшивым.

— Но что, если он действительно был бы разоблачен?

Хотя он знал, что этот вопрос не был правильным, Сюэ Цяньцзюнь все еще не мог не задать его. Он долго сдерживал этот вопрос, и так сильно ломал себе голову, что ему нужно было просто озвучить его, чтобы удовлетворить себя, даже если он должен был быть наказан согласно военным законам.

— Тогда мы действительно отнеслись бы к нему несправедливо. — Равнодушно сказал Ван Чун.

— Ах!

Сюэ Цяньцзюнь был ошеломлен, широко раскрыв рот.

Ван Чун улыбнулся, бросил взгляд на Сюэ Цяньцзюня, а затем ушел, взмахнув рукавом.

Сюэ Цяньцзюнь некоторое время стоял в оцепенении, но затем внезапно понял и начал улыбаться. Относиться к нему несправедливо? Маркиз только что шутил с ним!

Мысли лорда Маркиза действительно трудно понять!

С этой мыслью Сюэ Цяньцзюнь быстро побежал догонять.

......

По мере того, как темнота медленно спускалась, все продолжалось согласно плану.

— Чун-эр, тут что-то не так.

В то время как Ван Чун делал обход армии, его отец Ван Ян и старший брат Ван Фу неожиданно вышли из ее недр. Ван Ян глубоко хмурился.

— Арабы до сих пор не показали никаких признаков движения. Это определенно не нормально.

— В последнем сражении они потеряли около восьмидесяти или девяноста тысяч солдат, но большинство из них составляли пехота, и лишь около двадцати процентов составляла кавалерия. Их основная сила, составляющая более двухсот тысяч кавалеристов, была в основном не затронута. Они имеют полную возможность начать контратаку, поэтому сохранять спокойствие так долго, безусловно, не нормально. — Согласился Ван Фу.

Ван Фу был одет в черные доспехи, его поза была величественна, а аура выспрення. Несмотря на свою молодость, он был ветераном с чрезвычайно чувствительной интуицией.

Ван Чун ничего не сказал, только повернул голову, оглядывая ряды армии Тана. Вдалеке море арабской кавалерии образовало огромную дугу, которая не была ни близко, ни далеко от линий Тана, создавая тупиковую ситуацию. Ван Чун захватил Ванхэ Пэйлуо, помог Гао Сяньчжи справиться с карлуками, а затем отправил в город все свои экипажи с припасами, но во время всего этого процесса арабы были ненормально тихими, без признаков нападения.

— Хех, когда все ненормально, зло должно быть на работе. Арабы всегда были жестокими и воинственными, стремясь отомстить даже самым маленьким злодеям. Быть такими терпеливыми совсем не похоже на них. Если я правильно понимаю, они должны кого-то ждать.

Ван Чун усмехнулся, сразу поняв, что происходит.

— В ожидании кого-то? Кого же?!

И Ван Ян, и Ван Фу немедленно обменялись удивленными взглядами. Они думали только, что арабы ведут себя немного странно, но никогда не ожидали, что Ван Чун так уверенно заявит, что они ждут кого-то.

— Я не знаю, но мы выясним это очень скоро!

Ван Чун покачал головой.

— Чжан Цюй, увеличь диапазон патрулей, и, что бы ни случилось, мне нужно, чтобы об этом сообщили мне как можно скорее.

— Да! Ваш подчиненный понимает. -Раздался голос Чжан Цюя, а затем звуки его шагов стремительно удалились.

......

В то время как Ван Чун руководил армией протектората Цыси в создании оборонительных сооружений вокруг Таласа, к востоку от гор Цун, в Западных Регионах, что-то происходило вокруг Шуле, одного из четырех гарнизонов Анси.

Семья спала в своем доме. Мужчина в доме спал на внешнем краю кровати, жена спала на внутреннем краю, и между ними спал трехлетний ребенок.

Битва за Талас сосредоточила сотни тысяч солдат империй востока и запада. Воздух был полон напряженности, запах опасности усиливался, из-за чего даже обычно шумные Четыре гарнизона Анси были почти безлюдны. Людей, которые остались в такое время, было немного, и почти все потому, что они не могли уйти.

Бузз!

Внезапно кровать два раза встряхнуло. Муж нахмурился в оцепенении и крикнул:

— Су Хэ, прекрати ворочаться.

Ребенок судорожно схватился за воздух, прижимаясь к все еще сонной жене, и они ворчливо ответили:

— А-а, я не ворочался.

В комнате снова стало тихо, но затем кровать снова встряхнулась, даже больше, чем в прошлый раз. На этот раз даже жена немного рассердилась.

— Су Хэ, перестань быть непослушным. Не ворочайся, а спи.

— Мама, это действительно был не я. — Заскулил он.

Когда ребенок сказал это, кровать снова затряслась, вздрогнув так сильно, что даже муж и жена почувствовали, что что-то не так. Ребенок никогда не сможет так сильно трясти кровать.

— Что происходит? Землетрясение?

Теперь жена была немного напугана. В этот момент из черной ночи выехал ржущий конь. Муж побледнел и сразу же заставил семью замолчать, заставив комнату замолчать. Жена что-то почувствовала и спряталась с ребенком в углу комнаты, их тела дрожали от страха.

Румбл!

Дрожание земли только усиливалось, вызывая сотрясение всего дома. В эту дрожь был слышен один лишь только цокот копыт, грохочущих в ночном небе. Муж дрожал, мгновение колебался, затем бросился к окну и открыл в нем трещину. Выглянув на улицу, он побледнел и снова сжался в углу, словно его сильно ударили.

Бриии! Ржание лошади раздалось из-за окна, и слабый свет просочился сквозь него. Некоторое время спустя массивный силуэт лошади показался в окне. Когда три члена этого дома в ужасе смотрели на этот силуэт, снаружи донесся несколько хриплый голос.

— Перед нами Суйе, где в настоящее время находится штаб протектората Анси. Гао Сяньчжи взял с собой в Талас девяносто процентов солдат, оставив здесь только Фэн Чанцина и всего несколько тысяч солдат. Должны ли мы уничтожать их, пока проходим здесь? — Спросил хриплый голос в мерцающем свете.

После нескольких минут молчания, другой голос ответил, чрезвычайно ученый и утонченный.

— В этом нет необходимости. Дуву Сили прибывает с востока. Тюркская армия, которую он возглавляет, отправляется из Кучы, которая еще ближе. Давайте оставим Фэн Чанцина и оставшихся солдат армии протектората Анси ему.

— Больше всего меня волнуют арабы.

— В этот момент прозвучал еще один громкий голос, и подскочила мускулистая лошадь, чтобы также бросить свою тень на окно. -За пределами Таласа находится более трехсот тысяч арабских солдат, и арабы всегда были отвратительным народом, гораздо более воинственным, чем мы. Изначально я считал, что арабы могут рассчитывать на их подавляющее число, чтобы легко справиться с этим смешанным иностранным легионом, где Армия ханьцев насчитывает более ста тысяч солдат, но я не думал, что армия протектората Цыси победит.

Трое членов семьи в комнате почти перестали дышать. Они обнимали друг друга, настолько напуганные, что не могли говорить.

— Ха, расслабься. Абу Муслима не так легко победить! Как мог губернатор Востока Аравийской империи проиграть так быстро? Кроме того, у арабов все еще есть главная сила. Эта битва еще далека от завершения. — Сказал с уверенностью изысканный голос. -Кроме того, я получил ответ Абу Муслима. Он готов подождать, пока все мы не приедем, чтобы все трое могли объединиться и уничтожить армию Тана.

— Талас — это не юго-запад, а Абу Муслим — не Гелуофэн. В этой битве и у армии Протектората Анси, и армии Протектрата Цыси не будет шансов на выживание! Если этот Танец действительно сможет все это пережить, то его можно действительно назвать 'Святым Войны'!

Разговор внезапно прекратился. Две другие фигуры ничего не сказали, но оба кивнули.

Вдруг раздался хриплых голос:

— Скорость имеет первостепенное значение в войне. Наше самое большое преимущество в настоящее время заключается в том, что ни он, ни армия протектората Цыси не знают, что мы уже отправились. Их внимание сейчас сосредоточено на арабах, так что пока мы можем скрыться от глаз их разведчиков, мы можем застать его врасплох в скрытой атаке.

— Мм, но не становитесь слишком небрежными. — Сказал третий громкий голос. -В армии протектората Цыси есть команда орлов, которая всегда отправляет птиц для наблюдения за периметром в каждой экспедиции. В этот период времени, хотя мы шли только ночью, если нас увидят эти птицы, мы не будем в состоянии начать скрытную атаку.

— Ха-ха, это всего лишь несколько птиц. Не нужно так сильно волноваться. Я обо всем позаботился. У него не будет шанса заметить нас. — Уверенно провозгласил утонченный голос.

— Хиах!

С этими последними словами трое мужчин стегнули своих лошадей и поскакали прочь.

В доме семья из трех человек глубоко вздохнула, как будто они только что избежали смерти.

......

В то время как все внимание было сосредоточено на войне в Таласе, силы тысяч и тысяч боевых коней пролетели мимо Шуле и Кучи. Одна из этих сил вошла в Суйе, в то время как другая обошла вокруг нее и прошла скрытным путем, с удивительной скоростью пересекая горы Цун и продвигаясь к Таласу.

Румбл! Земля сотряслась, и пыль взлетела в звездное небо: скакали тысячи лошадей.

Хотя небо было все еще темным, рассвет становился все ближе и ближе.

— Великий министр, перед нами горы Байши. До Таласа всего пятьдесят-шестьдесят ли. — Сказал всадник, проскакавший к задней части армии, остановившись перед высокой и стройной фигурой.

Перед этим всадником стояли три фигуры: высокая и стройная посередине, одетая в ученую мантию, с изящным телосложением. Наиболее отличительными были его узкие глаза, ярко горящие от острого света, который казался способным разглядеть все тайны мира. Это был Далун Руозан, который вышел из тюрьмы королевской столицы У-Цана свободным от всех привязанностей.

Этому Далуну Руозану, который обменял свою тюремную одежду на ученую мантию, не хватало уверенности и изящества, которые он имел на юго-западе. Их заменила резкость, возникшая из-за пережитого. Белый мешок свисал с седла, из него торчала ручка веера. Эта ручка казалась немного потертой и старой, но по ее форме можно было распознать ее как веер, который никогда не покидал его.

С тех пор, как он вышел из тюрьмы, Далун Руозан отложил этот веер и обменял его на меч.

Бузз!

Далун Руозан сделал жест рукой, и армия немедленно остановилась. Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче повернулись к нему.

— Достаньте карту! — Неожиданно приказал Далун Руозан.

Бузз! Тибетский охранник в красных доспехах проехал, забрав со спины металлическую трубку, украшенную простыми и элегантными узорами. Из нее он извлек пожелтевшую карту, сделанную из ткани, и передал ее Далуну Руозану.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 891. Карта Континента!**

Фвуумп!

Далун Руозан немедленно развернул карту. Тибетский всадник подошел с зажженным факелом. Яркий свет обнажил бесчисленные контуры на карте, которые обрисовывали в общих чертах Западные Регионы: Тибетское Плато, Западно-тюркское каганат и даже Суйе, величественные горы Цун и далекий город Талас.

— Карта континента!

Это были слова, написанные по-тибетски, в верхней части карты.

Карта подробно описывала все различные группировки вокруг Западных Регионов. Такая карта была по сути бесценной, и даже у Ван Чуна не было сопоставимой карты. Он попытался создать несколько карт, но все, что ему удалось получить, — это общая модель района вокруг Таласа, поскольку он не мог собрать много информации об остальной части региона.

Но на карте Далуна Руозана был не только Талас. Даже Аравийская империя присутствовала на этой карте, также в удивительных деталях. Был также тот секретный путь рядом с Суйе.

Если бы Ван Чун увидел эту карту, он наверняка был бы ошеломлен.

Потому что такая карта была именно тем, чего он так страстно желал!

Эта карта континента была результатом знаний империи У-Цан, сражавшейся в течение сотен лет с различными державами Западных Регионов. В отличие от Великой Династии, Западные Регионы всегда были в пределах могущества Империи У-Цан, что послужило стимулом для создания этой карты.

Во всем мире это была единственная такая подробная карта континента!

— Талас!

Далун Руозан опустил голову, его мудрые и яркие глаза сразу же уставились на этот выдающийся символ на карте.

— Пятьдесят три ли — это точно предел патрулей Тана. Великая команда орлов Тана должна появиться уже сейчас. Пора. Начинаем!

— Да, великий министр!

Далун Руозан едва заговорил, и из тени позади него донесся голос. Грохочущие копыта раздались в воздухе, и генерал в тяжелой броне уехал. Невозможно было разглядеть его лицо в свете факелов, и он исчез в тылу армии.

В темноте Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче обменялись взглядами. Они заметили замешательство в глазах друг друга, но ни один из них не задавал никаких вопросов.

Время медленно прошло, и затем тишина была разрушена грохотом металла с тыла армии. Темнота делала невозможным ясно видеть что-либо, но предметы, казалось, вылетали из металлических корзин по двое и трое. Звук длился очень долго и сопровождался сильными порывами ветра.

Никто не понимал, что происходит, и даже у Хуошу Хуйцана, ближайшего доверенного лица Далуна Руозана, было смущенное выражение лица.

Хотя Далун Руозан выполнил подавляющее большинство своих планов через Хуошу Хуйцан, некоторые из них оставались загадкой. За несколько месяцев, проведенных в тюрьме, Далун Руозан встретил много людей, и даже Хуошу Хуйцан не знал, что обсуждалось или приказывалось в этих беседах.

Ков!

В разгар смятения все солдаты внезапно услышали звуки, похожие на звуки плачущих младенцев с неба. Этот необычный шум, нечто среднее между плачем и криком, испугал их всех.

Один из тибетских солдат посмотрел на небо и крикнул:

— Смотри, смотри туда!

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче повернули головы ввысь. В небе висела полная луна, рассеивая окружающую тьму. В тот момент, когда они подняли взгляд, ясно увидели массивный силуэт, развернувший пару крыльев и пролетевший мимо луны.

Хотя это было довольно далеко, этой уникальной позиции для полета и этих крыльев было достаточно, чтобы они сразу поняли, что это было.

Грифы!

Это были стервятники, которых можно было найти по всему Тибетскому Плато. Во время погребения в тибетском небе тибетцы не хоронили и не сжигали тела мертвых, а скармливали трупы яростным стервятникам плато, считая это чрезвычайно высокой честью. Но хотя эти стервятники были чрезвычайно распространены на плато, они были очень редки к западу от гор Цун.

И Хуошу Хуйцан, и ДуСун Мангпоче были поражены, увидев, как стервятник пролетел мимо луны, но это изумление быстро сменилось сильным шоком.

Каукау!

Все больше криков стервятников выходило из тьмы, поскольку вслед за первым стервятником последовали хлопки многих крыльев во тьме. Как видели Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и тысячи тибетских кавалеристов, стая стервятников пролетела мимо, как темное облако, блокируя луну.

В одно мгновение мир, казалось, потускнел, и бесчисленные солдаты погрузились во тьму.

А потом тишина, абсолютная тишина!

Ни один из солдат не мог говорить, только смотрели с удивлением на стервятников. Даже великие императорские генералы Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпое были ошарашены. Империя У-Цан никогда не придавала большого значения военным птицам, уделяя большую часть своих ресурсов обучению кавалерии.

Они никогда не представляли, что, находясь в тюрьме, Далун Руозан смог тайно обучить такую большую группу стервятников.

— Надо учиться на своих ошибках. Никто из вас не заметил ничего в битве за треугольный разрыв? Команды птиц становятся все более и более важными в эту эпоху. По крайней мере… этот человек использует их во все более важных задачах. Если мы не сможем победить его, то мы можем хотя бы подражать ему. — Спокойно сказал Далун Руозан.

— Пошли.

Далун Руозан направил свою лошадь вперед, выехав между двумя другими.

— Вперед!

По приказу Далуна Руозана тысячи тибетских кавалеристов поскакали вперед под защитой огромного стада стервятников. Прошло несколько мгновений.

Крии!

Вдали патрулирующий скальный орел рисовал массивную дугу в небе. Он видел огромный поток стали на горизонте и собирался повернуть назад. Внезапно, кау! В небе раздался странный крик, и, прежде чем скальный орел вернулся, чтобы передать какую-либо информацию, бесчисленные стервятники обрушили на него множество атак.

С пронзительным криком скальный орел был разорван в клочья, черные перья упали с неба.

— Пошли!

Тибетский офицер с яркими глазами махнул рукой, даже не взглянув на бойню наверху, и тысячи тибетских кавалеристов немедленно отправились через район, патрулируемый скальным орлом. В воздухе стая стервятников продолжала лететь вперед, подобно струящейся черной ленте.

Крии! Через несколько минут они встретили вторую линию обороны: два скальных орла летели взад и вперед. Стая стервятников ударила, разорвав эту линию обороны в клочья. И затем был третий, четвертый... В течение десяти с небольшим ли стервятники столкнулись с семью или восемью линиями защиты Великого Тана.

Каждая линия обороны состояла только из одной или двух птиц. Хотя их было немного, каждый скальный орел летел достаточно высоко, чтобы иметь возможность четко разглядеть любые действия на земле и оценить количество приближающихся солдат.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче изначально чувствовали, что у них есть преимущество в том, что они остались незамеченными для Тана. Но эти последовательные линии обороны заставили их сердца медленно опуститься.

Как будто чувствуя, что они думают, Далун Руозан начал говорить, и его голос был спокойным и успокаивающим.

— Вы, наконец, заметили? Это его стиль, осторожный до мельчайших деталей, чтобы у вас не было ни единой возможности для использования. Малейший признак презрения, и он сразу же обнаружит вас. В борьбе с ним мы должны идти со всей нашей силой и не показывать никаких признаков небрежности.

— Он слишком осторожен. С такой защитой нам будет очень трудно пройти незамеченными. — С тревогой сказал Хуошу Хуйцан.

— Да, он проложил слишком много оборонительных рубежей. — Согласился ДуСун Мангпоче, с беспокойством в глазах.

Было очень трудно поверить, что этот парень, с которым они пытались разобраться, был просто юношей со слабым пониманием боевых искусств в войне на юго-западе. В этой войне они, казалось, имели дело с совершенно другим человеком. Несмотря на то, что они даже не видели его, это скрупулезное распределение птиц наблюдения заставило даже такого великого генерала, как Хуошу Хуйцан, почувствовать невидимое давление.

Тан были слишком сильным!

Часто говорилось, что Великий Тан потерял себя в течение десятилетий мира и процветания, ослабления своего народа и ослабления его боевой мощи, но даже когда У-Цан имел самую могущественную армию, которая у него когда-либо была, он терпел поражение за поражением, даже в ситуациях, когда тибетцы имели абсолютное преимущество в численности.

Силы У-Цана были доведены до предела, и существование этого человека сделало всех тибетцев, даже тех, кто находился на плато, чреватыми беспокойством и неспособностью заснуть.

Вот почему все мобилизовались для этой битвы.

— Не волнуйтесь так сильно. У людей обязательно есть недостатки, и даже он не исключение. — Равнодушно сказал Далун Руозан. -… Кроме того, я уже точно понял, как он распределяет своих птиц.

Бузз!

При этих словах Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче задрожали, их свирепые глаза наполнились шоком, и они натянули поводья своих лошадей.

Далун Руозан лишь улыбнулся и элегантно вытащил карту, чтобы еще раз взглянуть на нее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 892. Невидимое столкновение разведчиков!**

Бузз!

Взмахом своего рукава Далун Руозан послал волну Звездной Энергии, в результате чего карта континента взлетела в воздух. Он положил ладонь на карту и начал двигать пальцами, позволяя звездному свету падать на карту через пространство между его пальцами.

Свет и тень начали смещаться на карте, и внезапно на ней появились бесчисленные точки света. Эти точки света были расположены по какой-то схеме, паря над горами, холмами и равнинами, все в направлении Таласа.

Дусун Мангпоче и окружающие тибетские генералы были поражены, и только Хуошу Хуйцан остался невозмутимым.

Далун Руозан не был экспертом на уровне Великого Генерала. Великие министры империи проводили большую часть своего времени на административных работах, поэтому у большинства из них не было очень высокого уровня боевых искусств. Но это не значит, что они были плохими мастерами единоборств. Далун Руозан прекрасно владел Звездной Энергией, ничуть не уступая Хуошу Хуйцану.

— Все ли вы это видите? Именно там Тан разместил свои оборонительные сооружения. Возьмите стервятников и уничтожьте их! — Спокойно приказал Далун Руозан, его голос был наполнен невероятной уверенностью.

— Да, Великий Министр.

Шесть тибетских офицеров ответили уважительным тоном, а затем начали внимательно изучать точки света на карте, после чего отправились в путь. Кау! Воздух наполнился поразительными криками, и стая стервятников последовала за ними.

Дусун Мангпоче слегка нахмурился, глядя на эти точки света, с оттенком сомнения в глазах.

— Пошли! Это не первый раз, и вы работаете вместе с Великим Министром. Вы поймете в будущем!

Большая ладонь похлопала его по плечу, и Хуошу Хуйцан улыбнулся ДуСуну Мангпоче и уехал. ДуСун Мангпоче ошеломленно повернул голову и понял, что Далун Руозан уже убрал карту и уехал.

Его действительно трудно предсказать!

ДуСун Мангпоче посмотрел на небо и вздохнул, и его охватило чувство облегчения.

Далун Руозан, вышедший из тюрьмы, был странным и нетрадиционным, его действия было невозможно понять. Дусун Мангпоче никогда не работал с такого рода Далуном Руозаном прежде, но он понимал, что это было благословением, а не проклятием для империи У-Цан.

Что касается того, были ли умные определения Далуна Руозана неправильными или правильными, он скоро узнает.

Кау!

Стервятники летели по ночному небу, как призраки, а тибетские офицеры на земле добросовестно выполняли план Далуна Руозана. Стаи стервятников атаковали те точки, которые были отмечены на карте, и с пронзительным криком скальные орлы падали на землю, а их перья медленно дрейфовали за ними.

Еще до того, как скальные орлы успевали сбежать, они были окружены стервятниками и быстро уничтожены.

Один два три четыре…

Стервятники открыли путь в небе, позволив десяткам тысяч тибетских кавалеристов на земле быстро продвигаться к Таласу.

Сорок ли, тридцать семь ли, тридцать ли, двадцать пять ли…

Тибетская армия становилась все ближе и ближе к Таласу, и план Далуна Руозана оказался эффективным, чтобы не дать Тану заметить его приближение. Больше всего шокировало то, что решение Далуна Руозана было совершенным. Он предсказал каждую точку защиты Тана.

Даже Дусун Мангпоче мог сказать, что Далун Руозан обнаружил их слабость, точно определяя, где Тан разместил своих птиц наблюдения.

Если это продолжится, мы действительно сможем начать ночной рейд на Тан, и у них не будет ни единого шанса среагировать. — Тихо сказал себе ДуСун Мангпоче.

За все свои годы, сражаясь с Великим Таном, ДуСун Мангпоче никогда не планировал действия так гладко. На этот раз он мог быть уверен, что у Тана не будет времени на реакцию. Осталось только двадцать пять ли, а тибетцев до сих пор не заметили — поистине впечатляющий подвиг.

— Остался всего час. У нас много времени до рассвета. Нам просто нужно продвинуться еще на десять ли, чтобы застать их врасплох!

Далун Руозан сел на своего тибетского коня, его глаза мерцали, он смотрел на восток и мысленно рассчитывал. Рассвет становился все ближе и ближе, но у тибетцев все еще был шанс. Ближайший к рассвету период был именно тогда, когда люди были наиболее склонны снизить свою бдительность. Если бы они смогли избежать обнаружения разведчиками Тана и начать рейд в то время, они могли бы нанести серьезную рану.

— Передайте мой приказ. Все солдаты должны спешиться и обернуть копыта своих лошадей. Кроме того, оставьте фургоны снабжения и продвигайтесь на полной скорости!

Далун Руозан махнул рукой и отдал приказ.

— Да! Великий министр!

Несколько мгновений спустя армия снова уехала, двигаясь еще быстрее, чем раньше.

Двадцать четыре ли!

Двадцать три ли!

Стая стервятников рванулась вперед, уничтожив пять или шесть скальных орлов, патрулирующих в небе, а разведчики на земле даже не имели возможности отправить какие-либо сообщения, прежде чем их убивали сотни тибетских разведчиков. Двадцать два ли, двадцать один ли... Оборона Тана становилась все более и более концентрированной, и все больше и больше разведчиков показывались там, но все они были уничтожены под громовым импульсом Далуна Руозана.

В этот момент у всех тибетских кавалеристов, и даже у Хошу Хуэйцана и ДуСуна Мангпоче, были нервные выражения на лицах. Даже Далун Руозан больше ничего не мог сказать, его тело прижималось все ближе к спине лошади, его твердое тело и сосредоточенные глаза отражали его крайнее напряжение.

Двадцать ли, восемнадцать ли…

Осталось всего несколько ли. Если они смогут оставаться незамеченными еще немного, тибетцы могут предпринять успешную внезапную атаку.

— Быстрее!

Нервный голос вышел из темноты. В небе появилась группа скальных орлов, и тибетский полководец почти сразу же подал сигнал. Каменные орлы в небе казались более бдительными, чем предыдущие каменные орлы, и с пронзительным криком эта группа из пяти орлов немедленно рассеялась.

В одно мгновение все люди на земле почувствовали, как их сердце подпрыгнуло к горлу, из их глаз почти взорвалось беспокойство.

Кау! Стервятники быстро клевали бегущих скальных орлов, и началась битва. Согласно планам великого министра, это была последняя линия обороны Тана на следующие десять ли. Если они смогут прорваться через эту линию, тибетцы могли пройти в пределах пятнадцати ли от Таласа.

Если бы они могли молча войти в этот диапазон, они могли бы сделать совершенный налет на Тан.

Бузз!

Все тибетские офицеры нервно смотрели в небо.

— Они не смогут сбежать!

Далун Руозан спокойно посмотрел на небо, его тело источало огромную уверенность в себе. Он провел целую вечность, готовясь к сегодняшнему дню. Он лично сформулировал всю тактику, используемую этими стервятниками, и был уверен, что у скальных орлов не будет шансов сбежать. Что касается разведчиков Тана на земле, он послал солдат, чтобы избавиться от них.

Он приказал Хуошу Хуйцану обучать этих элитных разведчиков, пока он еще находился в тюрьме, и его поддержали в этом проекте генералы из всех королевских родословных. Каждый из этих разведчиков был отобран и обучен выслеживанию и уничтожению танских разведчиков, каждый из них мог сражаться против десятикратного количества.

Не было никаких сигналов от сил Тана, свидетельствующих о том, что его сила разведчиков преуспела в их задаче.

— Один два три четыре пять! — Далун Руозан отсчитал время, глядя на небо. Как будто его слова были волшебными, каменный орел падал с каждым числом, которое он насчитал. С цифрой «пять», стрела полетела в воздух. Дусун Мангпоче, восседающий на своем божественном коне с Великой Снежной Горы, выстрелил из лука, и его стрела повалила последнего скального орла.

— Успех!

Когда последний скальный орел упал на землю, тибетская армия разразилась аплодисментами, и различные тибетские офицеры сжали кулаки.

Они наконец преуспели!

Прорываясь через линии защиты Тана, они наконец прорвались сквозь последнюю. Теперь тибетцам нужно было проехать лишь немного дальше, прежде чем окончательно смыть свой позор и нанести беспрецедентный удар по Тану. Вместе с арабами они могли уничтожить армии протектората Анси и Цыси, навсегда изменив карту Западных Регионов.

Четыре ли молча прошли мимо, и только свет звезд и дующий ветер сопровождали их наступление.

Далун Руозан внимательно выслушал их, а затем наконец довольно кивнул, со вздохом облегчения, вырвавшимся из его губ. В обмене с Ван Чуном никто не мог позволить себе быть даже немного беспечным. Он наконец выиграл игру со своим противником.

С преимуществом в его руках, он мог наконец сделать свой ход. Тибетцы наконец-то одержали стратегическую победу!

— Вперед!

Тибетский конь под ним фыркнул в белом облаке пара, и Далун Руозан опустил руку. Румбл! Десятки тысяч тибетцев взорвались намерением убить, как тающая река, и они начали атаковать.

Кеекее!

Но в этот момент из темноты донесся резкий крик, такой тихий звук, что никто не заметит, если не слушать внимательно. Но когда Далун Руозан услышал этот звук, его спокойное и уверенное выражение лица сразу исказилось, как будто раскат грома взорвался в его ушах.

Бузз!

Далун Руозан яростно поднял голову, поворачиваясь в направлении звука. За тысячами боевых лошадей и за холмами Далун Руозан ясно увидел, как маленький воробей на ветке дерева перед тибетской армией взлетает в небо.

Этот воробей был обычным зрелищем в Западных Регионах, но вид этого воробья был неожиданным для Далуна Руозана, и его цвет лица сразу побледнел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 893. Бедствие на пороге**

Черт!

Это была единственная мысль в уме Далуна Руозана, когда он смотрел, как этот воробей улетает.

Хотя воробьи были обычным явлением в Западных Регионах, в бесплодных и каменистых землях к западу от гор Цун они были крайне редки, поскольку тут они просто не могли найти много еды. Кроме того, постепенно холодало, и воробьев не следовало видеть в этом сезоне.

Тван!

В воздухе раздался мощный грохот, завибрировала тетива, и поразила воробья с такой огромной силой, что пригвоздила труп к земле. Цвет лица Далуна Руозана немного улучшился благодаря этому, потому что крошечный силуэт на самом краю его зрения уже исчез вдали.

Это был серый воробьиный ястреб.

В то время как все были сосредоточены на пяти скальных орлах в воздухе, этот серый воробей-ястреб взлетел с далекой ветви дерева. Он двигался с такой невероятной скоростью, что уже находился вне поля их зрения, и ни одна стрела не достигла его, а тем более стервятники в небе.

— Я просчитался!

Далун Руозан закрыл глаза и глубоко вздохнул, руки, спрятанные в рукавах, слегка задрожали.

В этом невидимом соревновании между ним и Ван Чуном он постоянно оказывался победителем. Его тысячи и тысячи тибетских солдат достигли восемнадцати ли от Таласа, а Ван Чун его не заметил, но он не ожидал, что, когда он будет так близок к победе, столкнется с катастрофой в виде этого воробья, спрятавшегося на ветке дерева.

В военных патрулях почти все птицы были в воздухе: чем выше они могли летать, тем больше они могли видеть. Очень редко кто-нибудь размещал птиц наблюдения на земле или на ветвях деревьев. Далун Руозан точно предсказал, где Ван Чун разместил свои точки наблюдения, но он не ожидал, что полностью проиграет в одной из таких точек.

— Великий министр, что нам делать?

Люди вокруг него, казалось, что-то почувствовали и начали сосредотачиваться на Далуне Руозане, и даже Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче казались довольно взволнованными. Никогда они не ожидали, что один воробьиный ястреб разрушит их планы.

Было уже слишком поздно останавливать птицу. Подготовленный и неподготовленный Ван Чун были двумя совершенно разными вещами, и не было никаких сомнений, что с уходом этого воробьиного ястреба тибетцы будут разоблачены.

Настроение мгновенно стало мрачным.

— Великий Министр, мы должны изменить план? Должны ли мы продолжать идти вперед? — Прощупал Хуошу Хуйцан.

Далун Руозан ничего не сказал, его глаза постоянно двигались и мерцали, так что невозможно было понять, о чем он думал.

После того, что, казалось, было бесконечной эпохой, Далун Руозан наконец усмехнулся и покачал головой, нарушая эту удушающую атмосферу.

— Как и ожидалось от того, кого я признал. Если бы нам действительно удалось остаться незамеченным на всем пути до Таласа, я бы чувствовал себя только более неловко. Теперь он действительно может считаться нашим противником. Так как нас обнаружили, нам не нужно больше прятаться. Разверните знамена, уберите глушение копыт. Мы начнем открытый штурм Таласа!

— Да! Великий министр!

Румбл! Земля содрогнулась, а небо покачнулось. Больше не пытаясь скрыть свои движения, десятки тысяч лошадей тибетской армии взметнули огромное облако пыли, и поскакали к Таласу.

......

— Лорд Маркиз! Это плохо!

Тем временем за пределами Таласа ранним утром Чжан Цюй в панике бросился к Ван Чуну.

— В чем дело?

Ван Чун в настоящее время находился вместе с Ван Яном, Ван Фу, Ли Сие и королем Гангке, следя за любыми признаками активности арабов. Увидев выражение лица Чжан Цюя, он слегка нахмурился.

Лицо Чжан Цюя побледнело от неуверенности, он опустился на колени и сказал:

— Лорд Маркиз, это огромная проблема! В тылу появилась армия из десятков тысяч солдат. Они двигаются с невероятной скоростью, и им удалось убрать все наши наблюдательные посты, как открытые, так и скрытые, и всех наших патрульных птиц. Они уже продвинулись в окрестности Таласа и находятся на расстоянии не менее десяти ли от нас!

— Чего?

После слов Чжан Цюя, Ван Ян, Ван Фу, Ли Сие и король Гангке вздрогнули от удивления. Они обсуждали стратегию борьбы с арабами всего несколько минут назад, но теперь можно было услышать только молчание.

К востоку от Таласа, через открытую равнину, более двухсот тысяч арабских элитных солдат и губернатор Востока Абу-Муслим ждали, как голодные тигры. Когда все их внимание было сосредоточено на этом могущественном противнике, десятки тысяч вражеских солдат внезапно появились в тылу, что стало самым смертоносным событием.

Великий Тан был внезапно окружен врагами с фронта и тыла, что было массивным табу в военном искусстве!

Было так тихо, что можно было услышать падение булавки, и воздух мгновенно наполнился напряжением.

Стоящему на коленях Чжан Цю было еще хуже. Холодный пот, размером с бобы, капал с его лба, словно нити жемчуга, обливая его одежду. Патрулирование по периметру и наблюдение за приближением врага были военными обязанностями Чжан Цюя. Но эта армия из десятков тысяч продвинулась на такое близкое расстояние, что он даже не заметил. Это было огромным неисполнением обязанностей.

Армия из десятков тысяч человек!

Враг молча приблизился и даже устроил засаду на разведчиков и патрулирующих птиц, поэтому их враждебность была очевидна. Если неудача Чжан Цюя означала, что армия будет тяжело ранена этим вражеским нападением, он никогда не сможет простить себя.

— Что здесь происходит? Откуда взялась эта вражеская армия? Откуда у Западных Регионов так много солдат?

Первым заговорил Ван Ян, и его первой реакцией было неверие.

Ван Чун прибыл в Талас только днем назад, так как же может появиться армия из десятков тысяч в тылу? И без какого-либо знака? Это было слишком внезапно!

. -.. Чжан Цюй, ты уверен?

Ван Ян уставился на Чжан Цюя, и после того, как тот кивнул, его лицо мгновенно напряглось.

Другие генералы тоже поморщились.

— Как это могло быть возможно? Арабы подкупили другие государства Западных Регионов? — Пробормотал Ван Фу, и выражение его лица было невероятно серьезным.

Если бы это была просто одна сторона против другой, Ван Фу было бы все равно. Однако теперь у них был тигр спереди и волк сзади, что ставило армию Цыси в крайне пассивное и невыгодное положение. Битва за Талас имела первостепенное значение, и ее исход решал судьбу Анси, Цыси и безопасность Лунси и столицы. Это была не битва, которую Великому Тану было позволено проиграть.

— Невозможно!

Ван Фу почти не говорил, и король Гангке немедленно отверг эту идею.

— В Западных Регионах есть только небольшие государства, и они никогда не смогут собрать армию в десятки тысяч человек. Более того, до сих пор не подтверждено, кто победит между Великим Таном и Аравией. У королевств Западных Регионов не хватит смелости вмешаться. Война между слоном и львом — это не то, во что они могут вступить.

— Слон и лев — вот как королевства Западных Регионов относились к этой войне между Великим Таном и Аравией. Любой, кто попадется выйти на эту войну, будет раздавлен и распылен. Самый мудрый шаг — оставаться незадействованным и далеко, что было именно тем, что делали королевства Западных Регионов.

Король Гангке никогда бы не поверил, что любое из этих маленьких государств будет самоубийством!

— Но мы очистили северный район У-Цана от солдат, и у них больше нет войск для отправки, и лорд Маркиз также убил Черного Волка Ябгу Агуду Лана. На границах больше нет солдат, и если это не королевства Западных Регионов, кто еще это может быть? Какая фракция может собрать армию в десятки тысяч? Ли Сие добавил в своей оценке, и выражение его лица было столь же мрачным, как и у всех.

В настоящее время в Западных Регионах было два крупных скопления солдат. Одно принадлежало Аравии, а другое принадлежало Великому Тану. Третья великая сила не могла появиться из воздуха. Самым странным было то, что эта большая сила была всего в десяти ли от Таласа. Она могла прибыть в любое время, но они все еще не знали, к какой фракции принадлежала эта армия.

Они никогда не сталкивались с такой ситуацией раньше!

— Не о чем тут думать. Это определенно У-Цан и Западно-Тюркский каганат! — Голос Ван Чуна внезапно прозвучал в ушах всех, когда он смотрел на отдаленную арабскую армию. -… Во всех Западных Регионах только они могут заставить Абу Муслима и его армию из сотен тысяч ждать!

Голос Ван Чуна не был громким, но его глаза горели проницательным огнем, и он источал убедительную ауру. В мгновение ока все удивленно уставились на Ван Чуна, потеряв дар речи.

— Но, лорд Маркиз, разве мы не подписали перемирие с западными турками? — Сурово ответил Ли Сие.

— Договоры заключены для разрыва. Мы подписали так много договоров с У-Цаном, но разве тибетцы не нарушили их все? — Спокойно ответил Ван Чун. В столь опасное время только он был способен оставаться таким собранным.

— В битве при Таласе Великий Тан и Аравия мобилизовали все свои силы. Цыси и Анси — оба пусты от солдат. Было бы гораздо страннее, если бы У-Цан и западные турки ничего не сделали. Договор Ишбара Кагана, подписанный с нами, был предназначен только для того, чтобы заставить нас подвести свою бдительность. Чжан Цюй, продолжай наблюдать!

— Да, лорд маркиз!

Чжан Цюй немедленно ушел.

Но он быстро вернулся с другим сообщением.

— Лорд Маркиз, враг в тылу состоит из более чем семидесяти тысяч солдат, все они — тибетская кавалерия. Они не предпринимают никаких попыток скрыться и развевают флаг У-Цана. Кроме того…

Чжан Цюй остановился на мгновение, бросив взгляд на Ван Чуна.

— Кроме того, помимо военного знамени У-Цана, мы также заметили знамя тибетской войны, изображающее белого яка на черном фоне!

Бузз!

Король Гангке никак не отреагировал на эти слова, но Ван Ян, Ван Фу и Ли Сие побледнели, и даже Ван Чун не мог не поднять бровь. Только одна фракция на плато использовала знамя белого яка: королевская линия Нгари!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 894. Окончательное решение, бой!**

— Что здесь происходит? Разве мы уже не победили Королевскую Родословную Нгари? Как могло появиться еще одно черное знамя с белым яком?

Заданный вопрос сразу же озвучил мысли, крутящиеся у всех на уме.

Чэнь Бин также был одним из участников войны на юго-западе. Это была жестокая война, почти полностью уничтожившая армию протектората Аннана. В конце концов Ван Чуну удалось переломить ситуацию и победить армию Мэнше Чжао и У-Цана. Далун Руозан вернулся на плато с десятью тысячами кавалеристов, и вся королевская родословная Нгари была захвачена чумой Ван Чуна: все коровы и овцы погибли, в результате чего голод почти полностью опустошил плато.

Он больше ничего не слышал о Далуне Руозане, и сама Королевская Линия Нгари появлялась только на словах, а белое знамя яка вовсе исчезло. Никто не мог ожидать, что боевое знамя Королевской Линии Нгари вновь появится в такое время.

В одно мгновение все повернулись к Ван Чуну.

Это он! Неудивительно…

Ван Чун сощурился, внутренне пробормотав про себя. Хотя он лично не принимал участия в определении зон патрулирования, он дал Чжан Цюю некоторое общее руководство. Ни один нормальный человек не мог уничтожить всех разведчиков и шпионов по периметру, чтобы продвинуться так далеко.

Но если это был Далун Руозан, все можно было объяснить.

Ван Чун никогда не ожидал, что даже он появится в этой битве при Таласе! Это было не то, что произошло в его прошлой жизни. Не было никаких сомнений, что это был еще один результат эффекта домино.

Это месть?

Мысли Ван Чуна стали крутиться в его голове, и он закрыл глаза. Хотя он не мог этого видеть, Ван Чун уже чувствовал, как эта фигура выводит десятки тысяч кавалеристов из Западных Регионов, а в его груди пылает огонь, похожий на него самого.

Время и место изменились, но он и Далун Руозан снова встретились, как будто это было предназначено, и это было в решающей битве при Таласе. Ван Чун мог даже гарантировать, что этот великий министр Королевской Линии Нгари тщательно рассчитал этот момент.

Но даже в этом случае Ван Чун не чувствовал страха.

— Рапорт! Лорд Маркиз, вражеская армия теперь меньше чем за восемь ли от нас!

Пока Ван Чун размышлял, в облаке пыли появился другой разведчик, его лицо исказилось от напряжения.

Бузз!

Слова разведчика сразу взбудоражили воздух. Теперь вся армия начинала замечать что-то странное и становиться беспокойной. Кавалерия может покрыть восемь ли за несколько минут. У них не было много времени. Решение должно быть принято прямо сейчас.

— Лорд Маркиз, посмотрите туда! — Сказал нервный голос. Цун Цзыань, стоявший рядом с Ли Сие, указал пальцем на арабскую армию.

Все повернулись и увидели, что в лучах утреннего солнца арабы поднимали в воздух свои черные военные знамена. Более двухсот тысяч элитных арабских кавалеристов двигались, как огромный поток, в направлении Таласа.

Это внезапное движение привлекло внимание всех танских солдат, и даже многие солдаты армии протектората Анси начали появляться на стенах.

Когда арабские солдаты были спереди, а Далун Руозан возглавлял тибетскую конницу сзади, более ста тысяч солдат армии Цыси внезапно столкнулись с большой опасностью с обеих сторон. Мало того, арабы явно намеревались напасть на армию Ван Чуна с фронта, чтобы открыть возможности для тибетцев.

Румбл!

Пока арабы настраивали свои силы, сзади поднялось облако пыли, и по земле распространилась вибрация.

Тибетцы двигались даже быстрее, чем ожидалось. Всего за несколько коротких мгновений они уже были на грани достижения Таласа!

— Милорд!

Каждый мог ощутить сильную опасность, и Ван Чун быстро стал центром сотен нервных взглядов. Это была нестабильная ситуация, и Ван Чун должен был принять решение как можно быстрее. В тот момент, когда их поймали между арабами и тибетцами, сто тысяч солдат имели высокий шанс быть полностью уничтоженными, и все их предыдущие усилия были бы напрасны.

Тряска становилась все интенсивнее с каждой секундой. Тибетцы продвинулись еще дальше, все ближе и ближе к Таласу.

— Милорд, времени мало. Должны ли мы войти в город?

В этот момент позади Ван Фу раздался несколько пожилой голос, нарушивший тишину. Это был один из старых подчиненных клана Ван, Чэнь Шусунь. Чэнь Шусунь много лет следовал за отцом Ван Чуна Ван Яном, а затем был отправлен на службу телохранителем Ван Фу. У него были очень глубокие отношения со всеми тремя поколениями клана Ван.

В войне на юго-западе он сражался вместе с Ван Чуном и всегда называл его Молодой Мастер. Но теперь Ван Чун был Генеральным защитником Цыси, поэтому Чэнь Шусунь обратился к Ван Чуну как «Милорд».

— … Талас может вместить несколько сотен тысяч человек. Если мы отступим в город, мы сможем предотвратить катастрофу нападения с обеих сторон!

У армии Цыси сейчас не было слишком большого выбора. Все сводилось либо к тому, чтобы оставаться там, где они находились, и к нападениям с фронта и с тыла, либо к отступлению в Талас, чтобы они могли использовать крепкие стены, дабы противостоять объединенной арабо-тибетской армии.

Хотя ворота Таласа были почти разрушены в последнем сражении, мастера, которых привел Ван Чун, уже отремонтировали и даже укрепили их. Не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы уйти в город.

По правде говоря, для подавляющего большинства это был лучший выбор!

Ван Чун ничего не сказал, лишь слегка поднял голову и медленно закрыл глаза.

Дрожание становилось все более и более интенсивным, и когда армия Далуна Руозана становилась все ближе и ближе, темные облака, охватившие более ста тысяч солдат из Цыси, становились все толще и толще. Вокруг Ван Чуна все почти перестали дышать, ожидая, пока Ван Чун примет окончательное решение.

Даже Ван Ян не был исключением!

В войне на юго-западе, битве за треугольный разрыв и битве против Черного Волка Ябгу, Ван Чун убедительно доказал свои способности и завоевал всеобщее доверие. Реши он драться или отступить, он был единственным человеком, решению которого они все могли доверять.

Румбл!

Облака пыли и землетрясение означали, что прибытие Далуна Руозана неизбежно. Черное море арабских солдат также набирало скорость, и грохот их копыт, казалось, втаптывал сердца всех танских солдат. Время быстро уходило. Остаться или бежать? Бороться или уйти? Ван Чун должен был выбрать.

Жизнь всех его солдат зависела от этого решения.

Бум!

Послышался громадный металлический гул, и открылись близлежащие ворота Таласа. Появилась группа генералов армии протектората Анси с обеспокоенными лицами, которые начали устремляться к Ван Чуну во главе с заместителем генерального протектора Чэн Цяньли. Его губы быстро двигались, как будто он что-то говорил Ван Чуну.

В то же время из-за далеких холмов поднялся поток пыли, а среди ожесточенных соседских лошадей в небо взвилось огромное черно-белое знамя. На этом знамени было изображение белого яка, мускулистого и испускающего импульс, который мог доминировать над миром.

Силы Далуна Руозана прибывали!

— Ха!

В этом крайне невыгодном положении Ван Чун улыбнулся и открыл глаза, позволяя вспыхнуть ослепительному свету.

— Передайте мой приказ. Команда мастеров должна как можно быстрее продвинуться к восточной стороне Таласа и установить вторую линию стальных стен!

— Да, Милорд!

— Все пехотинцы и защитники, присоединяйтесь к Гангке и солдатам Большого и Малого Балура на первой линии обороны. Используйте стальные стены для защиты от нападений арабов. Независимо от того, какую цену вы должны заплатить, вы должны держать линию фронта!

— Да, Милорд!

— Чэнь Бин, разделите армию баллист на две части, по пятнадцать сотен на каждую часть. Оставьте одну из дивизий. Используйте транспортные экипажи, чтобы стрелять сверху. Сотрудничайте с пехотой, чтобы защитить западную сторону от арабской кавалерии! Дайте другое подразделение под командование Сюй Кейи, чтобы защититься от солдат Империи У-Цана, идущих с востока.

— Да, лорд маркиз!

Ван Чун издал ряд приказов, каждый из которых был четким и твердым. Для своего последнего приказа Ван Чун повернулся к могущественной фигуре Ли Сие.

— Ли Сие, будь готов. Через некоторое время пойдешь со мной, чтобы встретиться… с некоторыми старыми друзьями из У-Цана!

Когда он упомянул «старых друзей», его глаза внезапно взорвались пугающим светом.

— Да!!

Глаза Ли Сие просветлели, и он издал ужасающий рев, а его гора тела разразилась сильным желанием сражаться. Хотя Ван Чун прямо не заявил об этом, все понимали сделанный им выбор. Впереди была арабская армия, а позади — тибетская. Они собирались атаковать с обеих сторон и были в крайне плохом положении, ну и что?

Сражайся, борись, борись! Это было все, что им предстояло!

На юго-западе они не отступили. На треугольном разрыве они не отступили. Они не отступят и здесь!

Вот как себя вел Великий Тан!

Ничто на этом континенте не может заставить отступить Великий Тан, и уж точно встать на колени!

Румбл!

Сюй Кейи, Чэнь Бинь, Чжао Цзиндянь, Чэнь Буран, Сунь Чжимин, король Гангке, Хуан Ботянь, Цун Цзыань, Сюэ Цяньцзюнь и другие офицеры сели на своих боевых лошадей и уехали. Не было никаких вопросов, никаких возражений. В этот момент все их умы, казалось, загорелись, все они были полны энтузиазма и страсти. Вся армия Цыси ожила как огромная машина, с быстро вращающимся механизмом.

Даже Чэнь Шусунь, который посоветовал отступить в город, лишь несколько секунд стоял в оцепенении, а затем сел на лошадь и уехал, чтобы выполнить приказы 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 895. Вторая линия обороны!**

Бузз!

Тысячи мастеров толкали вагонетки, как муравьи: они шли выполнять поручения Ван Чуна. Прибыв на восточную сторону Таласа, они подожгли печи, и черный воздух и стук металла вскоре наполнили воздух. Массивные стальные модули были быстро вбиты в землю и спаяны вместе, чтобы сформировать крепкую стену на востоке.

Ван Чун готовился к сегодняшнему сражению более двух месяцев, и ему помогали в этом начинании все кузнечные кланы и обычные кузнецы Центральных Равнин. Бесконечный поток стальных модулей, прибывающих в Ушан, как раз и готовился к любым непредвиденным событиям, подобным этому.

Самым большим преимуществом модульной конструкции по сравнению с обычными методами была скорость ее возведения.

По приказу Ван Чуна, свободные и открытые земли в тылу армии протектората Цыси, вскоре были покрыты длинной и прямой стальной стеной, прочной линией обороны для более чем ста тысяч танских солдат.

Это было похоже на то, как Ван Чун за одну ночь построил в Ушане стальную стену высотой девять чжан. Только он мог совершать такие чудесные подвиги.

В кромешном дыму тысячи мастеров все еще поливали припой, но до завершения работы оставалось всего несколько минут. С другой стороны, более ста тысяч солдат начали двигаться в соответствии с приказами Ван Чуна.

— Иди, иди, иди!

Перед первой линией стальной защиты Чэнь Бин, одетый в броню из Метеоритного Металла и держащий в руках меч из Стали Вутц, отдавал приказ за приказом. Баллистический корпус, в котором находились три тысячи баллист и пятнадцать тысяч человек, был четко разделен на две части. Пятьсот человек начали садиться в транспортные экипажи и расставлять баллисты в три ряда по пятьсот баллист в ряд, каждая из которых была направлена на пустые пространства между стальными стенами.

Стальные стены были лучшим барьером против атаки кавалерии. Если бы арабы хотели прорваться, им нужно было бы сломать строй и проникнуть через отверстия между стенами, где именно баллисты могли максимизировать свою огневую мощь.

Когда были установлены полторы тысячи баллист, начали прибывать ряды пехотных несущих щитов, выстраиваясь в линию, чтобы также смотреть в проемы. Солдаты Большого и Малого Балура были также мобилизованы для этой защиты.

Солдаты этих двух королевств были не такими элитными, как солдаты Великого Тана, и в эту эпоху, в которой доминировали кавалерия, Большой и Малый Балур практически не существовали. Но их копейщики и пикинеры были одними из лучших, и они были гораздо более опытными в использовании пик, чем пикинеры любой другой фракции.

Это было одной из основных причин, по которой Ван Чун нанял их солдат. Пикинеры Балура были почти идеальной командой со щитниками Великого Тана. Это была пугающая линия обороны, которая идеально подходила для противодействия кавалерии.

Румбл! Когда солдаты Большого и Малого Балура, а также пехота и щитники Великого Тана закончили формирование своей линии, Король Гангке двинулся вперед на большом коричневом коне, ведя Гангке и других наемников Западных Регионов на свои позиции.

— Все, слушайте мой приказ! Пока я не скажу, отступления не будет! Те, кто не повинуются, будут казнены!

Глаза короля Гангке сверкали, как звезды, и яростно пронеслись мимо стальных стен, чтобы упасть на бурные черные волны арабской армии. Вокруг него Гангке стоял спиной прямо на аккуратном квадрате, их глаза были злобными и полными боевых намерений. Аравия против Великого Тана! Это было столкновение льва и слона.

В этой войне все должны были четко указать, где они стоят, кого они выбрали.

Не было никаких сомнений в том, что Гангке выбрал Великий Тан.

— Приходите! Даже если я умру сегодня в бою, я сделаю это без сожалений!

Глаза короля Гангке были яркими, а его черный плащ развевался на ветру. Казалось, все его тело пылало силой и энергией. Король Гангке был одним из немногих боевых экспертов под командованием Ван Чуна, и он был даже сильнее, чем Непобедимый Великий генерал Ли Сие.

Король Гангке всегда гордился, Что в Западных Регионах не было никого, кто мог бы заставить его склонить голову. Но теперь прославленный король Гангке решил опустить голову перед Ван Чуном.

Некогда кроткие Гангке, грязные свиньи Западных Регионов, наконец-то смогли вымыть свои тела от стыда и выстоять. Король Гангке был готов предложить свою смерть, чтобы отплатить Великому Тану и Ван Чуну за их помощь!

— Давай! Сражайся...

Король Гангке схватил свой топор варварского бога, и вся кровь в его теле забурлила.

......

Румбл!

Пока король Гангке готовился сражаться до смерти, остальная часть армии Тана быстро мобилизовалась. Сверху она выглядела как бурная река на равнинах вокруг Таласа, но, хотя она выглядела мутной, на самом деле она двигалась дисциплинированным и упорядоченным образом.

Только Ван Чун был способен так быстро мобилизовать армию из более чем ста тысяч солдат.

Когда мастера завершили вторую линию стальных стен, полторы тысячи баллист расположились в промежутках. Тем временем солдаты армии протектората Цыси, армии протектората Аннана и Императорского двора... восемьдесят процентов подкреплений из Цыси были переброшены на восток, чтобы сражаться с тибетцами.

В то время как пехота, копейщики, защитники и половина армии баллист задерживали более двухсот тысяч арабов, оставшиеся восемьдесят процентов армии пытались использовать свое подавляющее преимущество в количестве, чтобы победить более слабых тибетцев. После этого они повернут назад, чтобы защищаться от арабов. Это был план, который Ван Чун разработал на месте, и это был также лучший способ борьбы с врагами с обеих сторон.

— Ли Сие, следуй за мной.

С порывом ветра Ван Чун взобрался на Белокопытную Тень и сразу же поскакал на вторую линию обороны, к равнинам к востоку от Таласа.

— Все солдаты, следуйте за мной!

Ли Сие немедленно махнул рукой и возглавил кавалерию из пяти тысяч Ушан, следуя за Ван Чуном.

Песок и пыль наполнили воздух, и Ван Чун уехал на восток.

— Милорд…

На высоких стенах Таласа несколько генералов Анси с тревогой наблюдали за уходом Ван Чуна, а затем повернулись к Генералу-защитнику Анси Гао Сяньчжи.

— Все в порядке. Отпустите его.

В глазах Гао Сяньчжи вспыхнула вспышка света, когда он посмотрел на кавалерию Ушана.

— И кроме того, это пришли его старые друзья...

Гао Сяньчжи был в армии много лет и знал различные фракции, как тыльню сторону своей ладони. В тот момент, когда появилось белое знамя яка, Гао Сяньчжи понял, что пришел смертельный враг Ван Чуна с юго-запада, Далун Руозан. Хотя они были и элитными, и известными генералами континента, один мудрый стратег Королевской Линии Нгари и другой генерал-защитник Анси, Гао Сяньчжи, никогда не встречали Далуна Руозана.

Гораздо более подходящим было то, что Ван Чун пошел ему навстречу.

Румбл!

Когда Ван Чун уехал, дрожь земли достигла пугающей интенсивности. Бузз! Пыль вздымалась из-за холмов, как море тумана, и посреди этого моря тумана, в свете раннего утреннего солнца, восходящего на востоке, тысячи боевых лошадей вылетели, как призраки, выходящие из подземного мира.

Кау! Со странными криками, похожими на плач младенцев, сотни стервятников вылетели из тыла этой армии, уничтожив солнце, и стали кружить в небе.

В центре этих десятков тысяч тибетских кавалеристов под стервятниками развевалось черное знамя с изображением белого яка. Под знаменем ученая и утонченная фигура, одетая в синюю мантию, медленно поднималась на холм.

Бузз!

Вид тысяч печей, изрыгающих дым перед Таласом, в то время как тысячи ремесленников быстро возводили длинную череду стальных стен, заставил всех тибетцев побледнеть. Тан должен был начать подготовку только тогда, когда их обнаружили в восемнадцати ли от Таласа, но к тому времени, когда они прибыли, Тану удалось с головокружительной скоростью возвести линию стальных стен.

Строительство этих стен за такое короткое время заставило всех тибетцев впасть в ступор от шока.

— Великий министр!

Все они повернулись к Далуну Руозану, ожидая его решения.

Кавалерия, быстро продвигаясь на огромные расстояния, сделала это с целью застать противника врасплох и устроить ему засаду. Но их противник был четко подготовлен, что сделало их преимущество недействительным.

— Великий министр, что нам теперь делать? Он смог мобилизоваться слишком быстро, и кажется, что он может установить эти стальные стены даже быстрее, чем раньше.

Невзрачная фигура вышла сзади и взглянула на фигуру Ван Чуна с оттенком беспокойства в глазах.

Далун Руозан ничего не сказал, его взгляд был прикован к приближающейся фигуре, его монобровь медленно сморщилась.

Его силы были обнаружены Ван Чуном, когда они были еще в восемнадцатьи ли от Таласа, но, учитывая скорость продвижения кавалерии, Ван Чун должен был получить известие, когда они были в четырнадцати ли от Таласа. В сочетании со временем, необходимым для подтверждения этой новости во второй раз, Ван Чун должен был подтвердить личность этой группы из семидесяти тысяч солдат, когда они находились всего в десяти ли от города.

На таком расстоянии Далун Руозан полагал, что, когда он приедет, он сможет хотя бы вызвать некоторую суматоху в армии Ван Чуна, но картина, развернувшаяся перед ним, резко отличается от того, что он представлял.

Среди командиров, которых знал Далун Руозан, вероятно, только Ван Чун был способен перебросить свою армию за такое короткое время.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 896. Встреча хитрых врагов!**

— Передайте мой приказ. Всем солдатам запрещено действовать без моего разрешения. — Внезапно объявил Далун Руозан с резким светом в глазах.

— Что касается этого человека, то и вы, и я встречали его уже на юго-западе. С его способностями разве такой показ является нормальным? И кроме того... только если победить кого-то вроде него, эта битва будет иметь смысл, не правда ли??

Далун Руозан слабо улыбнулся и затем направил свою лошадь вперед, спускаясь по холму перед лицом ревущего ветра из Таласа. В это время его взгляд был устремлен на далекого семнадцатилетнего юношу.

В этом мире не было ничего, что могло бы привлечь его внимание, кроме этого юноши Великого Тана, едущего к нему!

......

— Лорд Маркиз, Далун Руозан подходит.

Глаза Ли Сие вспыхнули, и он повернулся, чтобы посмотреть на Ван Чуна.

— М-м.

Ван Чун слабо улыбнулся. Далун Руозан привел с собой только пару человек, ни один из которых не был элитным экспертом.

— Ждите здесь моих приказов. Я собираюсь встретиться с Далуном Руозаном.

— Это…

Ли Сие заколебался, обеспокоенный тем, что может произойти, но в конце концов кивнул. Ван Чун становился все сильнее и сильнее, и даже бригадные генералы не могли ему угрожать. Никто, кроме Великих Генералов, не мог угрожать ему сейчас. Более того, было ясно, что Далун Руозан собирается встретиться с маркизом.

На юго-западе Далун Руозан потерпел поражение, а Маркиз создал себе репутацию. Им суждено было стать смертельными врагами. Это был момент, в который другие не могли вмешиваться.

Тыгыдык!

Пока все молча ждали, на равнинах к востоку от Таласа раздался четкий стук копыт по земле, резко контрастирующий с потрясающим импульсом, исходящим от арабов на западе. Все наблюдали, как эти две фигуры медленно приближались друг к другу, и даже Гао Сяньчжи, стоящий в северо-восточном углу стен, ничем не отличался.

Появление тибетцев поместило важную шахматную фигуру на поле битвы в Таласе. Семьдесят тысяч тибетских кавалеристов было достаточно, чтобы полностью изменить ход этой битвы, и даже Гао Сяньчжи пришлось ждать, чтобы увидеть, как эта битва будет развиваться.

— Передайте мой приказ! Все войска готовьтесь принять мои приказы! — Сказал Гао Сянчжи.

— Да, Милорд!

Генерал Анси повернулся и поспешно ушел.

......

Две не особо внушительные фигуры в пыли и песке сумели привлечь внимание тысяч глаз.

На расстоянии пятидесяти с небольшим чжан, они смотрели друг на друга, и молния, казалось, потрескивала в пространстве между ними.

— Ван Чун, давно не виделись!

Далун Руозан натянул поводья своего коня, и на его губах появилась легкая улыбка.

— Прошло уже полгода с тех пор, как мы расстались на юго-западе. Поздравляю. За этот короткий промежуток времени вам удалось достичь высокого положения Генерального Защитника Цыси. Не во всей истории Великого Тана никогда не было Генерального Защитника столь же молодого, как вы.

Ван Чун хихикнул и сказал:

— Ваши слова слишком хороши. Со времени нашей последней встречи Великий Министр выглядит как внушительная гора, возвышающаяся над пропастью, еще более сдержанная и надежная. Быстро маршируя на огромном расстоянии, не вызывая ни единого подозрения, Великий министр, даже избежал обнаружения моими птицами и армией протектората Анси в Суйе. Вас нельзя недооценивать.

Далун Руозан принимал меры, а Ван Чун – хвалил Далуна Руозана.

Далун Руозан был худее, намного тоньше. По мнению Ван Чуна, Далун Руозан, казалось, вымыл все свои пристрастия, потерял большую часть своей остроты и заменил ее сдержанностью. Но это только усложняло ему задачу. Надо сказать, что Далун Руозан выбрал идеальный момент, чтобы молча прийти в Талас, немедленно поставив Ван Чуна в крайне невыгодное положение.

— Ваши слова слишком хвалебны. Разве вы не обнаружили меня в конце-концов? — Ответил Далун Руозан, и слабая улыбка все еще была на его губах. Несмотря на то, что они встретились как враги на поле битвы, Далун Руозан продолжал сохранять свое спокойное и грациозное отношение.

— В течение полугода с момент нашего расставания, я не мог провести ни минуты в тюрьме королевской столицы, не подумав о Генеральном Защитнике. Помните ли вы подарок, который вы дали мне на нашей первой встрече на юго-западе? Тысячи ли Королевская Линия Нгари теперь пустынна. Трава пышная и зеленая, но нет коров и овец. Больше нет необходимости беспокоиться о таких старых проблемах, как потенциальная нехватка еды и воды зимой или выпас скота. Стадо. Все это было даровано вашим выдающимся я, и Далун Руозан с любовью вспоминает об этом, запечатлевая память в своем сердце. Таким образом, этот скромный человек пришел сегодня с подарком, специально подготовленным для вашего выдающегося я.

Все было тихо, и голос Далуна Руозана эхом разносился по равнинам. Слабая и вежливая улыбка осталась на его лице, и он говорил, как будто он обсуждал самый обычный вопрос. Но с другой стороны, Ли Сие почувствовал, как бьется его сердце. В войне на юго-западе Ван Чун направил группу солдат, чтобы распространить чуму в королевской родословной Нгари, и именно Ли Сие выполнил этот приказ.

Заявление Далуна Руозана о том, что степь Королевской Линии Нгари была теперь покрыта пышной травой, было правдой, но за этим заявлением стоял тот факт, что степь теперь пустынна, и вся Королевская Линия Нгари рухнула. Некоторое время назад Ли Сие уже получил известие о том, что Империя У-Цан в настоящее время испытывает голод. Далун Руозан был Великим Министром Королевской Линии Нгари, и когда он сказал, что он постоянно помнил Ван Чуна в течение полугода, можно было только представить, насколько глубоко укоренилась его ненависть.

— Миролюбивые не командуют солдатами, а праведники не борются за богатство. — Равнодушно сказал Ван Чун, даже не подняв брови от слов Далуна Руозаня. — Искусство войны всегда было связано с искусством убийства. Поскольку мы враги, между нами, естественно, нет доброты. Великий министр, как один из администраторов КоролевскойЛлинии Нгари, несомненно, понимает этот очевидный принцип. По правде говоря, я изначально намеревался распространить чуму по всей империи. Увы, похоже, что Императорский Великий Министр вашей страны вмешался и сумел остановить это.

Независимо от того, сколько людей из Королевской Линии Нгари погибло, Ван Чун не чувствовал ни малейшего волнения. В конце концов, это была жестокая реальность войны. Если бы У-Цан не был побежден, проиграл бы Великий Тан, и его потери были бы такими же большими, если не больше. Поскольку У-Цан и Мэнше Чжао были агрессорами в этой войне, они должны были заплатить за это.

— Ха-ха, генеральный защитник говорит правду. Далун Руозан проиграл, а побежденному генералу нечего сказать.

Далун Руозан расплылся в улыбке.

— Но в этой войне, будь то в результате победы или поражения, я надеюсь, что генеральный протектор все же сможет оставаться с таким отношением до самого конца.

— Расслабьтесь! Великий Тан не проиграет! — Твердо заявил Ван Чун, уставившись на Далуна Руозана, и его звездные глаза показывали жесткую решимость.

Бузз!

Слова Ван Чуна сразу же вызвали изменение настроения, и улыбка на губах Далуна Руозана исчезла, а выражение его лица стало мрачным. Эти два смертных врага смотрели друг на друга, в их глазах хрустело электричество. Хотя ни один из них ничего не сказал, они оба могли почувствовать мощную боевую волю со стороны своего коллеги.

Через некоторое время Далун Руозан улыбнулся, его глаза смотрели мимо на Ван Чуна, мимо двух линий защиты стальных стен, оседающих на обширном черном море арабской армии.

— Генерал-Защитник не должен делать такие заявления так скоро. Самое высокое достижение — быть как вода, которая всегда течет и никогда не прекращается! Все меняется, и Великий Тан не может оставаться победителем вечно!

— Нет ничего невозможного в этом мире! Великий Тан не проиграет! По крайней мере, пока я здесь, Великий Тан никогда не будет побежден!! — Ван Чун ответил легким голосом, не громким и не тихим, но наполненным внушительной уверенностью.

Почти никто в мире не осмелился сказать такие слова хитрому стратегу, такому как Далун Руозан, и даже такие, как Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче, не посмели бы действовать так нагло. Только Ван Чун был достаточно уверен в себе для этого.

— Ха-ха, так ли это? Тогда я ожидаю, что генерал-защитник воспроизведет юго-запад, еще раз проявив божественную мощь, которая сметет наши три великие империи! — Далун Руозан ответил тихим смешком, затем, без каких-либо дополнительных аргументов, развернул лошадь и медленно поскакал обратно к своим позициям.

— Лорд Маркиз, мы должны убить его? — Сюэ Цяньцзюнь прошептал на ухо Ван Чуну.

Ван Чун привел с собой четырех охранников, среди которых был Сюэ Цяньцзюнь. В течение всего разговора Сюэ Цяньцзюнь смотрел на Далуна Руозана. Он не участвовал в войне на юго-западе, но он знал о выдающейся репутации министра.

Не было никаких сомнений в том, что Далун Руозан был главным стратегом этой тибетской экспедиции. Если бы он мог быть убит, тибетцы получили бы самые тяжелые раны.

— … Пятьдесят с небольшим чжан немного далеко, но с нашей скоростью у нас все еще есть шанс.

— Не нужно.

Ван Чун немедленно отклонил предложение Сюэ Цяньцзюня.

— Вы видите, что тибетец стоит наготове в тылу?

Сюэ Цяньцзюнь повернул голову, чтобы посмотреть на мужчину. Этот человек стоял спиной к утреннему солнцу, из-за чего было трудно увидеть его лицо, но по одежде он был тибетским генералом и человеком с довольно знакомой фигурой. Сюэ Цяньцзюнь слегка нахмурился, а затем его глаза расширились в понимании.

— Это... Дусун Мангпоче!

Ван Чун усмехнулся и повернул голову.

— Пошли!

......

Когда Ван Чун ушел, Далун Руозан присоединился к Дусуну Мангпоче.

— Великий министр, мы должны убить его?

ДуСун Мангпоче опустил голову, его прищуренные глаза вспыхнули убийственным намерением. Потеря Даяна Мангбана и треугольный разрыв все еще мучили его сердце. Хотя Далун Руозан и Ван Чун говорили всего несколько минут, ДуСуну Мангпоче казалось, что он бесконечные годы пытался справиться со своими сильными эмоциями.

— В этом нет необходимости. — Ответил Далун Руозан, даже не повернув голову, продолжая направлять своей лошадью обратно в тибетскую армию.

— Вы не можете убить его. Его планы всегда безупречны. Разве вы не испытали это на себе? Если бы его было так легко убить, я бы уже убил его десятки тысяч раз. Более того, разве вы не видите, что Гао Сяньчжи уже подходит?

ДуСун Мангпоче на мгновение остановился, и, когда его глаза повернулись, он действительно увидел знакомую фигуру.

— Ааа, я могу думать только о другом пути!

ДуСун Мангпоче вздохнул, а затем повернулся и последовал за Далуном Руозаном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 897. Великий Генерал Небесного Волка!**

— Как оно было?

Гао Сяньчжи приехал на коричневом коне, чтобы встретиться с Ван Чуном за пределами Таласа.

— Далун Руозан приводит в действие свой план, разработанный совместно с арабами. Они скоро начнут штурм. — Спокойно ответил Ван Чун.

— Итак, между арабами и тибетцами вы решили сначала разобраться с тибетцами? — Спросил Гао Сянчжи. Ван Чун разместил почти восемьдесят процентов своих сил на восточной линии, поэтому он, очевидно, уделял большое внимание борьбе с тибетцами.

Ван Чун покачал головой и исправил это утверждение с улыбкой.

— Не с тибетцами. Сначала я разберусь с тибетцами и западными турками!

— Западные турки?

Тело Гао Сяньчжи дрогнуло, и на его лице появилось удивленное выражение. Румбл! Пока он все еще был в замешательстве, земля начала дрожать, и из-за семидесяти тысяч тибетцев поднялось еще одно облако пыли, знак того, что прибывает другая армия.

Бузз!

Несколько мгновений спустя над горизонтом показалось массивное знамя. На нем был золотой волк с обнаженными когтями и зубами. Вид этого золотого волка сразу же заставил глаза людей сузиться, и атмосфера стала торжественной.

Среди всех стран континента только одна фракция использовала в качестве символа массивного волка: Западно-тюркское каганат! А среди западно-тюркского каганата только самые почитаемые и высшие деятели могли использовать золотого волка в качестве своего символа.

Командующим этими силами был великий императорский генерал западных турок!

— Дуву Сили!

Лицо Гао Сяньчжи стало чрезвычайно серьезным. Хотя было много людей, которых Гао Сяньчжи не встречал в свое время в Западных Регионах, он знал всех элитных великих генералов в этом районе.

Великий Генерал Небесный Волк!

Это был один из Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата, чрезвычайно опытный ветеран, который однажды даже победил генерала-защитника Бэйтина Ань Сишуна! Самое главное...

— Ван Чун, будьте осторожны! Тот, кто пришел, — это великий полководец небесных волков Дуву Сили из западных турок. — Серьезно сказал Гао Сяньчжи. -Черный Волк Ябгу, Агуду Лан, которого вы убили в Цыси, был его подчиненным, которого он тщательно воспитывал и продвигал. Мало того, он командует одной из трех сильнейших кавалерийских сил Западно-Тюркского каганата, Поднебесной Волчьей кавалерией! В этом отряде не так много людей, но все они чрезвычайно ужасающие бойцы. Именно кавалерийские силы одержали победу над Генералом-защитником Бейтина Ань Сишуном.

— Мм?

Глаза Ван Чуна расширились, и он подсознательно повернулся, чтобы посмотреть на массивное знамя с золотым волком. Ван Чун не был незнаком с именем Дуву Сили. Среди командиров стран, граничащих с Великим Таном, Великий Генерал Небесных Волков определенно был одним из лучших.

Этот человек был вполне способен сидеть на одном уровне с Гао Сяньчжи.

Но Ван Чун никогда не думал, что Дуву Сили будет иметь какое-то отношение к Агуду Лану.

Итак, смерть Агуду Лана вызвала его?

Глаза Ван Чуна вспыхнули, и его мысли сжались.

ДуСун Мангпоче, Дуву Сили и даже... Ван Чун повернулся к этой огненно-красной фигуре, стоящей позади Далуна Руозана. Ван Чун был не чужим этому человеку. Это был именно постоянный спутник Далуна Руозана, Хуошу Хуйцан!

Крошечному Таласу удалось собрать трех великих генералов У-Цана и западных турок. Если добавить Восточного Губернатора Аббасидского Халифата Абу-Муслима, Великий Тан столкнулся с четырьмя Великими Генералами и внезапно оказался в большой опасности.

Мало того, Дуву Сили также привел с собой Кавалерию Небесных Волков, силу кавалерии, стоявшую на вершине могущества на континенте. Вместе с арабскими мамлюками и его собственными пятью тысячами кавалеристов Ушана в этом месте собрались три величайшие кавалерийские силы в мире.

Такого никогда не случалось в истории человечества.

— Нет, подождите!

Внезапно сердце Ван Чуна забилось, и он снова посмотрел на холмы. Позади Далуна Руозана тибетская армия разошлась, чтобы показать отличительную силу кавалерии. Их лошади были крепкими и хорошо сложенными, их доспехи были покрыты кроваво-красными символами.

Эта кавалерия излучала холодную ауру, и сравнивать их с тибетской кавалерией вокруг них было все равно что сравнивать взрослого с ребенком.

Они были окутаны энергетическими штормами, которые немедленно оказали невидимое давление на всех, кто их видел.

— Великая Кавалерия Мутри! — Внезапно выпалил Ли Сие, все его тело напряглось, и он уставился на этих тибетских всадников в золотисто-красных доспехах.

Ван Чун ничего не сказал, но выражение его лица было таким же серьезным. Он знал, что Далун Руозан должен был прийти подготовленным, но он никогда не ожидал, что он приведет с собой самую старую и сильнейшую кавалерийскую силу У-Цана!

Великая кавалерия Мутри!

Ходили слухи, что более трехсот лет назад Мутри Ценпо26 из У-Цана поручил этой самой мощной конной силе защищать королевскую столицу, и с тех пор они никогда не покидали ее. Даже в своей прошлой жизни, когда Аббасидский Халифат вторгся на плато, тибетцы не мобилизовали эту силу.

Это были единственные кавалерийские силы на плато, которые можно было назвать «Великой кавалерией».

С точки зрения боевой мощи, эта кавалерия намного превосходила кавалерийские силы, которые Ван Чун уже уничтожил, Цинхайских солдат и Белых Храбрецов. Он никогда не думал, что Далун Руозан будет настолько способен, что даже мобилизует Великую Кавалерию Мутри.

Кавалерия Небесных Волков, Великая Кавалерия Мутри, Кавалерия Ушана, Мамлюки Аббасидского Халифата... все эти высшие кавалерийские силы мира собрались в одном месте — беспрецедентное событие в истории кавалерийской войны!

Бузз!

В его голове внезапно появилось знакомое чувство давления, за которым вскоре последовал голос Камня Судьбы.

«Судьба — это переплетение экстраординарного. Собрание высочайших и самых ярких вещей в мире, несомненно, будет иметь тонкие последствия. Либо они объединяются, либо решают между собой, кто наиболее превосходит других. Благодаря этому мир либо разрушается, либо вступает в новую эру, — все зависит от этого особенного момента и выбора судьбы!»

«Миссия Столкновение Судьбы была разблокирована! Сложность возросла. Начиная с этого момента, за каждого Большого Кавалериста Мутри или Кавалериста Небесных Волков, убитую Кавалерией Ушана, пользователь будет вознагражден 30 очками Энергии Судьбы. За каждого убитого Мамелюка пользователь получит 50 очков энергии судьбы. За каждого потерянного кавалериста Ушана пользователь будет оштрафован на 100 очков энергии судьбы. Награды и штрафы будут сразу же подсчитаны во время боя.»

«Примечание! Великая кавалерия Мутри, Кавалерия Небесных Волков и мамлюки, убитые солдатами, не входящими в кавалерию Ушана, не будут засчитаны!»

Ван Чун был ошеломлен этим голосом, и странным чувством в его голове. Он никогда не ожидал такой миссии от Камня Судьбы. Похоже, это была миссия, которая позволила бы ему накапливать Энергию Судьбы на поле битвы, но правда была совсем не такой.

Помимо кавалерии Ушана, самой сильной силой на стороне Ван Чуна была армия баллист, но согласно тому, что сказал Камень Судьбы, если армия баллист или любая другая сила, кроме кавалерии Ушана, убьет Великую Кавалерию Мутри, Кавалерию Небесных Волков, или мамлюков, эти убийства не будут засчитаны для получения наград.

Другими словами, если Ван Чун хотел, чтобы Энергия Судьбы была увеличена Камнем Судьбы, он мог получить ее, только используя свою кавалерию Ушана в столкновении кавалерии с кавалерией.

Мало того, что кавалерия Ушана получит только 30 очков за убийство кавалерии Мутри или Небесного Волка и 50 очков за убийство мамлюков, каждая смерть кавалериста Ушана будет стоить Ван Чуну 100 очков.

Итак, это уже учитывает тот факт, что все они оснащены броней из Метеоритного Металла и имеют намного лучшую защиту, чем другие? — Размышлял Ван Чун.

Ли Сие повернулся к Ван Чуну.

— Лорд Маркиз, что нам теперь делать?

— Передайте мой приказ! Готовьтесь к битве!

Ван Чун поскакал назад.

Почти в то же самое время Гао Сяньчжи также отдал свои собственные приказы, после чего вернулся ко второй линии обороны вместе с Ван Чуном.

......

На удаленной линии холмов тысячи тибетских кавалеристов двинулись не сразу, оставаясь на месте. Бесчисленные пары глаз следовали за Далуном Руозаном, пока он ехал в тыл армии, где огромная тюркская сила под знаменем золотого волка поднималась, как могучая волна.

Эту армию возглавлял мускулистый и проницательный тюркский мужчина, едущий на тюркском скакуне, его внешность, словно у бога войны, спускалась с высоких небес. Позади него была сила кавалерии в серебряных доспехах, покрытых странными надписями. Более того, в отличие от доспехов другой кавалерии, этот доспех был покрыт шипами, и имел довольно странную форму, из-за чего эти люди издалека казались дикими серебряными волками. Один взгляд на этих всадников заставлял почувствовать необъяснимый страх.

Аууу!

Яростный волчий вой эхом отозвался по небу. Каждый из тысяч кавалеристов Небесных Волков возглавлял стаю по десять с лишним волков, каждый ростом в четыре фута.

— Дуву Сили, ты действительно пришел!

Далун Руозан стоял на вершине холма, от души смеясь. В этом союзе с тремя участниками, наконец прибыла последняя сторона в планах Далуна Руозана.

— Поскольку меня пригласили, как я мог не прийти на этот праздник, где мы разделим Великий Тан? — Громовой голос прозвучал в ушах каждого.

Игого! Лошадь Дуву Сили сделала удивительный прыжок, словно оставляя огненный след, взлетевший в воздух и приземлившийся на вершину холма.

Дуву Сили стоял высоко среди бурных ветров, его присутствие в одиночестве, казалось, провоцировало шторм над холмом, его величественное давление заставляло окружающих отступить.

Даже тибетские генералы не могли оставаться на вершине холма. Все, кто находился в радиусе десяти чжан вокруг Далуна Руозана, были вынуждены спуститься с холма.

Мутри Ценпо был вторым Ценпо Тибета, сын легендарного прародителя династии Ярлунг, Нятри Ценпо.︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 898. Турецко-Тибетский Альянс!!**

— Дуву Сили, остановись!

Лицо Хуошу Хуйцана исказилось от шока, и он бросился вперед, чтобы встать перед Далуном Руозаном. Почти в то же самое время ДуСун Мангпоче выпустил мощную энергию, чтобы скрыть Далуна Руозана и удержать энергию Дуву Сили.

У-Цан и турки никогда не были единым целым. Задолго до того, как Великий Тан вошел в Западные Регионы, обе стороны были вовлечены в жесткую борьбу. Если бы не тот факт, что третья сторона, Великий Тан, вторглась и взяла под свой контроль все Западные Регионы, взяв на себя внимание как тибетцев, так и турок, обе стороны продолжали бы борьбу.

Хотя между У-Цаном и западными турками уже не было много конфликтов, если им удастся победить Великий Тан, обе стороны снова станут врагами. В таких обстоятельствах Дуву Сили, вероятно, не возражал против устранения Далуна Руозана.

— Расслабься. Дуву Сили не нападет на меня.

Далун Руозан махнул рукой, выходя из-под защиты ДуСуна Мангпоче и Хуошу Хуйцана, уверенно и неспешно приветствуя Дуву Сили.

— Иркин, добро пожаловать!

Дуву Сили уставился на Далуна Руозана, его глаза постоянно смещались, но в итоге он разразился сердечным смехом.

— Ха-ха, хорошо! Великий министр довольно смелый!

После этого долгого смеха напряжение между двумя сторонами значительно ослабло. Пять великих министров империи У-Цан были в списке обязательных к убийству Западно-Тюркского каганата, в результате долгих обид, точных деталей которых никто больше не знал. Но то, что Далун Руозан так откровенно и беззаботно встретил его на этой первой встрече, было достойно восхищения Дуву Сили.

— Как это? Какова ситуация с Таном?

Пока Дуву Сили говорил, он посмотрел через холмы на далекий город Талас. Вид этих двух длинных линий стальных стен заставил даже кого-то вроде него слегка удивленно изогнуть брови.

— Какая быстрая реакция! Даже человек способностей великого министра не смог пробраться сквозь их оборону?

— Великий Генерал не должен быть слишком небрежным. — Предупредил ДуСун Мангпоче своим мягким голосом, выходя из-за Далуна Руозана. -Этот парень может быть молодым, но он — Молодой Маркиз Великого Тана, так любимый, что Император Мудрец лично присвоил ему имя вежливости, сделав его учеником Сына Небес! Мы уже несколько раз проигрывали ему, и даже твой Черный Волк Ябгу умер от его рук.

Дуву Сили ничего не сказал, но его брови слегка нахмурились. Это тибетцы потерпели поражение несколько раз, а не Западно-тюркский каганат, и тибетские неудачи не означали, что турки были некомпетентны. Но когда он подумал произнести эти слова, фраза «Черный Волк Ябгу» немедленно заставила его проглотить их обратно. В битве за Оружейную Палату Цыси он потерял бригадного генерала Черного Волка Ябгу, а Четвертый Принц Каганата был даже захвачен в плен, что вынудило Каганат заплатить двести тысяч лошадей высшего качества. У-Цан, вероятно, хорошо знал обо всем этом.

Это было похоже на горшок, называющий чайник черным. Ни одна из сторон не могла утверждать, что они были лучше!

— Вам не нужно беспокоиться о Черным Волке Ябгу. В конце концов, я пришел на этот раз ради него. Несмотря ни на что, я убью этого парня лично!

Ястребиные глаза Дуву Сили скользнули по земле, быстро уставившись на Ван Чуна в море солдат Тана.

— Ха-ха, тогда кажется, что мы все согласны!

Далун Руозан слабо усмехнулся. У-Цан и западные турки, смертельные враги в Западных Регионах, объединились в беспрецедентный союз. А до этого Далун Руозан общался с Дуву Сили только однажды через птицу-посланника.

Хотя они слышали друг о друге, они никогда не встречались.

Но в этот момент Далун Руозан был уверен, что Дуву Сили станет его самым сильным союзником в этой битве.

— Что сказали арабы?

Дуву Сили не стал спорить, сразу же перейдя к сути. В то время как тибетцы и западные турки были союзниками, важнейшей частью по-прежнему оставалась Аравийская Империя на другой стороне поля битвы. Именно по приглашению Аравийской империи этот союз оказался возможен.

Альянс также был одним из условий соглашения Дуву Сили.

В противном случае, как только Западно-Тюркский Каганат поможет арабам справиться с Великим Таном, арабы могли повернуться и напасть на западных турок, и турки ничего не добились бы, кроме как бросили камень под ноги. Турки были кочевым народом, который жил на обширной территории, поэтому они также имели представление об Аравийской империи.

Это было государство даже сильнее, чем Империя У-Цан!

Если бы в этом не было необходимости, Западно-Тюркский Каганат никогда не захотел бы сражаться ради Аравийской Империи.

— Будьте спокойны. Все обо всем позаботилось. Я уже написал арабскому губернатору Востока, и он гарантировал, что, если мы выйдем победителями, он разделит Западные Регионы с нашим У-Цаном и западным каганатом Турков. — Спокойно сказал Далун Руозан, и каждое его движение было наполнено уверенностью.

— Но арабы всегда были чрезвычайно амбициозны. Если мы победим, а потом они обернутся против нас, разве мы не пригласим волка в дом? Думал ли великий министр о том, что делать дальше? — Прямо спросил Дуву Сили.

— Ха, я естественно рассмотрел эту возможность.

Далун Руозан тихо рассмеялся, очевидно, ожидая этого вопроса.

— Таким образом, я уже согласился с арабским губернатором Востока, что, если мы выиграем эту битву, мы будем поддерживать этот альянс и работать вместе через Анси, Цыси, Лунси и, в конце концов, нападем на столицу Великого Тана, тем самым разделив все Центральные Равнины между нами!

Взрыв!

Подобно брошенному камню, вызывающему тысячи волн в озере, мягкий смешок Далуна Руозана заставил Дусуна Мангпоче, Хуошу Хуйцана и Дуву Сили вздрогнуть, и в их голове забушевали огромные волны. Далун Руозан знал языки и системы письма многих стран, и его переписка с Абу Муслимом велась исключительно на арабском языке.

ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан знали только, что обе стороны согласились сражаться против Великого Тана, но Далун Руозан не говорил о точных деталях, оставляя их в неведении. Первоначально они полагали, что это сотрудничество остановится на победе в данной битве. Они никогда не ожидали, что Далун Руозан согласится продолжить наступление вместе с арабским губернатором Востока, чтобы разделить Великий Тан!

Эта идея была настолько смелой, что даже такие великие генералы, как ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан, испытали глубокий шок.

Если это предприятие будет успешным, тибетцы, западные турки и арабы сформируют альянс беспрецедентной силы. Этот союз трех империй мог бы действительно прекратить старую карту континента и создать совершенно новую, реализуя амбиции как Западно-Тюркского каганата, так и империи У-Цан.

— Хаха, хорошо!!

Великий Генерал Небесный Волк Дуву Сили от души рассмеялся в ответ, его взволнованные глаза вспыхнули ослепительным светом.

— Далун Руозан, я действительно не разочарован в тебе. У тебя есть мужество! Арабы не стабилизировали свою позицию, даже не победили Гао Сяньчжи и еще меньше понимают Центральные Равнины. Абу Муслим никогда бы не предложил такого условие. Это была, вероятно, ваша идея, верно? Действительно, мудрый министр... из четырех великих министров Четырех королевских линий У-Цана, вы на первом месте! Я не ошибся, соглашаясь на ваш союз. Расслабьтесь. Я могу согласиться на этот союз вместо Ишбара Кагана. Как только мы выиграем эту битву, давайте разделим весь мир!

Взрыв!

С этими последними словами Дуву Сили, тысячи западно-тюркских кавалеристов, включая элитную кавалерию Небесных Волков, устремились вперед, чтобы занять свое место на холмах, ближайших к Таласу. Кавалерия Небесных Волков в серебряных доспехах и Великая Кавалерия Мутри в золотисто-красных доспехах встали слева и справа. Это был беспрецедентный набор сил, оказывающих огромное давление с холмов.

В этот момент два смертельных врага стали настоящими союзниками!

......

Кланг! Кланг! Кланг!

За стенами Таласа, на второй линии обороны, тысячи мастеров стучали по стальным стенам, посылая в воздух бесчисленные искры. С каждым ударом стальная защита становилась все жестче и жестче. Поскольку ульи были установлены на стенах, укрепление на этих иностранных землях к западу от гор Цун стало стеной смерти.

Тысячи стальных модулей, тысячи ульев и другие виды вооружений...

Только в этот момент приготовления Ван Чуна, выполненные им за последние два месяца, наконец, показали свою истинную силу. Но несмотря на все это, атмосфера не могла расслабиться, только становясь все более напряженной. Каждый мог увидеть новое знамя золотого волка на холмах, а также этот разрушительный энергетический шторм, исходящий от Великого Западно-Тюркского генерала.

Грозные фигуры Великой Кавалерии Мутри и Кавалерии Небесных Волков были похожи на голодных волков, их присутствие заставляло сердца Тана тонуть. Эти три великих генерала, стоящие бок о бок с Далуном Руозаном, были еще более деморализующими, их давление было настолько сильным, что было трудно дышать.

На западе арабы продолжали свое медленное и уверенное продвижение. Король Гангке и тысячи танских солдат стояли наготове позади первой линии обороны, все они были сосредоточены и внимательны. Но на второй линии обороны Ван Чун, Ван Янь, Ли Сие и Чэн Цяньли, четверо из высших командиров династии Тан, стояли в ряд, и никто из них не обращал внимания на то, что происходило за ними.

Атмосфера была тяжелой и напряженной.

— Лорд-Защитник, какова ваша стратегия в этой битве? — Гао Сянчжи спросил, с нетерпением ожидая.

В армии протектората Анси осталось только около десяти тысяч солдат, и, если добавить в город наемников, их будет около тридцати тысяч, что намного меньше, чем в армии протектората Цыси. Что касается численности войск, не было никаких сомнений в том, что Ван Чун был истинным главнокомандующим этой битвы. Гао Сяньчжи был только помощником.

— Ха, солдаты используются, чтобы блокировать врага, а земля используется для того, чтобы запрудить воды! Эта битва была неизбежна. — Равнодушно сказал Ван Чун. -Великий Тан слишком долго молчал. Война нужна для того, чтобы все понимали, что Великий Тан по-прежнему остается самым высоким среди всех стран мира, все еще самым сильным государством в этом мире!

Его слова заставили глаза Гао Сяньчжи, Ван Яна и Чэн Цяньли открыться от удивления. Их сердца зашевелились, как будто долгое молчаливое пламя внезапно вспыхнуло.

Это было правдой! Великий Тан слишком долго молчал!

В конце концов, этот Великий Тан во всей своей остроте когда-то осмеливался полагаться на несколько сотен тысяч солдат, чтобы победить всех окружающих его противников и завоевать все близлежащие столицы. Имея восемь тысяч кавалеристов, он осмелился преследовать сотни тысяч солдат Великого Тюркского каганата, заставляя их бежать в такой панике, что они даже покинули двор Кагана!

Если бы это был еще тот самый доблестный, элитный, воинственный и властный Великий Тан, было бы так много пустяковых врагов, которые осмелились бы опрометчиво проверить его преимущество?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 899. Открытая Схема!**

— Ха-ха, добрые слова! Будь то турки, тибетцы или арабы, когда Великий Тан боялся какой-либо страны на своих границах? Лорд-Защитник, что бы вы ни планировали, я сделаю все, как вы скажете, так что делайте что пожелаете. Я сделаю все возможное, чтобы сотрудничать! – Заявил Гао Сянчжи с мерцающими глазами. В этом семнадцатилетнем юноше он мог чувствовать ту страсть, которую он давно потерял.

Кто заботился о тибетцах? Кто заботился об арабах?

В прошлом, разве он не полагался на себя, бросаясь туда-сюда через Западные Регионы, импульсивно и агрессивно, в конце концов получив благосклонность Императора Мудреца и став Генеральным Защитником Анси и Богом Войны Западных Регионов?

— Хаха, хорошо!

Ван Чун почувствовал, как его уверенность усилилась при этих словах. Возможно, с точки зрения элитных силовых домов Великий Тан не мог сравниться с арабами, тибетцами и турками, но военный святой с другой временной шкалы и военный бог Анси были весьма впечатляющими. И когда Великий Тан побеждал своих врагов подавляющим числом?

Кроме того, в военном искусстве было сказано, что, хотя для начала боя могут использоваться прямые методы, для победы в битве потребуются косвенные и нетрадиционные методы. На поле битвы не всегда можно было рассчитывать на то, что «неожиданные солдаты» победят. Правильный командир, будь то на ровном месте или в меньшинстве, должен был бы полагаться на выдающуюся способность командовать, чтобы полностью сокрушить своего противника в прямом противостоянии.

В такого рода битвах не было никаких хитростей. Это было высшее проявление стратегического и военного мастерства!

Это было настоящее столкновение командиров!

Ван Чун повернулся к далекой турко-тибетской армии и равнодушно спросил:

— Чжан Цюэ, тебе удалось узнать общее количество врагов?

— Отвечая Лорду Маркизу: у нас недостаточно каменных орлов, чтобы бороться с армией тибетских стервятников, и мы не смогли приблизиться, поэтому мы могли только получить приблизительную оценку. У тибетцев есть семьдесят тысяч человек, а у турок сорок тысяч человек. Все их солдаты элитные!

Молодой голос Чжан Цюэ донесся из-за четырех командиров Тана. Он почтительно стоял на коленях, его каменный орел Маленький Ша сидел на его плече.

Тибетцы принесли с собой огромное количество стервятников, их стада блокировали солнце и отбрасывали ужасную тень. В сочетании с охотничьими соколами Аравийской Империи, воздушное наблюдение Великого Тана теперь находилось под невероятным давлением. Только полагаясь на главных лучников на земле, чтобы запугать вражеских птиц, скальные орлы смогли получить немного места для маневра.

Только эта сорокатысячная оценка для тюркской армии потребовала, чтобы Маленький Ша лично взлетел в небо с рискованной миссией наблюдения.

— Семьдесят тысяч с небольшим тибетцев и сорок тысяч с небольшим турков, составляли около ста двадцати тысяч. Это достаточно хорошо! Поскольку тибетцы и западные турки пока не готовы атаковать, мы заставим их сделать это!

При сильном ветре Ван Чун держал руки за спиной и смотрел на далекие холмы. Все его тело, естественно, источало пугающую ауру, личность верховного военного святого на Центральных Равнинах, смешивающуюся с его нынешней личностью генерала-защитника Цыси. Нынешний Ван Чун не имел ничего общего с незрелостью семнадцатилетней молодежи. Это был командир с властным взглядом и фундаментом, который уходил глубоко в землю. Ван Янь и Гао Сяньчжи не могли не удивляться.

— Старший Чжан, начинаем! — Сказал Ван Чун, не поворачивая головы.

— Чжан Шоужи начинает сейчас!

Чжан Шоужи и мастера быстро сели на экипажи и отправились в путь.

Взрыв!

Раздался грохот, поскольку две линии обороны внезапно, казалось, обрели собственную жизнь и начали быстро расширяться. Бум бум бум! Под механическим трудом мастеров, на земле возводилась одна массивная стальная стена за другой.

Черный дым поднимался в небо, и эта внезапная строительная деятельность сразу привлекла внимание как арабов, так и тибетцев.

— Что делают эти Танцы? У них уже нет двух линий защиты? У них есть какая-то схема?

На вершине холма ДуСун Мангпоче не мог не изогнуть монобровь при этом взгляде. Хотя он имел только один опыт работы со стальными крепостями Ван Чуна, эти стальные стены оставили неизгладимое впечатление на Великого Императорского Генерала У-Цана. В конце концов, Дусун Мангпоче потерпел величайшее поражение в своей жизни благодаря им.

Стальные защитные линии заставили ДуСуна Мангпоче инстинктивно насторожиться, бросив тень на его сердце.

Далун Руозан ничего не сказал, но его брови медленно начали морщиться.

— Он планирует полностью отрезать нас от Абу Муслима. — Наконец сказал Далун Руозан, сузив глаза.

Он был, вероятно, единственным человеком в мире, который мог понять мыслительный процесс Ван Чуна. Хотя он проиграл в войне на юго-западе, он довел Ван Чуна до самого конца своих пределов. И за эти несколько месяцев в тюрьме королевской столицы он несколько раз анализировал, анализировал и исследовал эту битву.

Далун Руозан прекрасно понимал, что Ван Чун никогда ничего не сделает без смысла. Каждое его действие было направлено на достижение определенной цели.

— Что вы имеете в виду? Разве мы не собираемся координировать свои действия с арабами, чтобы атаковать Тан с востока и запада? Какой смысл в этом? — Смущенно спросил Дуву Сили.

Задолго до того, как он отправился в путь, Ишбара Каган прислал ему много информации о Ван Чуне. Но информация была информацией, а сам человек был совсем другим делом. Дуву Сили на самом деле не очень понимал этого человека, который вымогал у Западно-Тюркского каганата двести тысяч высококачественных боевых коней.

— Это другое.

Далун Руозан покачал головой, выражение его лица стало серьезным, и он уставился на вздымающийся дым.

— Когда мы и арабы скоординируемся и атакуем с востока и запада, наши три силы могут объединиться в одну союзную силу. Мы будем одной стороной, а Великий Тан — другой стороной. Если он использует эти стальные стены, чтобы разделить нас, Великий Тан может встать посередине и иметь дело с нами по отдельности, превратив две группы в три. Мы составим одну арабы, арабы — другую, а Великий Тан — третью.

— Кроме того, если Великому Тану удастся разделить нас, наша способность общаться с арабами будет ограничена. Это крайне невыгодно для нас, и мы можем быть в состоянии общаться с Абу Муслимом только с помощью птицы-посланника. — Сказал Далун Руозан.

— Итак, вы изначально надеялись, что, если битва, пойдет плохо, мы могли бы изменить стратегию и объединиться с арабами, чтобы вместе атаковать Тан? — Спросил Дуву Сили.

— У меня была эта идея, но сейчас кажется, что это невозможно. — Тихо сказал Далун Руозан, а его глаза все еще смотрели вдаль.

У Ван Чуна всегда был способ использовать самый простой метод, чтобы усложнить ситуацию. Даже будучи врагом, Далун Руозан должен был восхищаться этим человеком.

В его понимании стратегии он, вероятно, лучший ум на Центральных Равнинах. Все говорят, что Ван Чжунси — Бог Войны Центральных Равнин, но даже он не мог сравниться с ним в понимании искусства войны!

Далун Руозан мысленно вздохнул.

Будучи великим министром королевства Нгари, он много лет находился в тупике на юго-западе с Тигром Империи Чжанчжоу Цзяньцоном, но никогда ему не угрожало ни одного человека. Этот талант был настолько ослепителен, что можно было только вздохнуть с похвалой, и Далун Руозан поклялся, что уничтожит его.

Пока этот человек существует, У-Цан никогда не сможет спокойно дышать.

— Можем ли мы действительно проложить себе путь? — неохотно сказал Хуошу Хуйцан, а его глаза были сосредоточены на дальних стенах. Более ста тысяч солдат турко-тибетской армии и примерно двести семьдесят тысяч солдат Аравийской империи были так легко разделены пустыми стальными стенами Ван Чуна, что заставили их сражаться в своих собственных битвах. Это были уже не три группы, атакующие Тан, а Тан, который разделял их и сражался с ними индивидуально. Это был факт, который было несколько трудно принять.

— Нет!

Далун Руозан покачал головой и бросил взгляд на высокие стены Таласа.

— Это было решено ландшафтом. Он использует его в своих интересах.

— Талас имеет чрезвычайно сложную географию. Несмотря на то, что он окружен равнинами, территория вокруг этих равнин представляет собой глубокие овраги, крутые холмы и горы, на которые очень трудно подняться. Именно благодаря этой местности жители Королевства Ши решили построить здесь город, — Спокойно сказал Далун Руозан.

Он выбрал Талас в качестве места, чтобы сокрушить Великий Тан и полностью переработать структуру Западных Регионов, поэтому он знал это место, как тыльную сторону своей ладони.

— В задней части Таласа есть несколько чрезвычайно крутых утесов, и между стенами и этими утесами существует только узкий зазор, оставляя лучший путь через эти равнины перед нами. Но теперь Ван Чун использовал свои две стальные стены, чтобы обрезать этот путь и помешать нам объединиться, изменив свое положение с пассивного на активное. Если мое предположение верное, он также оставит пробел, не выстраивая свои стены до самого конца.

— Почему?

— Окружите троих и оставьте одного открытым! — Твердо ответил Далун Руозан.

И как будто отвечая на слова Далуна Руозана, бешеное возведение этих двух линий стальных стен внезапно начало замедляться, оставляя позади узкую щель на краю равнин.

— Достаточно!

Почти в то же время Ван Чун махнул рукой и приказал остановиться.

— Окружите троих и оставьте одного открытым! Оставьте им дорогу.

— Маленький брат, с Далуном Руозаном нелегко справиться. Эта твоя стратегия преднамеренного выхода на открытый путь не сможет обмануть Далуна Руозана.

Старший брат Ван Чуна Ван Фу вышел вперед со звенящими и гремящими доспехами.

— Я не пытаюсь это скрыть, потому что он уже знает. — Равнодушно сказал Ван Чун, устремив взгляд на утонченную фигуру на холме. Выражение его лица оставалось уверенным и расслабленным. -Существуют скрытые схемы и открытые схемы. Эта схема является четкой и открытой схемой, и Далун Руозан ничего не может с этим поделать, независимо от того, насколько он это понимает. Превосходящий генерал ломает замыслы врага, и моральный дух нападения всегда лучший курс действий!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 900. Битва начинается!**

Бузз!

Слова Ван Чуна о том, что «превосходящий генерал ломает замыслы врага, а боевой дух всегда лучше», заставили Ван Фу удивленно подняться. Клан Ван был кланом министров и генералов с глубоким запасом стратегических текстов, которые Ван Фу знал наизусть. Но он никогда не слышал об этих двух высказываниях от своего младшего брата.27

— … Теперь, хочет ли Далун Руозан, ему придется мобилизоваться! — Уверенно заявил Ван Чун.

И Абу Муслим, и Далун Руозан были отличными генералами. Первый оттолкнул Гао Сяньчжи на самый край, но больше ничего не нужно было говорить о последнем. Столкнувшись с этими двумя, Ван Чун должен сделать все возможное и не показывать ни малейшей небрежности. Однако, как Святой Войны Центральных Равнин, он имел возможность воспользоваться этим преимуществом и превратить пассивность в деятельность.

В военном искусстве говорилось: «Если сил противника десять, окружи их: если пять к одному, атакуйте их: если удвоить, разделите их: если равны, предложите бой.» Если у кого-то было меньше солдат, и отступать было некуда, лучшим способом было полагаться на укрепления и заставлять врага атаковать. В осадных боях обороняющаяся сторона всегда имела наибольшее преимущество и несла наименьшие потери.

Прямо сейчас Ван Чун призывал Далуна Руозана атаковать.

......

— Это его открытая схема. Он не боится, что мы не примем наживку, и, конечно, не боится, что мы не будем атаковать. Если мы не хотим оказаться полностью разделенными и оказаться полностью под его контролем, мы должен атаковать!

На далекой вершине холма Далун Руозан медленно начал говорить перед тремя великими императорскими генералами. Во многих отношениях он и Ван Чун казались не столько врагами, сколько союзниками. Ван Чун знал, о чем он думал, и он знал, о чем думал Ван Чун.

Здесь не было никаких скрытых схем!

Истинная стратегия заключалась в том, что, даже если враг мог видеть ваши схемы насковзь, ем все равно приходилось следовать плану.

— … Однако все наши солдаты прибыли. В общей сложности у нас есть четыреста тысяч солдат, намного больше, чем у Великого Тана, поэтому у нас больше нет причин откладывать. Отправьте сигнал Аравийской Империи и приготовьтесь к атаке. На этот раз наши три империи уничтожат всех солдат Великого Тана в Западных Регионах!... Это моя открытая схема!

Далун Руозан усмехнулся с холодным светом в глазах.

Арабская империя, Западно-тюркский каганат и Империя У-Цан, три древнейшие империи, граничащие с Западными Регионами, наконец собрались, чтобы разобраться с новичком Великого Тана.

Одним движением они разорвали все связи, которые Великий Тан имел с Западными Регионами. В планах Далуна Руозана это была также единственная возможность, которую Империя У-Цан имела, чтобы победить Великий Тан.

Буууум!

Когда Далун Руозан опустил руку, начали звучать древние и громкие рога яка, их звук распространялся от восточного конца Таласа, чтобы звенеть по всему миру. В отличие от любого другого сигнала битвы, этот рог дул с уникальным ритмом, передавая особый вид сообщения.

......

— Хорошо, тибетцы дали сигнал!

В ответ на этот уникальный звук прозвучал энергичный голос. На западном фланге Таласа земля, казалось, задрожала, и Восточный губернатор Абу-Муслим встал со стула, его глаза были такими яркими, что даже солнце и луна потеряли свой блеск.

— Халед!

— Ваш подчиненный здесь!

Грубый и громкий голос, как у дикого зверя, ответил повиновением. Внезапно на землю упала огромная тень, охватившая Абу Муслима и десять арабских генералов вокруг него.

В свете восходящего солнца с востока можно было видеть, что это был жестокий арабский генерал, около 2,7 метра, даже выше, чем Непобедимый Великий генерал Ли Сие. Его тело было громоздким и крепким, что делало его похожим на массивный стальной столб. Просто стоя, он, казалось, заставил землю утонуть.

Стоя перед Абу Муслимом, он сумел заблокировать солнце. По сравнению с ужасной фигурой этого гиганта, другие стойкие арабские воины казались детьми.

Арабские солдаты в настоящее время смотрели на этого огромного гиганта и медленно отступали в страхе, как будто они столкнулись с каким-то диким зверем.

Зверь Аравийский, Халед!

Из арабских генералов востока он был самым жестоким, самым порочным, самым кровожадным, самым агрессивным и самым ужасным из всех. Это был зверь в форме человека, который существовал только для того, чтобы сражаться и убивать.

По мере расширения Аравийской Империи Зверь Аравии достиг рекордных трех дней и ночей постоянных сражений и убийств во время завоевания Хорасана. На последних этапах завоевания он был единственным, кто остался сражаться.

Но в своем безумии и жестокости он один победил оставшиеся войска Хорасана, его дикость и жестокость разрушили их волю к борьбе и победили их.

Физическая сила, настойчивость, упорство, свирепость и ярость Халеда намного превосходили других арабских генералов.

Зверь Аравии был кровожадным монстром, который после освобождения вернется только после дегустации крови!

— Возглавь свою Армию Железных Зверей, чтобы уничтожить Тан. Мне нужно, чтобы ты полностью уничтожил их линию обороны! — Сказал Абу Муслим.

Даже перед Халедом правитель железа и крови сиял, как солнце. Ничто не могло подавить его ауру.

— Да, Милорд!

Не говоря ни слова, Халед повернулся, чтобы посмотреть на густой дым, поднимающийся с линии обороны Великого Тана, с жестоким и диким взглядом в глазах.

Роооар!

Посмотрев на восток, Халед издал жткий рев. В грохоте доспехов из арабской армии появилась сильная арабская кавалерия с дикими лицами, явно намного больше и сильнее, чем их сверстники, их тела бурлили целью убийства.

Тыгыдык! — Массивный черный конь ростом более девяти футов, вдвое больше обычного аравийского коня, поскакал к Халеду.

Бум!

Не говоря ни слова, Халед сел на черного коня и уехал.

Абу Муслим стоял в тылу армии и смотрел, как Халед уходит, после чего перевел взгляд в другое место и махнул рукой.

— Дайте тибетцам и западным туркам сигнал и заставьте армию уйти!

Бонг!

Как только Абу Муслим отдал приказ, в арабской армии начали греметь военные барабаны. Это был тяжелый барабан, который следовал особому ритму: три длинных удара и два коротких. Этот особый сигнал прошел через Талас, чтобы достичь холмов на востоке.

Тибетский генерал повернулся и сообщил Далуну Руозану:

— Великий министр, арабы получили наш сигнал!

Далун Руозан только крякнул и кивнул.

— Я вижу.

Румбл! На западе, на другой стороне армии Тана, медленно наступающая арабская армия внезапно стала набирать темп. Если сравнивать их первоначальную скорость со скоростью ползущей улитки, то теперь их скорость была скоростью атакующего зверя. Область вокруг Таласа стала похожа на парусную шлюпку во время шторма, ворочаясь и беспокойно поворачиваясь.

— Лорд Маркиз, арабы нападают!

В районе, окруженном двумя стальными линиями обороны, Сюэ Цяньцзюнь посмотрел на Ван Чуна нервными глазами.

Спокойствие, которое сохранялось со вчерашнего дня и до сих пор, наконец было разрушено, и Талас снова был окутан облаками войны. Среди воющих ветров каждый мог слышать тяжелые удары военных барабанов, и когда более двухсот тысяч кавалеристов одновременно увеличили свою скорость, они создали такой огромный импульс, что каждый моментально почувствовал грозное давление.

Запах войны увеличился в десять раз — нет, в сто раз!

— Понятно. — Равнодушно сказал Ван Чун.

Одного этого простого заявления было достаточно, чтобы Сюэ Цяньцзюнь успокоился. Длинные волосы Ван Чуна развевались на ветру, и в меняющемся свете его лицо было решительным и собранным, лишенным каких-либо эмоций. Казалось, что это зрелище наполняет Сюэ Цяньцзюня невидимой силой, и он обернулся и молча встал на стражу рядом с Ван Чуном.

Битва была неизбежна!

Далун Руозан, теперь твоя очередь!

Ван Чун посмотрел на восток с ярким светом в глазах.

......

— Выйди!

Тем временем на холме глаза Далуна Руозана сияли холодным светом, и он отдал приказ атаковать.

Румбл! Огромное сотрясение пришло с востока, и тибетская и тюркская кавалерия полилась по холмам, как паводковые воды, через шлюзовые ворота!

В этот момент весь мир замолчал, оставив в воздухе только грохот копыт!

Арабы, тибетцы и турки начали нападать. Три стороны вместе имели армию из более чем четырехсот тысяч элитных солдат, и они столкнулись с силой всего лишь в несколько сот тысяч человек. Перед лицом своего превосходящего по численности противника они выбрали самый простой, грубый и самый простой метод: атаку!

Тыгыдык!

Копыта образовывали бесконечный раскат грома, который поднимался как с востока, так и с запада, сотрясая и сотрясая сердце каждого солдата династии Тан. Эти четыреста тысяч кавалеристов били яростными волнами, приближающимися со всех сторон.

Когда боевые кони становились все ближе и ближе, напряженность вокруг Таласа начала быстро нарастать!

На двух стальных оборонительных рубежах, расположенных перед Таласом, все было тихо. Тысячи солдат Цыси крепко сжимали свое оружие, вены выпирали из их рук, они смотрели вперед.

Эта армия из более чем ста тысяч солдат была абсолютно молчалива, а атмосфера — удушающе-удручающей!

— Готовьсь!

В момент максимальной напряженности холодный и бесчувственный голос прозвучал над армией. Ван Чун, сидевший на Белокопытной Тени, наконец издал свой первый приказ.

Форму первого изречения можно найти в «Искусстве войны» Сунци, в то время как второе изречение происходит от совета, данного Чжугэ Ляну его помощником Ма Су во время его экспедиции по умиротворению Нанмана в период Трех Королевств. Даже если мы рассмотрим возможность того, что Чжугэ Лян не существовал в этой альтернативной реальности, «Искусство войны» Сунци или какая-то его форма, безусловно, существовали, как это часто цитируют другие персонажи, кроме Ван Чуна, поэтому Ван Фу должен быть довольно плохим студентом или библиотека клана Ван не так впечатляет, как утверждают.︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 901. Человек номер три, Си Юаньцин!**

Бузз!

Приказ Ван Чуна заставил армию успокоиться, а затем она начала греметь.

Клангклангкланг! Первыми отреагировали щитники. Их тонко изготовленные щиты сильно стучали по земле. За ними следовали пикинеры Большого и Малого Балура, их лес пик устремился наружу. Позади них кавалерия обнажила свои сабли и мечи, и послышался скрип механизмов, и три тысячи баллист были загружены и подготовлены. Во всем этом процессе все пятнадцать тысяч членов баллистической армии казались синхронизированными, скрип баллист начинался и заканчивался вместе.

Когда все это было закончено, аура, излучаемая более чем сотней тысяч танских солдат, превратилась в ужасную молотилку, готовую начать сбор урожая.

Роооар! Мощный рев пришел с западной стороны Таласа. Первыми напали арабы. Вуш! Когда арабская кавалерия поскакала вперёд, они разошлись, позволив гигантскому человеку покинуть центр армии, восседая на божественном коне.

При виде этого человека, даже Ван Чун не мог не моргнуть несколько раз.

Высокий! Невероятно высокий!

На Центральных Равнинах и, возможно, во всем мире кто-то такого роста, как Ли Сие, уже был удивительным. Но этот человек был даже выше, чем Ли Сие. Даже за несколько сотен чжан его мускулистая фигура источала сильное давление.

Его лошадь была такой же впечатляющей, на две головы выше обычного человека.

Этот человек был одет в черно-красную броню, и его руки держали два больших и тяжелых молотка. Когда он скакал и ревел, он казался Могущественным Чудотворным Богом, выходцем из легенд.

— Гу-де-хай-да, ке-ла-хе [Умри за меня]! — Громко кричал арабский генерал, а его глаза сияли светом. Позади него тысячи арабских воинов, которые были столь же жестокими, взревели и напали, а их тела вздымались с целью убийства. По сравнению с арабской кавалерией во главе с Умаром, эти арабские кавалеристы были на один или два уровня сильнее.

На первой линии обороны, пока защитники Великой Династии могли сохранять самообладание, солдаты из западных регионов казались испуганными.

— Это Халед! Яростный арабский генерал!

Серьезный голос раздался со стороны Ван Чуна. Чэн Цяньли подъехал, его взволнованные глаза сосредоточились на этой божественной арабской фигуре.

— За два месяца наших боев с арабами немало наших солдат погибло от рук этого Халеда, и все они погибли чрезвычайно ужасными смертями. Халед любит бросать своих противников в воздух, а затем атаковать их снизу, поэтому трупы появляются редко нетронутыми после битвы. Генерал Си пытался убить его раньше, но не только потерпел неудачу, он был тяжело ранен за свои усилия!

— Генерал Си – он ссылался на Си Юаньцина, человека номер три в армии Протектората Анси и эксперта по военным действиям. Его сила была ниже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли. Даже если бы он был ранен, можно легко представить, насколько могущественным был Халед!

— Это так?

Ван Чун холодно уставился на далекого Халеда, его глаза светились убийственным намерением. Зверь Аравийский, Халед! Ван Чун не предполагал, что Абу Муслим отправит одного из своих лучших генералов в самом начале битвы.

— Какой жестокий арабский генерал!! Он мне не очень нравится! — Ван Чун положил руки себе за спину и уверенно сказал: — Генерал Чен, не нужно беспокоиться. Позовите генерала Си. У меня есть метод, который позволит ему убить этого Халеда!

— Ах!!

Чэн Цяньли в шоке уставился на Ван Чуна. Он произнес свои слова, чтобы напомнить Ван Чуну, что нужно быть осторожным с этим грозным противником, но он не ожидал, что Ван Чун скажет, что может превратить поражение Си Юаньцина в победу и убить Халеда. Чэн Цяньли был ошеломлен. Если бы кто-то еще сделал это требование, он бы отнесся к этому как к шутке.

Но серьезное выражение лица Ван Чуна сделало невозможным отбросить эти слова.

— Генеральный защитник Ван, у тебя действительно есть способ убить Халеда?

— Если мы не попробуем, как мы можем узнать? — Равнодушно сказал Ван Чун.

Си Юаньцин пришел быстро, проезжая через городские ворота, его крепкая фигура скакала на чистом белоснежном скакуне.

— Генеральный защитник Ван, вы меня спрашивали?

Доблестный человек спешился перед Ван Чуном. Выражение его лица было мрачным, лицо, казалось, было выбито из камня. Он был, очевидно, одним из тех трезвых и серьезных людей, у которых было мало времени для шуток.

Ван Чун ничего не сказал, внимательно осматривая человека номер три в армии протектората Анси. Травмы Си Юаньцина не были легкими, и густой запах крови был очевиден еще до того, как он приблизился. Теперь, осмотрев его, Ван Чун немедленно заметил окровавленные повязки на его теле и руке.

Его травмы кажутся очень серьезными, — Тихо сказал Ван Чун.

Когда Гао Сяньчжи выехал из города, его сопровождали Чэн Цяньли и другие генералы Анси, но Ван Чун не видел среди них генерала Си. Было очевидно, что его травмы были настолько серьезными, что он все еще поправлялся в городе.

Вуш! Когда Си Юаньцин успокоился, Ван Чун вытянул руку и схватил его за руку. Си Юаньцин нахмурился и подсознательно отступил, но, несмотря на высокий уровень совершенствования, он не смог увернуться от него. Его рука внезапно онемела, когда Ван Чун схватил ее, и вскоре он почувствовал, что все его тело не может двигаться. Ошеломленный, он поднял голову в шоке.

Его травмы не позволили Си Юаньцину встретиться с Ван Чуном раньше, поэтому он плохо понимал его. Но в этот момент он понял, что, хотя этому временному Генералу-защитнику Цыси было всего шестнадцать или семнадцать, он был экспертом уровня Святого Бойца, который был на его уровне или даже сильнее.

— Генерал Си, не теряйте концентрации. Я протягиваю вам руку, чтобы помочь вам восстановиться!

Когда в ушах зазвучал голос Ван Чуна, в его тело внезапно вплыла бурная река звездной энергии. Хотя он был ошеломлен, он быстро отреагировал, сосредоточившись и используя звездную энергию Ван Чуна, чтобы стабилизировать свои травмы. Великое Искусство Творения Небес Иньян могло не только поглощать энергию, но и передавать энергию и использовать ее для лечения травм других людей.

Это была новая способность Великого Искусства Сотворения Неба Иньян, которую мастер Ван Чуна, Старик-Демонический Император, понял в своей отставке. Однако, эту способность можно использовать только в царстве Святого Бойца, и только для людей, находящихся на уровне вашего совершенствования или ниже.

Бузз!

Поток начал изливаться из головы Си Юаньцина, и пока Чэн Цяньли и другие генералы Аньси в шоке наблюдали, бледный цвет лица Си Юаньцина быстро стал румяным, и его беспорядочная аура начала стабилизироваться.

— Лорд-Защитник, моя глубокая благодарность!

Несколько мгновений спустя Си Юаньцин открыл глаза и в шоке уставился на Ван Чуна. Он знал только то, что Ван Чун был превосходным стратегом, но он никогда не слышал ничего о его удивительном боевом мастерстве. Достигнув царства Святого Бойца всего лишь в семнадцать лет, он, несомненно, был одним из самых выдающихся и трансцендентных существ в Великом Тане.

Ван Чун слегка улыбнулся. Помогая Си Юаньцину оправиться от травм, Ван Чун слегка побледнел, но об этом не стоило волноваться. Благодаря способностям Великого Искусства Сотворения Небес Иньян он мог восстановить эту энергию в считанные минуты.

— Генерал Си, если вы помогаете кому-то, вы должны помочь ему до конца. У меня есть еще один подарок для вас.

Ван Чун сделал несколько шагов вперед и прошептал в уши Си Юаньцину несколько слов. Никто не мог слышать, что он говорит, даже находящийся по соседству Чэн Цяньли. Но все они могли видеть шок и ужас на лице Си Юаньцина, когда он обернулся.

— Лорд-Защитник, моя благодарность не поддается никаким словам. Если это действительно так, как вы говорите, и я действительно могу убить Халеда, чтобы отомстить за ужасную смерть армии Протекрат Анси, этот Си всегда будет вам благодарен!

Глаза Си Юаньцина покраснели, когда он дошел до конца своих слов.

В армии протекторатов Анси было всего тридцать тысяч человек, и они рассчитывали, что эти солдаты смогут подавить все королевства западных регионов, а также нападения со стороны У-Цана и западных тюрков, создав о себе легенду в западных регионах. Но это было бы невозможно без полного единства и доверия, братских отношений между солдатами. Легко представить себе, что почувствовал Си Юаньцин, когда увидел, как сотни его братьев были подброшены в воздух Аравийским Зверем и разлетелись на куски.

— Это просто иностранный варвар. Генералу Си не нужно смотреть на него с таким уважением. — Пренебрежительно сказал Ван Чун. — Приготовьтесь отправиться и убить его! Ван Чун и другие генералы будут ждать известий о вашей победе!

— Убьююю!

Смертельный рев раздался среди грохочущих копыт арабской армии. В то время как Ван Чун лечил Си Юаньцина, Халед и его Армия Железных Зверей атаковали, находясь в первых рядах нападающих. До них было всего около семидесяти чжан, и каждый мог ясно видеть свирепые и мускулистые тела Армии Железного Зверя. Каждый из них был похож на дикого стража ваджры, глаза которого были полны ярости.

Их тела и даже лошади были покрыты доспехами толщиной в три дюйма, что делало их похожими на диких механических зверей. Несмотря на то, что катафракты Бакра во главе с Амуром славились своими толстыми доспехами, они походили на луну по сравнению с солнцем перед лицом армии Железных Зверей Халеда.

В этой атаке было только около десяти тысяч кавалеристов, но шторм, который они разбудили, едучи вперед, ударил по стенам и заставил их звенеть и дрожать. Воздух перед первой линией обороны даже начал закручиваться и сгущаться.

— Убей их!

На расстоянии нескольких дюжин чжан Халед указал вперед своими молотами и издал жестокий и кровожадный рев, страшный зов дикого зверя.

Ван Чун стоял рядом с Чэн Цяньли, позволяя сильному ветру проноситься мимо него, а его лицо было лишено эмоций. Его взгляд обратился на Чэнь Биня, стоящего на первой линии обороны.

— Готовы!

Чэнь Бин стоял на одной из высоких транспортных тележек, его лицо было торжественным, а меч из стали Вутц был направлен прямо вперед. Кряккряк! Полторы тысячи баллист быстро направили свою цель в сторону нападающей Армии Железных Зверей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 902. Армия железных зверей!**

— Пожар!

Бум бум бум!

Толстые баллистические болты взвились в воздух, и яростным ливнем окутал землю. В одно мгновение зловоние смерти усилилось в сто раз. Баллисты! Самое мощное оружие Великого Тана и его самый мощный инструмент для работы с группами. В руках Ван Чуна это оружие было, по сути, самой косой смерти.

Во время первого столкновения с Умаром на восточной стороне поля битвы более семидесяти тысяч арабских солдат были полностью разбиты мощью баллист.

Залп из полутора тысяч баллист мог похоронить десять тысяч арабских кавалеристов. Это была их ужасающая мощь!

Рырыры! От далекого Халеда донесся дикий крик, его глазах светились свирепостью. Бум! Чёрный ореол внезапно вывался от тела Халеда, быстро расширяясь. Когда он упал на землю, то мгновенно превратился в два черно-красных военных ореола.

В тот момент, когда появились эти два ореола, невидимая энергия начала распространяться на десятки тысяч солдат в Армии Железного Зверя. В мгновение ока они все мгновенно набухли в силе, и их окутал металлический блеск. Мало того, миниатюрные черно-красные военные ореолы появились под их ногами, увеличивая их силу.

Ореол Железного Зверя!

Щит Темной Крови!

Халед немедленно использовал два мощных ореола, на которых он сделал свою репутацию. В отличие от других арабских генералов, Халед обладал двумя военными ореолами чрезвычайно высокого класса. Первый мог значительно повысить прочность и выносливость всех металлических частей экипировки его солдат, включая их броню, делая их похожими на железных зверей. Этот ореол также послужил источником названия армии, которой командовал Халед.

Что касается второго, Темного Кровавого Щита, он позволял арабским воинам под командованием Халеда объединить свою энергию со своими лошадьми, превращая энергию крови внутри них в щит, который сливался бы с их доспехами и еще больше укреплял его защитные возможности.

Эти два мощных ореола позволили Армии Железных Зверей Халеда безостановочно прорваться через поле битвы.

Бум! Бум! Бум!

Длинные баллистические болты взорвались вперед, каждый точно нацелен на солдата Армии Железного Зверя. Но затем произошла шокирующая сцена. Чрезвычайно крепкие кроваво-красные щиты поднялись над Армией Железного Зверя. Но баллистические болты пробили эти щиты, продолжая атаковать Железную Звериную Армию.

Но после того, как они пробили только одного солдата, у этих баллистических болтов, которые обычно могли пробить семь или восемь солдат насквозь, устроив бойню врагов, скорость и мощность значительно снижались. Как будто они не пробивали тело из плоти и крови, а кусок стали в форме человека.

Бум бум бум! После того, как был выпущен первый заряд баллистических болтов, Армия Железных Зверей не пришла в ожидаемый беспорядок. Из десятков тысяч солдат только около тысячи были срублены, а некоторым из них даже удалось избежать смертельного удара и пережить залп.

— Как это могло произойти?

Выражение лица Чэн Бина исказилось от этого зрелища. Повернув голову, он увидел, что все команды баллист были тоже состоянии шока.

Весь мир знал о силе баллист Великого Тана. Это были инструменты, используемые богами смерти. В самой первой встрече с арабами три тысячи баллист уничтожили десятки тысяч арабских кавалеристов. Однако в этом залпе только что каждый болт баллисты был способен пробить не более чем трех человек, прежде чем его энергия иссякала. Такая ситуация никогда не случалась раньше.

В данный момент все члены команды баллист были тихими, настолько потрясенными, что не могли говорить.

— … Я забыл вам сказать, что Армия Железных Зверей Халеда имеет чрезвычайно ужасающую защиту. Защищая город, наши баллисты также обстреливали их, но последствия были крайне ограничены. Значительная часть арабских солдат, которые поднимались на стены, были Железными Зверями Халеда. Солдаты-звери. Лорд-покровитель потратил много Звездной энергии, сражаясь с ними у ворот, что позволило Абу Муслиму нанести ему серьезные травмы.

Чэн Цяньли подошел к Ван Чуну.

Это была сила, направленная Абу Муслимом, где каждый солдат обладал удивительной мощью и являлся грозным врагом для армии Протектората Анси. Эта битва была намного сложнее, чем можно было себе представить.

— Заместитель генерального защитника, в такой заботе нет необходимости. Это просто скот, который не стоит бояться. И разве у нас уже нет генерала Си?

Ван Чун махнул рукой, выражение его лица было спокойным и расслабленным.

Этот Аравийский Зверь был действительно грозным. Ван Чун никогда не видел, чтобы сила баллисты была так кардинально уменьшена под воздействием всего двух ореолов. Но даже самый сильный зверь все еще был зверем, и у Ван Чуна было много способов с ним справиться. Однако армия протектората Цыси теперь стала намного сильнее, поэтому сражения на этом уровне не требовали его личного вмешательства.

— Готовьсь!

В этот момент глаза Чэнь Бина вспыхнули, и он немедленно издал второй приказ.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Отрегулируйте угол! Цельтесь в ноги лошадей! В суставы! Огонь!

Чэн Бин быстро решил изменить свою цель. Вместо того, чтобы целиться в армию Железных Зверей, он выбрал в качестве цели ноги их лошадей.

Бум! Бум! Бум!

Три ряда баллист начали стрелять залпом, пятьсот баллист разом, заполняя небо постоянным дождем баллистических болтов. Эти баллистические болты были выпущены по гораздо более низкой цели, и земля начала дрожать и греметь. Эта волна баллистических болтов быстро доказала свою эффективность. Игого! Лошади ржали, когда их ноги были сломаны, и многие солдаты Армии Железного Зверя были сброшены на землю в облаках пыли.

Ореол Железного Зверя Халеда и Щит Темной Крови могли защитить от залпового огня баллист, но они не могли защитить слабые суставы ног лошадей. Относительно ужасной силы баллист эти суставы были настолько слабы, как будто они были сделаны из бумаги. Бах Бах бах! Тысячи баллистических болтов заполнили небо, каждый баллистический болт пробивал 20-30 лошадиных ног.

Энергичная атака Армии Железного Зверя мгновенно пришла в замешательство, боевой конь врезался в боевого коня, солдат сталкивался с солдатами, и воздух вскоре наполнился криками лошадей и яростными криками людей. Более того, как только Армия Железных Зверей Халеда погрузилась в хаос, арабская конница, наступавшая с тыла, также помешала их продвижению. Некоторые из кавалерии, неспособные вовремя остановиться, даже врезались в солдат Армии Железного Зверя.

Удары и удары раздавались из вспыхивающей пыли, и все поле битвы пришло в беспорядок.

В то время как баллистическая армия Чэнь Биня не могла убить ни одного солдата Армии Железного Зверя, небольшое изменение угла траектории полета достигло цели, которую не могли достичь несколько залпов. И тогда армия Железного Зверя была практически повреждена этим нападением.

— Как такое могло случиться?!

Это неожиданное событие превратило гордость Халеда в ярость. На его лице появилось дикое выражение, и он уставился на своих солдат, трепыщающихся на земле. От первого залпа он потерял около тысячи солдат, но второй залп точно таких же баллистических болтов уничтожил его армию, убив всех его боевых лошадей.

Армия Железных Зверей без боевых лошадей имела лишь половины своей силы. Они были не чем иным, как необычайно грозной пехотой, ничем не похожей на неудержимую и непобедимую армию, которой они когда-то были.

— Огонь!

Прозвучал голос Чэнь Биня с холодным выражением лица. На этот раз целью стали уже не боевые кони, а тысячи и тысячи ныне обескураженных солдат Железного Зверя.

— Черт возьми! Я разорву тебя на куски! — Взревел Халед, его тело разрывалось от дикости, и он направил лошадь вперед. Вместе со своими черно-красными ореолами он полетел, как метеор, к линии обороны Тана.

......

В то время как Халед с громом рвался к линии обороны, Ван Чун уже развернул лошадь и начал ехать ко второй линии обороны. Каким бы жестоким не был Халед, он был всего лишь одним человеком. По мнению Ван Чуна, когда те десятки тысяч солдат Армии Железного Зверя были уничтожены, его цель была достигнута.

Теперь, какими бы грозными ни были арабы, им потребуется значительное время, чтобы прорваться сквозь твердую оборону Тана.

Теперь пришло время для турков и тибетцев.

С этой мыслью Ван Чун перевел взгляд на восток. Аууууу! Скорбные вопли волков дошли до его уха, и ситуация на восточном поле битвы претерпела удивительные изменения. Пока солнце поднималось с востока, тысячи и тысячи серых волков вышли из-за спин тибетской и тюркской кавалерии.

Массивные волки обнажили зубы и бежали с невероятной скоростью. Через несколько мгновений они пронеслись мимо кавалерии яростной волной. Ван Чун мог видеть волков, куда бы он ни посмотрел.

Тюркские волки!

Мысли Ван Чуна зашевелились, и он скользнул глазами по равнине к холмам с другой стороны. Под огромным знаменем с золотым волком Ван Чун увидел ослепительную фигуру с острыми глазами. Только великий полководец Небесного Волка Дуву Сили из Западно-Тюркского каганата был способен привести с собой так много волков.

Ков!

Прежде чем одна волна успокоилась, поднялась другая. Прямо за массивной волчьей стаей с небес раздались странные крики, похожие на вопли младенцев. Ван Чун поднял голову и увидел огромное темное облако тибетских стервятников, настоящую армию, летящую ко второй линии обороны.

И их целью… на удивление были команды баллист, расположенные на земле!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 903. Ужасающий Далун Руозан!**

Далун Руозан!

Ван Чуну даже не нужно было думать, чтобы знать, что это Далун Руозань отдал приказ. На восточном поле битвы было два командира. Один из них использовал волков, а другой использовал стервятников. Они по отдельности решили начать свои пробные атаки разными способами. Волки и стервятники были существами степи и плато, и Дуву Сили и Далун Руозан могли получить их столько, сколько хотели. Даже самые серьезные потери не заставят их страдать.

Но они также служили отличным способом проверить защиту Ван Чуна на восточном поле битвы.

— Раз так, я выполню ваши желания!

Ван Чун смотрел на эти две фигуры на холме яркими глазами и с нежной улыбкой на губах. Дуву Сили и Далун Руозан мечтали, если бы думали, что огромная армия волков и стервятников может нарушить его линию обороны, и даже если они только пробовали, у них было мало шансов найти что-нибудь полезное.

Двадцать чжан!

Десять чжан!

— Выпускай!

С восточной линии обороны раздался холодный голос. В следующий момент воздух начал гудеть, как будто он был переполнен тысячами тысяч пчел. Как только волки и стервятники должны были прибыть, плотные скопления дыр в стальных стенах внезапно засияли холодным светом, и десятки тысяч стрел вырвались из них.

Аууууу!

Стрела сразу же пробила кровавую дыру во лбу переднего волка, и еще семь стрел немедленно пригвоздили труп к земле. Это была простая прелюдия к симфонии смерти, которая должна была начаться, поскольку десятки тысяч стрел все еще были в воздухе, гудя в небесах. Вскоре в районе восьмидесяти чжан перед второй линией обороны находилось море трупов волков, прибитых к земле.

Плушплушплуш! Пронзительно закричали стервятники, и стрелы пробили их шеи, крылья и грудь, и они упали на землю. Снизу можно было легко разглядеть, как солдаты Великого Тана с благодарностью целуют длинные прямоугольные сундуки с многочисленными дырами.

Небольшая корректировка — все, что нужно, чтобы превратить небеса в зону смерти.

Волки выли, стервятники кричали, шум длился всего несколько секунд, а затем небо очистилось от стервятников, а земля покрылась трупами. Поле битвы затихло.

Бузз!

На дальнем холме, под знаменем с золотым волком, глаза Дуву Сили дрогнули, а лицо побледнело.

— Что это?!

Дуву Сили чувствовал, что его понимание мира полностью изменилось, когда он смотрел на этого далекого юношу. Хотя он пришел по приглашению Далуна Руозана и его целью было уничтожить всю силу, которую Великий Тан имел в Западных Регионах, он никогда не обменивался ударами с Ван Чуном.

Дуву Сили никогда не видел за всю свою жизнь стальные установки, которые могли запустить десятки тысяч стрел за секунду. Это полностью перевернуло его понимание стрельбы из лука.

Глаза Далуна Руозана тоже бушевали от эмоций.

Когда он сражался с Ван Чуном в войне на юго-западе, у Ван Чуна были только стальные стены. Перед лицом сотен тысяч солдат армии Мэнше Чжао и У-Цана, он мог только пассивно защищаться. Такого рода ужасная машина для убийства еще не была создана. Эти ульи были грозным заградительным оружием, и Далун Руозан давно слышал в тюрьме королевской столицы, что Ван Чун использовал их против Даяна Мангбана.

Но слышать и видеть — это два совершенно разных понятия.

Когда огромное море стрел внезапно появилось в небе, люди на холме ощутили шок, проникший в самые глубины их души.

— Выпуск!

Подобные приказы кричали не только на восточной стороне поля битвы, но и на западе от Таласа в первой линии обороны. Бузз! Десятки тысяч стрел вырвались в воздух, полностью поглотив армию Железных Зверей.

— Выпуск!

— Выпуск!

— Выпуск!

У каждого из тысяч ульев, установленных на стальных стенах, был управляющий солдат. Десятки тысяч стрел блокировали небеса, свистя в воздухе. Каждая стрела была гораздо менее смертоносной, чем выстрел из баллисты, и значительная часть была заблокирована арабскими доспехами. Тем не менее, ужасающее количество стрел создало ужасающую силу.

Плушплушплуш! Звук стрел, проникающих сквозь плоть, можно было услышать по всему полю битвы в западном Таласе. Прежде чем боевые кони и их наездники могли добраться до первой линии обороны, они падали на землю, а их тела были утыканы стрелами. Через несколько коротких мгновений область перед первой оборонительной линией была завалена трупами.

— Огонь!

Стоя на высокой транспортной тележке, Чэнь Бин снова и снова размахивал мечом. Баллисты стреляли волна за волной, каждый баллистический выстрел сопровождался навесом из стрел, который уносил с собой большую партию арабских солдат. На этом поле битвы баллисты Великого Тана, символ его процветания и силы, вершина его мастерства, проявили всю свою мощь.

За короткое время тысячи и тысячи арабских элитных воинов пали.

Но в это время свирепость и бесстрашие арабов в полной мере проявили себя. Несмотря на совокупный гибельный ливень баллист и ульев, несмотря на растущее число арабских мертвецов перед первой линией обороны Тана, арабские солдаты продолжали рваться вперед из тыла, занимая места погибших. На их лицах не было видно страха смерти. Напротив, смерть казалась им огромной честью.

Арабы были естественными бойцами и считали смерть на поле битвы величайшей славой. Они считали, что, умирая на поле битвы, они вернутся в объятия Бога и получат для себя величайшие награды и честь. Таким образом, арабы были еще более свирепыми и грозными, чем тибетцы и турки.

При виде этой арабской армии, стремящейся атаковать, даже Ван Чун не мог не расширить глаза.

Но конфликты шли рука об руку: в то время как арабы продвигались вперед, тысячи и тысячи тибетской и тюркской конницы начали кричать, атакуя. Смерть всех этих волков и стервятников не вызвала у них страха.

— Хуошу Хуйцан, пошли всех солдат, кроме Великой Кавалерии Мутри!

Далун Руозан сидел на тибетском коне, его глаза были твердыми и решительными. В них не было никаких сомнений в силе Тана. Любой, кто хотел победить Великий Тан и уйти с небольшими потерями, был наивным ребенком.

Сражения были связаны с жертвами, и в этой битве при Таласе Далун Руозан уже подготовился к худшему сценарию. Но до тех пор, пока армия протекторатов Анси и армия протекторатов Цыси могут быть уничтожены, а Ван Чун убит, всякая жертва того стоила.

Трехсторонний альянс вступил в решающую битву с Великим Таном. Любые и все необходимые действия должны быть выполнены.

Великий Тан не имел шансов на выживание!

Далун Руозан сделал два шага вперед и спросил:

— Жабо, элементы в задней части были закончены?

И голос жабы сказал:

— Все готово. Единственное, что нужно — это прикваааз великого ми-квааа-нистра!

— М-м.

Далун Руозан кивнул.

— Сообщите арабам, чтобы мы могли двигаться вместе. После этого, начинайте!

— Да!

Фигура жабы быстро ускакала, исчезая за холмами.

......

Румбл! Среди воющего ветра и грохочущих копыт десятки тысяч тибетских и тюркских кавалеристов устремились вперед. Аууууу! Тысячи и тысячи массивных волков снова вырвались из тыла. Подход на этот раз, однако, был другим. Приблизительно в двухстах чжан от второй линии обороны вспыхнул свет, и все тибетцы и турки прижались к спинам своих лошадей, взяв круглые щиты.

— Убью!

— Уничтожим их всех! Покорим западные регионы!

— Убьем их всех!

Крики наполнили небо. Хотя тибетцы и турки говорили на разных языках, в этот момент они, казалось, были на одной волне, действуя как единая армия. Все они прижимались к спинам своих лошадей, круглые щиты в руках были подняты в воздух, как зонтики, защищая большинство слабых мест их и их лошадей.

Все солдаты Тана второй линии обороны были явно поражены этим зрелищем. Будь то стервятники, волки или эти круглые щиты, тибетцы и турки явно пришли подготовленными.

— Готовьсь!

Сюй Кейи с лязгом обнажил свой меч, его холодный и высокий голос зазвенел над линией обороны. Приказ Сюй Кейи немедленно вызвал скрип полутора тысячи баллист, острые кончики их баллистических болтов блестели под светом восходящего солнца, и их медленно надавливали на нападающих тибетцев и турок.

Но в этот момент Сюй Кейи почувствовал вспышку, и подсознательно закрыл глаза.

— Солнечный свет!

Сюй Кейи почувствовал, как его сердце замерло, а лицо побледнело. Раньше он этого не замечал, но, наконец, понял, что положение Солнца в этот момент было точно под тем углом, который должен был сиять в их глазах, пока его команды нацеливали свои баллисты. Это также произошло в тот момент, когда тибетцы и турки решили атаковать.

Далун Руозан рассчитал даже это?

У Сюя Кейи внезапно возникло очень плохое предчувствие.

Далун Руозан был стратегом, мудрым министром, мастером расчетов. Он был могущественным врагом маркиза, которому удалось подтолкнуть Тан к самому краю на юго-западе империи. На этот раз Далун Руозан сумел привести свою армию в Талас, избежав при этом всех разведчиков Чжан Цюэ, и даже привел волков, стервятников и привез круглые щиты, используемые кавалерией. Он даже мог рассчитать время своей атаки, чтобы соответствовать углу солнечного света: он был действительно предельно ужасен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 904. Уловки мудрого министра!**

— Опустите глаза, избегайте солнечного света и обращайте внимание на тени на земле!

Знакомый голос Ван Чуна внезапно донесся из тыла армии Тана. Его слова немедленно успокоили солдат, и они опустили глаза. Сюй Кейи тоже быстро успокоился.

— Отрегулируйте угол. Обратите внимание на область под лошадьми. Готово!

Сюй Кейи вскоре отдал приказ, но как только его меч был готов опуститься вниз, он вдруг услышал пронзительный свист. Круглая тень быстро начала расширяться за второй линией обороны, и, прежде чем кто-либо успел среагировать, валун в два фута в окружности упал с неба и врезался в область позади армии баллисты.

— Метатели камней!

Ван Чун широко раскрыл глаза, увидев этот валун, падающий с неба.

— Осторожно!

Но прежде чем он смог сделать какие-либо дальнейшие предупреждения, позади него произошел мощный взрыв. Повернув голову, Ван Чун увидел пылающий огонь, извергающий черный дым, питаемый густой черной жидкостью, текущей по земле.

Арабский керосин!

Зрачки Ван Чуна сжались: он узнал эту жидкость. В одно мгновение бесчисленные мысли пролетели в его голове.

Катапульты!

Аравия и У-Цан использовали эти вещи против него одновременно!

— Огонь!

На восточном конце поля битвы сотни катапульт стояли незаметно за холмами. Напряженные тибетцы продолжали собирать катапульты из деревянных деталей.

Тибетское нагорье было в основном пастбищным и не имело высоких деревьев, поэтому Далун Руозан получил пиломатериалы, необходимые для постройки этих катапульт, у торговцев Мэнше Чжао. Внутренний состав стальных модулей Ван Чуна, а также методы их сборки все еще оставались загадкой для разных стран, но Далун Руозан был вдохновлен использовать этот модульный метод для своих катапульт, чтобы иметь возможность транспортировать их в Талас.

Великий Тан славился своими баллистами. На поле боя это оружие было почти невозможно остановить.

И эти катапульты, все еще находившиеся в процессе строительства, были тем оружием, которое Далун Руозан планировал использовать для противодействия Ван Чуну.

— Огонь!

С помощью этого приказа большие валуны были брошены в воздух, потянулись огромные дуги по небу, и пересекли холмы, восточное поле битвы и приземлились в тылу первой линии обороны, где были размещены все баллисты.

Бум!

Одна баллиста не могла двигаться вовремя и была разбита на куски большим валуном вместе с транспортировочной кареткой под ним, в результате чего металлические осколки, Баллистические Болты и колеса кареты полетели во всех направлениях. Что касается пяти воинов вокруг баллисты, они были брошены в воздух, как тряпичные куклы, огромной силой удара.

Бум! Другой валун рухнул, раздавив двух солдат Цыси в мякоть. А потом третий, четвертый... Воздух взвизгнул, и сотни и сотни валунов понеслись по воздуху.

— Пуск!

Пока это происходило, на западной стороне поля битвы, позади более двухсот тысяч арабских солдат, строились аккуратные катапульты высотой более десяти метров. Перед этими катапультами арабский генерал опускал руку.

Бум бум бум! Большие металлические шары взвились по воздуху, пролетая над полем боя, чтобы приземлиться между первой и второй линиями обороны. Когда эти металлические шары ударились о землю, они разлетелись на куски, и сразу же зажегся вязкий арабский керосин, содержащийся в них, ревя огнем.

Когда эти металлические шары обрушились на землю, территория за первой линией обороны вскоре превратилась в море огня. Ситуация быстро ухудшилась, и через несколько мгновений Великий Тан оказался в ужасном положении.

Румбл! Пользуясь хаосом, арабы продвинулись вперед, взревев, ударяясь о стальные стены и первую линию щитов. Стены и пехота вздрогнули, и резкий лязг металла наполнил воздух.

— В атаку!

— Убить их всех!

— Все еретики должны умереть!

Рев арабских солдат наполнил небо.

......

Копыта стучали по земле, и тибетская и тюркская кавалерия использовали катапульты и солнечный свет, чтобы прикрыть свое наступление, с волками на самом фронте своей силы.

— Лорд Маркиз, что нам делать? Тибетцы целятся в баллисты!

Взволнованный голос Сюй Кейи донесся с линии фронта. Ситуация на поле битвы изменилась слишком быстро. Всего несколько минут назад они имели преимущество, но теперь их положение было крайне неблагоприятным.

— Вы видите, где их катапульты?

Ван Чун сидел на Белокопытную Тень, его волосы раздувал сильный ветер. Когда пролился дождь из валунов, некоторые из них приземлились всего в нескольких шагах от него, их ударные волны даже достигли Белокопытной Тени, но Ван Чун казался вечно спокойным.

— Нет! Все катапульты находятся за холмами. Мы не можем стрелять по ним! — С тревогой ответил Сюй Кейи.

По пути из Цыси в Талас они использовали эти самые холмы, чтобы застать Умара и его арабов врасплох. Но теперь Далун Руозан использовал эти холмы против них.

За холмами катапульты находились в неприступной позиции, и человек выдающихся способностей Далуна Руозана мог вести огонь катапульт под углом, необходимым для удара по баллистам.

Неполноценность угла обстрела баллист по сравнению с катапультой была задействована здесь на полную мощность.

В этот момент Чэнь Бин взволнованно крикнул с первой линии обороны:

— Лорд Маркиз, что нам делать?

Металлические шары, наполненные керосином, продолжали падать с неба, вызывая бушующий огонь и темный дым, который заполнил область, и многие люди даже были покрыты керосином и подожжены. Темный дым был настолько густым, что даже заслонял видение баллистических команд.

Арабский керосин действовал даже сильнее, чем тибетские катапульты.

— Далун Руозан!

Глаза Ван Чуна засияли холодным светом, и он посмотрел за вторую линию защиты на фигуру с острыми глазами, стоящую под белым знаменем яка. Ван Чун был бы дураком, если бы поверил, что Далун Руозан не пришел подготовленным, что все это было простым совпадением. Было очевидно, что Далун Руозан очень долго готовился к этому дню.

По крайней мере, эти катапульты не могли быть приготовлены за короткое время.

— Лорд Маркиз, я возьму кавалерию Ушана и уничтожу катапульты!

Среди ливня валунов Ли Сие заговорил в бешеном темпе, а его глаза сверкнули убийственным намерением.

Ситуация была неотложной, и Далун Руозан явно привез с собой несколько сотен катапульт. Кроме того, все они были расположены вне поля зрения, и эти холмы обеспечивали наилучшую защиту. Сто тысяч солдат Тана были в большой опасности.

— Не нужно! — Заявил Ван Чун. Он слышал звон и грохот, крики армии, но его лицо оставалось решительным и спокойным.

— Ситуация еще не настолько опасна. Кроме того, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, три Великих генерала, все еще находятся на этих холмах. Как ты планируешь их преодолеть?!

Ли Сие замерл, сразу поняв смысл сказанного.

Эти три элитных Великих Генерала У-Цана и Западно-Тюркского каганата, собравшиеся на этих холмах, были непреодолимым барьером, преодолеть который было труднее, чем скалы.

В будущем Ли Сие поднимется до уровня Императорского Великого Генерала и получит титул Непобедимого Великого Генерала, но это случится еще в будущем. На данный момент он все еще был в полушаге от проникновения в царство Святого Бойца. Если он встретит трех Великих Имперских Генералов, то его ждет только смерть.

— Но, Милорд, получается, мы можем только смотреть? — Обиженно сказал Ли Сие, а его сердце совершенно не желало принять эту идею.

Ван Чун ничего не сказал, просто смотрел на эту фигуру в синем одеянии, и в его голове пролетали бесчисленные мысли. Далун Руозан был гораздо более подготовлен, чем он предполагал. Баллисты Великого Тана были хорошо известны, и если Далун Руозан обращал на него внимание, он, должно быть, собрал еще больше информации. Эти катапульты были спрятаны за холмами именно для того, чтобы защититься от любых контрмер Ван Чуна.

Однако, независимо от того, сколько приготовил Далун Руозан, он сделает все, чтобы его желание не исполнилось. В конце концов, он был не единственным, кто готовился к этой битве.

— Старший Чжан, будь готов! — Вдруг сказал Ван Чун.

— Да, Лорд Маркиз! — Сзади раздался пожилой голос.

Ошеломленный Ли Сие повернулся и увидел Чжан Шоужи, одетого в черно-зеленую одежду, стоящего на экипаже. После почтительного поклона, даже не взглянув на Ли Сие, Чжан Шоужи взял своих учеников и бросился к высоким стенам Таласа, быстро войдя в ворота.

Когда Чжан Шоужи ушел, Ван Чун повернулся к находящемуся поблизости прямому как столб Чэнь Бурану, который явно ждал приказов. — Чэнь Буран, ты тоже идешь! В этой битве твои силы потребуются для борьбы с арабами и тибетцами!

Чэнь Буран был лучником, и он должен был быть на линии фронта, но во время этого сражения Ван Чун позвал его и сказал, чтобы он ждал рядом с ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 905. Контрмеры Ван Чуна!**

— Понял!

Лицо Чэнь Бурана было торжественным, когда он ответил, и было очевидно, что он некоторое время ждал приказа Ван Чуна.

— Я не подведу Лорда Маркиза!

Чэнь Буран низко поклонился, затем позвал своего боевого коня и взлетел в облаке пыли, направляясь к Таласу в погоне за Чжаном Шоужи. С этими заботами Ван Чун перевел взгляд на другие вопросы.

— Все пехотинцы и топорщики, будьте внимательны! Приготовьтесь уничтожить волчьи стаи, когда они войдут. Команда ульев, будьте готовы подмести поле. Баллисты, стреляйте по желанию и будьте готовы отступить в любое время!

— Сюэ Цяньцзюнь, передайте мой приказ первой линии обороны. Пусть они используют песок и грязь, чтобы засыпать арабский керосин и погасить огонь!

— Бригады ремесленников, создайте бункеры. Команды логистики, будьте готовы починить баллисты!

Когда Ван Чун отдавал эти приказы, его глаза оставались мудрыми и невозмутимыми, как будто ничто в мире не могло его поколебать. Беспорядочная до этого армия быстро и эффективно выполняла эти приказы. Была сформирована команда, чтобы выследить волков, которым удалось пройти линию защиты, в то время как другая команда принялась использовать песок и грязь, чтобы погасить масляное пламя, быстро взяв контроль над ним.

Хотя пламя все еще горело, оно было в несколько раз слабее и не таким страшным. Что еще более важно, эти четкие и эффективные приказы немедленно восстановили спокойствие в армии. Несмотря на то, что люди все еще были разбиты и сожжены, солдаты армии протектората Цыси все успокоились, как и наемники Западных Регионов.

— Вы видите это? Чтобы разобраться с династией Тан, мы с арабами готовились очень долго, но ему понадобилось всего несколько минут, чтобы стабилизировать армию из более чем ста тысяч человек. Даже эти неорганизованные наемники из западных стран и регионов выполняют его приказы. Сколько людей обладает такой способностью командовать и быстро реагировать?

На восточном конце поля битвы Далун Руозан стоял на высоком холме, его руки были за спиной, его глаза сияли глубоким светом, и он смотрел вдаль. Несмотря на то, что Ван Чун был его врагом, Далун Руозан все еще восхищенно вздыхал о таланте Ван Чуна к военному искусству.

Хотя Королевство Нгари было уничтожено, хотя двести тысяч его кавалеристов были похоронены на юго-западе, Далун Руозан ничего не говорил о своей потере. У некоторых людей был талант, подобный пылающему солнцу в небе, настолько ослепительный и сияющий, что никто не мог игнорировать его. Даже их противникам было бы трудно подавить чувство, что им чрезвычайно повезло бороться с таким врагом.

— Увы, мы все же враги! С таким человеком ни тибетцы, ни западные турки не смогут спать по ночам. Именно поэтому я связался с генералом. Такого человека надо убить!

Дуву Сили ничего не ответил, только повернулся к утонченному Далуну Руозану со странным выражением лица. Поскольку их отношения были как у заклятых врагов, Ван Чуна, естественно, нужно было убить. Восхищаться своим противником на поле боя было чрезвычайно странным поведением в глазах Дуву Сили и, конечно, не его стилем.

— Великий министр — действительно интересный человек.

Губы Дуву Сили медленно переросли в ухмылку, жестокую ухмылку.

— Я никогда не уважал своих врагов. Мне нравится только убивать их. Любой, кто делает меня врагом, встретится только со смертью! Мои лучшие враги – мертвые враги!

Далун Руозан бросил на него взгляд и слабо улыбнулся в ответ.

Люди неизбежно отличались друг от друга. Великий Пэн отличался от орла, а драконы отличались от тигров. Дуву Сили был жестоким генералом, а не стратегическим!

— Передайте мой приказ! Увеличьте силу штурма! Кроме того, начните атаковать и стальные стены Тана.

Далун Руозан махнул рукавом и отдал приказ, не поворачивая головы.

— Да, великий министр!

Курьер быстро ушел с новыми приказами.

Далун Руозан удовлетворенно кивнул. Все было на правильном пути. Тибетские катапульты и арабский керосин оказались успешными в подавлении династии Тан, и, если это продолжится, победа будет гарантирована.

— Великий министр, посмотрите туда!

Предупредительный крик сразу привлек внимание каждого, исходившего от тибетского генерала со стороны Далуна Руозана. Его рука была поднята, его палец указывал не на поле битвы, а на близлежащий надвигающийся город Талас. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и даже Дуву Сили были ошеломлены, а затем повернулись, чтобы посмотреть, что им хотят показать.

Взглянув на пестрые, обгоревшие, но величественные стены Таласа, они ясно увидели металлический блеск на юго-восточном углу стен. Бронированные солдаты Великого Тана трудились над стенами, расставляя ряд очень сложных и странных предметов.

— Что они делают? — Выпалил Дуву Сили. Несмотря на его обширный опыт и его статус Великого Генерала западных тюрков, который даже однажды победил генерала-протектора Бейтина Ань Сишуна, он никогда не видел такого рода установки.

— Я не знаю!

Ответ Далуна Руозана был коротким. Его разведывательные отчеты не содержали информации об этих вещах, но чисто инстинктивно у Далуна Руозана было очень плохое предчувствие. Независимо от того, какие стальные предметы устанавливались на стенах Таласа, это было плохой новостью для тибетцев и турок.

— Невозможно! Мог ли он уже спланировать это?!

Лицо Далуна Руозана слегка побледнело, когда ему пришла в голову эта мысль. Он никогда не верил, что Ван Чун предсказал бы эту битву так же, как он, поэтому он не должен был сделать столько приготовлений, сколько Далун Руозан. Но в следующий момент он услышал огромный гул.

Румбл!

Массивный черный силуэт пролетел в воздухе мимо трех великих генералов и приземлился за холмами.

— Мм?

Дуву Сили прищурился, его тонкие глаза мгновенно взорвались ярким светом. Кланг! И прежде чем кто-либо смог увидеть, что сделал Дуву Сили, сверкающее сияние сабли взмыло в небо, как восходящее солнце, и взревело, как дракон. Бум! Внезапно этот черный силуэт в нескольких десятках чжан в воздухе внезапно разорвался на куски.

Но в тот момент, когда ударил Дуву Сили, сзади раздался еще один большой гул. Одна из только что завершенных катапульт, готовых бросить свой валун, была разбита большим валуном, упавшим на нее.

Далун Руозан, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче побледнели.

Катапульты!

Теперь они все поняли. Те стальные сооружения, которые Ван Чун построил на стенах Таласа, на самом деле были также катапультами, сделанными из стали. И, судя по их эффекту, они были даже сильнее, чем катапульты, которые Далун Руозан сделал из дерева!

— Пуск!

Катапультный отряд Далуна Руозана за холмами был не единственным, кто попал под атаку. На западных стенах Таласа, на стороне, обращенной к арабам, Чэнь Буран опустил правую руку, и тяжелые стальные катапульты сразу же начали стрелять, бросая массивные валуны высоко в воздух. Пролетев дугой в воздухе, пересекая все западное поле битвы, они упали в тыл арабской армии.

Взрыв!

Густой поток валунов обрушился на арабские катапульты, раздробив их на куски. Бум! Один из валунов приземлился в маленькую гору из металлических шариков, сложенных рядом с катапультой, его воздействие мгновенно разбило шары и пролило черный керосин на землю.

Один из соседних арабских командиров отреагировал слишком медленно и в итоге попал под керосин.

— Дерьмо! Осторожно!

Лицо арабского командующего исказилось, но прежде чем он успел среагировать, огненная стрела уже приземлилась в лужу керосина. Вуууш! Пламя облизало воздух, поджигая этого несчастного арабского командира.

— Ах!

Его жалкий крик пронзил небо, открывая занавес этой волны атак.

Бум! Бум! Бум!

Под командованием Чэнь Бурана валун за валуном со стен Таласа летел в отряд арабских катапульт. Атаки катапульт были случайными и не имели точной наводки, с большим диапазоном ошибок. В этом аспекте они значительно уступали баллистам.

Но свирепость катапульт в сочетании с удивительным восприятием и слухом Чэнь Бурана создали ужасающую комбинацию. Хотя они все еще были не такими точными, как баллисты, они смогли удивительно хорошо прицелиться с помощью Чэнь Бурана.

Бум бум бум! Сотни камней были сброшены со стен Таласа, и нацелены на горы из металлических шариков, сложенных рядом с катапультами. Одна за другой эти кучи были разбиты, и черный керосин вылился и растекся по земле.

И каждый раз вскоре приходила огненная стрела, стреляющая в землю, чтобы зажечь ревущий огонь. Подразделение арабских катапульт немедленно покрылось морем огня, выпускающего дым настолько густой, что солнечный свет блокировался.

— Смени цель! Целься в стены Таласа!

— Это бесполезно! Они слишком высоко! Они далеко за пределами нашего диапазона!

Арабские офицеры попытались изменить свои цели на стены Таласа, но в этот момент выбор Гао Сяньчжи занять Талас показал свои преимущества. Стальные катапульты Ван Чуна, размещенные на стенах, имели гораздо большую дальность и силу, чем у тибетцев или арабов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 906. Срочное нападение арабов!**

— Спешите! Отведите катапульты! Уберите их отсюда! Мы не можем позволить им их уничтожить!

Арабский офицер быстро отреагировал, приказав вывести катапульты из зоны боевых действий. Хотя эти катапульты были большими и тяжелыми, каждая из них была оснащена восемью огромными колесами, чтобы их было легко перемещать. Но позволит ли Чэнь Буран им отступить в такое время?

Бум бум бум! За несколько коротких мгновений восемьдесят процентов катапульт, построенных арабами, были уничтожены. Подготовленные груды металлических шариков рядом с катапультами стали их самой большой слабостью.

Весь регион был в огне.

— Черт возьми!

В результате этого неожиданного нападения металлические шары, брошенные в направлении первой линии обороны Тана, вскоре исчезли, и, как только погасли огни, пламя и дым исчезли, оставив лишь несколько углей. Увидев это, Абу Муслим и Зияд, начальник и заместители командующего арабской армии, побледнели.

Созданное ими преимущество мгновенно испарилось.

Глаза Абу Муслима потемнели, и он приказал:

— Фахад, иди и убей этого командира династии Тан на стене!

Арабские катапульты уничтожили многие выносливые города. И ни разу они не были атакованы вражескими катапультами, а тем более побеждены своим же собственным керосином. Абу Муслим сразу же определил источник проблем в офицере Тана на стенах Таласа.

— Да!

Из-за Абу Муслима вышел полностью бронированный арабский генерал. Крииак! Арабский генерал Фахад левой рукой взял лук из слоновой кости выше человека, в то время как его правая рука коснулась стрелы длиной более пяти футов, ее острие сверкало, как красная жемчужина. Медленно он нацелился на Чэнь Бурана.

Когда он потянул тетиву, весь свет в радиусе десяти чжан начал закручиваться и собираться вокруг кончика стрелы, похожего на драгоценный камень, в результате чего он стал излучать опасный свет.

Бум!

Казалось, небо разразилось раскатом грома, когда Фахад направил стрелу к стене. Такова была его скорость, что в одно мгновение стрела была в руке Фахада, а в следующее — всего за несколько чжан от Чэнь Бурана на стенах.

Бузз!

Чэнь Буран поморщился от внезапного появления этой стрелы. Его уши уже слышали приближение стрелы, но его тело было слишком медленным, чтобы среагировать.

Враг был намного сильнее его!

Лучник в Царстве Святого Бойца!

Лицо Чэнь Бурана побледнело от этой мысли. Он был членом Поместья Отклоняющих Клинков Учебного лагеря Куньу, и был отличным стратегом и лучником. Он дал возможность катапультам проявить силу, которой могли достичь немногие другие командиры.

Но хотя Чэнь Буран был чрезвычайно способным командиром, его уровень совершенствования был не очень впечатляющим. Арабы послали эксперта уровня Святого Бойца, чтобы разобраться с ним, и, будчи слабее, Чэнь Буран был почти наверняка обречен.

Все окончено!

Это была единственная мысль в уме Чэнь Бурана.

Взрыв!

Как раз, когда Чэнь Буран закрыл глаза, ожидая смерти, невидимый энергетический барьер внезапно охватил его. Бум! Разрушительная стрела Фахада поразила энергетический барьер, словно врезавшись в стальную стену. Кланг! Ударная волна распространилась, и красная жемчужина наконечника стрелы вместе с самой стрелой распылилась о барьер.

— Генерал-Защитник!

Услышав позади себя шум, Чэнь Буран открыл глаза и обернулся. Увидев расслабленную фигуру генерала-протектора Анси, медленно приближающегося к нему, он облегченно вздохнул.

— Продолжай командовать! Рядом со мной не о чем беспокоиться. — Сказал Гао Сяньчжи, шагнув вперед и поместив Чэнь Бурана у себя за спиной. Глаза Гао Сяньчжи вспыхнули ослепительным светом, и его взгляд остановился на далеком Абу Муслиме и генерале лучнике, стоящем позади него.

Абу Муслим, казалось, что-то почувствовал, и слегка наклонился вперед, встретившись глазами с Гао Сяньчжи. За последние два месяца эти двое стали смертельными врагами, и, когда их взгляды встретились, оба почувствовали сильную волю к борьбе со своим коллегой.

Зияд сделал два шага вперед и начал говорить.

— Милорд, что если мы приведем еще нескольких генералов...

— В этом нет необходимости. Рядом с Гао Сяньчжи мы не сможем его убить.

Абу Муслим махнул рукой, отвергнув предложение Зияда.

— Подразделение катапульт проиграло. Больше не нужно об этом беспокоиться. Сообщите солдатам в авангарде, чтобы усилили штурм. Я хочу, чтобы линия обороны Тана на западной стороне была разорвана в клочья к закату, абсолютно уничтожена! Мы должны полностью сокрушить Великий Тан!

— Да, Милорд!

Зияд быстро ушел, чтобы передать приказы Абу Муслима.

Эта битва была абсолютно критической, решающей битвой между Аравией и Великим Таном. Простой посланник не мог правильно передать волю Абу Муслима. Зияду пришлось ехать лично.

......

С выходом Чэнь Бурана и стальных катапульт на поле битвы, стратегия Далуна Руозана и Абу Муслима быстро потерпела поражение. Подразделение катапульт, которое Далун Руозан укрыл за холмами, и подразделение катапульт Абу Муслима в тылу арабской армии вскоре были полностью уничтожены.

Тем временем за линией обороны Тана все пожары были потушены, и ситуация армии Тана полностью стабилизировалась.

— Огонь!

Пользуясь случаем, Чэнь Бин быстро отдал приказ своим командам баллисты стрелять по арабским силам. Первая линия обороны была уже в довольно опасном состоянии. Во время нападения с применением керосина баллисты Чэнь Бина не могли работать в обычном режиме, что позволило арабской кавалерии атаковать до стен.

Все стальные стены и пехота страдали от яростных волн атак, грохота и ударов, заглушая все остальные звуки. Вся арабская кавалерия на линии фронта делала все возможное, чтобы прорваться.

Тем временем танская пехота стиснула зубы, делая все возможное, чтобы удержать линию обороны.

— Держись! Не дай им пройти!

— Останови их! Это приказ!

Вся пехота была напряжена, вены вздулись на лбу, их лица покраснели, и они приложили все свои силы. В этот момент баллисты Чэнь Бина начали стрелять.

Бум! Бум! Бум!

Длинные баллистические болты взвились в воздух, словно косы смерти, и снова объявили о своем присутствии на поле битвы. Бум! Арабский кавалерист, пытавшийся прорваться через линии пехоты, готовился к очередному нападению, и черный удар пронзил его грудь, снося его с лошади, проходя сквозь второго всадника, третьего, четвертого...

Один баллистический выстрел прошел сквозь семь арабских кавалеристов в полной броне, и это было только начало.

Твуштвуштвуш! Каждый из многочисленных баллистических болтов захватил с собой как минимум шесть арабских кавалеристов, и за один раунд арабы потеряли около семи тысяч кавалеристов на первой линии обороны. Залп за залпом непрерывно обрушивался на арабов.

Арабы теряли людей с удивительной скоростью, и область перед линией обороны вскоре была покрыта трупами как людей, так и лошадей, а кровь свободно текла по земле. Но арабы были в полном безумии, не обращая внимания на любые жертвы. В ближнем бою арабы демонстрировали высоту своей легендарной свирепости. Пока они могли убивать своих врагов, свергать их жестокими и сумасшедшими нападениями, им было все равно, какие потери они понесут.

Эта смелость и бесстрашие позволили арабам создать легенду о непобедимости, которая простиралась от гор Цун до Красного моря.

— Убью!

Бесчисленные арабские всадники с диким лицом безрассудно атаковали на первой линии обороны. Свуш! Арабский всадник поднял копье и бросил его на щиты в плотные ряды Тана.

Застигнутые врасплох несколько танских пехотинцев были пробиты копьем и прибиты к земле. Пошел дождь их копий, быстро нанеся урон танским солдатам. Более того, несмотря на то, что на арабов нападали как ульи, так и баллисты, они продолжали продвигаться вперед, используя груды трупов, чтобы карабкаться по стенам и перепрыгивать через щиты.

Сквелчсквелчсквелч! Солдаты Большого и Малого Балура снова и снова высовывали свои пики. Подобно ловким змеям, эти пики могли находить щели в арабских доспехах и пробивать их, пронзая арабских солдат.

Пикинеры Большого и Малого Балура полностью проявили свою мощь. С точки зрения чисто бронебойных возможностей, никто в Западных Регионах не мог сравниться с ними. Но даже это не могло остановить арабов.

— Сражайся! Убей их всех!

Арабский солдат взобрался на стену, используя трупы, а затем, схватившись за свой ятаган обеими руками, прыгнул в гущу танских солдат и начал безумно их рубить. Раз, два, три... бесчисленные арабские солдаты, не обращая внимания на смерть, атаковали на первой линии обороны.

Они пришли в непрерывном потоке, и даже ульи или баллисты не могли их остановить.

Ситуация становилась критической не только на первой линии обороны. На восточной стороне поля битвы, на второй линии обороны, положение армии протектората Цыси также ухудшалось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 907. Острый Край, Генералы. Звезды Отражающего Клинка!**

— Пуск!

Сюй Кейи привел оставшиеся команды баллист к командной работе с ульями, начав яростно обстреливать наступающую западно-тюркскую и тибетскую конницу.

Катапульты Далуна Руозана оказались гораздо более эффективными, чем ожидалось, особенно против баллистических команд Сюй Кейи, поскольку они были основной целью. В этих последовательных дождях из камней было уничтожено от 40 до 50 баллист, а значительная часть была повреждена и все еще ремонтировалась.

Несмотря на то, что стальные катапульты на стенах смогли положить конец атакам катапульт врага, тюркская и тибетская кавалерия достигли второй линии обороны. Сюй Кейи мог делать только столько, сколько мог, в оставшееся время, чтобы стрелять по вражеским солдатам.

Бум! Бум! Бум!

Залп за залпом баллистические ракеты летели вперед, воя в воздухе, и вызывая хаос перед второй линией обороны. Тибетская и тюркская кавалерия умирали группами, их тела поднимались в пыль, и их тащили по земле. Но по правде говоря, летальность нападения Сюя Кейи была гораздо менее впечатляющей, чем казалось.

Далун Руозан и Дуву Сили оснастили почти всю свою кавалерию теми круглыми щитами, за которыми спрятались их солдаты, прижимая свои тела к своим лошадям. Таким образом, одни и те же Баллистические болты стали в несколько раз менее эффективными.

Баллистический болт убил бы только четыре или пять, максимум шесть вражеских кавалеристов. Для армии в сто двадцать тысяч человек это даже не считалось серьезной раной.

— Готовы!

Спокойный и энергичный голос заревел над восточным полем битвы. Ли Сие поехал вперед на своем ферганском коне и расцвел своим символическим мечом из Стали Вутц. Когда этот массивный меч был поднят, пять тысяч кавалеристов Ушана быстро собрались позади него.

Все они были в доспехах из Метеоритного Металла и с мечами из Стали Вутц. С точки зрения как умственной, так и физической силы они находились в расцвете сил и могли считаться самой сильной кавалерией в истории Центральных Равнин. Что еще более важно: эти пять тысяч кавалеристов были чрезвычайно дисциплинированы и скоординированы, так что никакая другая кавалерийская сила не могла с ними сравниться.

— Все солдаты! Готовьтесь к битве!

За второй линией обороны можно было услышать звуки лязгающих мечей. Ли Сие и его кавалерия Ушана были не единственными, кто готовился к битве. Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы и другие элитные воины Усадьбы Отклоняющих Клинков выстраивались в ряды с солдатами Цыси и кавалерией наемников из Западных Регионов, образуя аккуратные квадраты и ряды, готовые к битве.

Эта битва при Таласе была не первой, когда люди Поместья Отклоняющих Клинков и наемники западных регионов сражались вместе с Ли Сие. Все они были готовы начать совместный штурм.

Аууу!

Десятки тысяч серых волков неслись вперед. Никто не знал, сколько волков Дуву Сили привез с собой, но они казались бесконечными. Ульи убили группу волков только для того, чтобы им на смену пришла еще одна группа. В небе стервятники продолжали издавать странные крики, ни летали взад и вперед, вверх и вниз. Но самой волнующей силой по-прежнему оставались десятки тысяч человек тюркской и тибетской конницы.

— Убью!!

Вражеская кавалерия взревела, и они увеличили скорость. Ни ульи, ни баллисты не могли их остановить.

Двадцать чжан!

Десять чжан!

— Атака!

Без малейшего колебания Ли Сие направил меч вперед и вылетел из стальных стен, как молния. Румбл! Земля дрогнула, и пять тысяч кавалеристов Ушана выстрелили вперед, как меч, покидающий ножны, следуя за Ли Сие и под его руководством.

Их невероятный импульс был настолько велик, что их атака превысила силу пятидесяти тысяч.

— Убью!

В то же время Сун Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы и солдаты Цыси также бросились вперед. Все они рявкнули, боясь отстать, поскольку они с ужасающей скоростью мчались к туркам и тибетцам. Ван Чун решил применить совершенно другую стратегию на второй линии обороны. Из-за стальных стен вырвалось более сорока тысяч танских кавалеристов, чтобы противостоять тибетцам и туркам. Они решили не отступать, а атаковать врага.

На Центральных Равнинах у Великого Тана не было причин отступать ни против западных турок, ни против тибетцев.

Румбл!

Две кавалерийские силы обрушились друг на друга, как доисторические звери: ни одна из сторон не желала отступать. Бум! Крах! Мечи вспыхнули, и в мгновение ока тысячи тюркских и тибетских кавалеристов упали под копыта пяти тысяч кавалеристов Ушана.

Перед мечами из Стали Вутц доспехи, которые носили тибетцы и турки, были словно сделаны из бумаги и мгновенно резались на куски. Пять тысяч кавалеристов Ушана безостановочно рубили и гасили турко-тибетскую армию, словно нарезая овощи.

Бум! За один удар элитный центр турко-тибетской армии был разбит, и десятки тысяч солдат оказались в хаосе.

— В атаку! Те, кто оскорбляет мой Великий Тан, будут наказаны, независимо от того, как далеко они находятся! Убейте их всех!

Под влиянием Ли Сие и кавалерии Ушана, Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы и другие элиты Усадьбы Отражающего Клинка, почувствовали прилив крови к своим головам, и они повели свои собственные группы кавалерии в бой. Бум бум бум! Защитные ореолы, заряжающие ореолы, атакующие ореолы, ореолы силы... вырывались из их тел, как бамбук, прорастающий из земли после дождя.

Ореол бился против ореола, и боевой конь разбивался о боевого коня, солдаты с обеих сторон смешались.

Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин и Чи Вэйсы повели свои десятки тысяч солдат в смелое нападение на поле битвы, но в отличие от обычных командиров, они не просто вступили в тупиковую ситуацию с тибетцами и турками. Они работали с Ли Сие, чтобы улучшить положение Тана в этой битве.

Игого!

Сунь Чжимин повел свою кавалерию по дуге вокруг Ли Сие, атаковав восемь тысяч тибетцев на фланге, именно в том месте, где они были наименее организованы. Время и место этой атаки были идеальными, и среди разбитых лошадей и сверкающих сабель силы Сунь Чжимина быстро рассеяли тибетцев.

Армия, которая была поделена на две части в результате нападения Ли Сие, теперь впала в еще больший беспорядок.

Тем временем Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Гао Фэн и Не Ян, ученики из «Отражающего клинка» вместе работали над тем, чтобы открыть путь Ли Сие, напав на правый и левый фланги. Все они обучались военному искусству Ван Чуна включая тактику.

Мало того, что, их обучал Ван Чун, по его предложению они начали учиться друг у друга. Сунь Чжимин взял то, что он узнал от Ван Чуна, и свое собственное понимание кавалерийской тактики, и прочитал о них публичные лекции в Поместье Отражающего Клинка. Под руководством этого будущего генерала кавалерии номер один из Великой Династии Тан, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Гао Фэн, Не Ян и все остальные разработали гораздо более глубокое понимание тактики кавалерии, чем обычный человек.

Они, возможно, не были физически сильны, но с точки зрения интуиции на поле боя и выполнения тактики, они были удивительны.

Бум бум бум!

Отвратительный звук столкновений заполнил воздух перед второй линией обороны, и члены Поместья повели свою кавалерию, словно волна, пронесшаяся сквозь армию противника. Сорок тысяч танских кавалеристов вскоре рассеяли шестьдесят тысяч тибетцев и турок.

При виде этого Дуву Сили, Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче не могли не удивиться.

— Кто эти люди? Когда Великий Тан получил так много грозных фигур, что даже в протекторате Цыси их так много!

Дуву Сили был чрезвычайно опытным генералом, и его намерение прибыть в Талас состояло в том, чтобы разобраться с Гао Сяньчжи, Ван Чуном и некоторыми из более известных генералов армии протектората Анси. Он не ожидал, что под командованием Ван Чуна будет так много грозных тактических генералов. Они казались не очень сильными, но их понимание поля битвы было просто невероятным.

Несмотря на то, что он наблюдал с холмов, он все еще чувствовал остроту этой угрозы. Эти второстепенные генералы Великого Тана вели десятки тысяч кавалеристов вперед. Их многочисленные мечи вонзались в тюркских и тибетских солдат и изгоняли их, рассеивая опытнух бойцов. Легко было понять, какую угрозу представляли эти командиры.

— Я не знаю!

Далун Руозан наконец заговорил, нахмурив лоб. Дуву Сили был не единственным, кто удивился этому зрелищу. В прошлом Далун Руозан понял, что Ван Чун был чрезвычайно грозным стратегом и тактиком, но он никогда не знал, что даже подчиненные Ван Чуна будут настолько ужасающими. Такие подчиненные только увеличивали угрозу, которую представлял Ван Чун.

Что касается слабости, которая заключалась в недостатке физической силы, это было не очень важно.

— Я слышал, что Великий Тан имеет три военных учебных лагеря, установленных Императором Мудрецом Великого Тана. Из них в Учебном Лагере Куньву есть Поместье Отклоняющих Клинков, которое было установлено нынешним Генералом-защитником Цыси. Там находится довольно много учеников тренировочного лагеря Куньву, и это, вероятно, те люди, которых мы сейчас наблюдаем.

Волосы Далуна Руозана развевались на ветру при этих словах.

Несмотря на то, что он по-прежнему мало что понимал относительно этих второстепенных генералов, Далун Руозан считал Ван Чуна своим смертельным врагом, поэтому он разбирался в нем гораздо больше, чем Дуву Сили. В тот момент Далун Руозан понял, кто такие Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Гао Фэн и Не 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 908. Ван Чун наносит удар! Ореол Проклятья Поля Битвы!**

Ли Сие, Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Гао Фэн, Не Ян... Эти командиры повели силы Цыси в бешеную атаку перед второй линией обороны. Однако их сила в сорок тысяч не могла остановить атаку более ста тысяч тюрко-тибетских элитных бойцов. Для солдат качество перевешивало количество. Это сражение происходило в Таласе, к западу от гор Цун. Тибетцы и турки нуждались в абсолютной секретности при их приближении, поэтому они не были способны собрать такое количество солдат.

Таким образом, в то время как Далун Руозан привел только около семидесяти тысяч, а Дуву Сили привел только около сорока тысяч, это была элита среди элиты.

Хотя они сражались против сорока тысяч могущественных воинов Великого Тана, они продолжали идти бесконечными волнами. Даже Ли Сие и его кавалерия Ушана, сеющие хаос в их рядах, не могли остановить их.

Некоторые турки и тибетцы даже предпочли обойти Ли Сие и Сунь Чжимина, чтобы атаковать вторую линию обороны вместе с волками Дуву Сили, причем баллистическая сила Сюй Кейи была одной из их основных целей.

Игого!

Боевой конь вскрикнул, и тюркский кавалерист использовал кучу волчьих трупов, чтобы перепрыгнуть через щиты пехоты и приземлиться за ними. Свишсвишсвиш! Бесчисленные сабли, копья, мечи и алебарды обрушились на него со всех сторон.

Тело этого турка стало словно сито, из которого текла кровь, труп, который больше не мог быть мертвее. Но его прибытие было как сигнал, и вскоре за ним последовала остальная часть армии — тюркская и тибетская кавалерия, перепрыгивающая по двое и трое, врывающаяся в ряды армии, чтобы занять место павших.

— Убьююю!

Между тем, с другой стороны, в небе раздался бешеный крик, но не на языке династии Тан, а на арабском языке, наполненном зверской и кровожадной аурой. Халед, Аравийский Зверь, вел армию Железного Зверя, искалеченную баллистами Тана.

Но Армия Железных Зверей все еще играла свою роль. Они подняли трупы с поля битвы, используя их как щиты, чтобы блокировать огонь баллист. Они могли потерять своих боевых лошадей, но Ореол Железного Зверя и Щит Темной Крови остались на месте, все еще уменьшая смертоносность баллист.

Роооар! Спешившийся солдат Железного Зверя высоко поднял массивный труп лошади, и бросился на баллисту. Баллистический болт пробил мертвую лошадь и его доспехи, но был отбит его рукой и улетел в небо.

Только воины Аравийской Империи, которые боролись до смерти, осмелились бы так бесстрашно и яростно использовать свои тела, чтобы блокировать баллистический выстрел.

Бесстрашная армия Железных Зверей получила невероятно драгоценную возможность для остальной части арабской армии. Тысячи и тысячи их людей пали от ульев и баллист, но тысячи и тысячи воспользовались шансом, купленным павшими, чтобы атаковать стальные стены.

Солдаты постоянно напарывались на лес пик, но использовали трупы, чтобы идти в бой. Даже если они оказывались в замешательстве от нападения со всех сторон, они все равно шли вперед, не обращая внимания на смерть. Концепция страха, казалось, не существовала в умах этих арабов.

Чем больше было смерти, тем страшнее и ужаснее поле битвы, тем больше они хотели сражаться. Даже наемные пикинеры из Большого и Малого Балура начали проявлять страх перед лицом этих диких и ревущих арабов, так что можно легко представить, что чувствовали другие наемники.

К западу от Западных Регионов, по легендам среди населения, арабы были синонимом смерти. Бесчисленные империи чувствовали ужас от силы арабов, их грозную волю, отсутствие страха смерти. И те королевства, чьи армии рухнули и рассеялись, как дым, перед лицом арабов, сформировали материал для легенды о непобедимости арабов!

Одна волна, вторая, третья... Арабские солдаты продолжали катиться, как непрерывный прилив, снова и снова врезаясь в первую линию обороны.

— Держать оборону!

— Сабли и топоры, будьте готовы!

— Лучники, будьте готовы!

На поле битвы Ван Янь и Ван Фу были безмятежны и невозмутимы, как камни, твердо стоящие у набегающей реки, и командовали пехотой первой линии обороны. Независимо от того, насколько жестокой была атака арабов, насколько они были бесстрашны или сколько раз они атаковали, они не могли проникнуть в пехотные формирования Ван Яна и Ван Фу.

Вдоль первой линии обороны наиболее часто подвергались нападениям районы, защищаемые Ван Яном и Ван Фу. Однако независимо от того, сколько арабов смогло пройти через стальные стены, мимо щитов, ульев и баллист, они все встретили свои концы перед пехотными формированиями Ван Яна.

В тылу около десяти тысяч пехотинцев спокойно стояли в ожидании.

В эту эпоху, когда кавалерия была королем, Великий Тан, чья местность не подходила для выращивания высококачественных боевых коней, завоевала гегемонию не былгодаря кавалерии. С точки зрения пехоты, однако, Великий Тан правил безраздельно, и именно с помощью этой пехоты Великий Тан когда-то сумел сокрушить У-Цан, восточных и западных турок, Когурё и Мэнше Чжао, и даже расширил свои владения в западные регионы.

Это была эра пехоты!

Великий Тан заставил всех испытать силу пехоты Центральных Равнин, что позволило ей достичь своего доминирующего положения. Во всем мире только пехота Великого Тана была способна противостоять атакам всех видов кавалерии.

У пехоты Ван Яна не было столь сильного импульса, как у кавалерии, и они не были такими же гибкими, но в оборонительном сражении они были стальной стеной. Кроме того, помощь стальных стен Ван Чуна только укрепила их и без того огромные оборонительные возможности.

— Ветер!

С четырьмя охранниками в черных доспехах вокруг себя, Ван Ян торжественно взмахнул правой рукой. Вуш! Тысячи щитников, удерживавших линию обороны, внезапно отступили, открыв большой путь.

В одно мгновение тысячи таких путей появились в, казалось бы, непроницаемой линии обороны.

Бузз!

При появлении всех этих пробелов у арабов перехватило дыхание. Они сразу взревели, размахивая своим оружием, и бросились вперед. Арабская кавалерия позади них также не заметила ничего странного, и закричала, следуя за своими товарищами.

— Огонь!

Ван Ян снова махнул правой рукой. Клангкланг! Защитники работали топорами и саблями, чтобы закрыть разрывы, которые открыли вначале. В одно мгновение те арабы, которые проникли внутрь, оказались в ловушке.

— Убьююю!

С дрожащим криком солдаты Тана начали рубить и наносить удары по пойманным арабам. Независимо от того, насколько сильной, жестокой и храброй была арабская кавалерия, какими бы бесстрашными они ни были, их все равно безнадежно превосходило численностью танская пехота. Они так быстро были зарублены, что даже не смогли взволновать рябь в формировании Тана.

— Ветер!

— Огонь!

......

Ван Ян повторял эту тактику снова и снова, провоцируя арабских солдат, а затем отрезая их, чтобы лучше было зарезать. Как только защитники закрывали разрыв, ни один арабский всадник не смог избежать живой пехоты Ван Яна.

В руках Ван Яна пехота не ограничивалась исключительно обороной, но была также превосходным наступательным оружием, атакующим при обороне и обороняющимся при атаке. Двадцать тысяч пехотинцев походили на отлаженную машину, которая с огромной эффективностью убивала арабскую кавалерию. Приманка, окружение, убийство... они работали с таким бездушным самообладанием, что даже арабская кавалерия начала испытывать чувство страха.

Наемники Западных Регионов, защищавшие эту область вместе с Ван Яном, подсознательно находились под его влиянием и были мотивированы продолжить свою стойкую оборону.

При этом они образовали самую прочную область линии обороны.

......

— Пора!

В середине двух оборонительных рубежей, среди десятков тысяч солдат, Ван Чун сидел на Белокопытной Тени под знаменем Великого Тана. Когда он смотрел на происходящие сражения, в его глазах мерцал яркий свет. Битва постепенно становилась все более интенсивной, и арабы, турки и тибетцы почти полностью использовали свои силы. Линии на востоке и западе находились под огромным давлением.

Ван Чун достиг важного этапа в своем плане.

Бузз!

Когда подул ветер, из глаз Ван Чуна вспыхнул свет, еще более белый, чем солнце, но только на короткое время. А затем все поле битвы, как восток, так и запад, начало дрожать. От Ван Чуна начал расширяться молочно-белый ореол, охвативший весь регион, как ураган.

Ореол Проклятья Поля Битвы!

С силами четырех сторон в жестоком сражении, Ван Чун наконец выпустил свою Ореол Проклятья Поля Битвы. Бузз! Когда он пронесся по полю битвы, ослепительные ореолы тибетцев, турок и арабов внезапно начали мерцать, как свечи на ветру. Клангклангкланг! Прежде чем кто-то успел среагировать, десятки тысяч ореолов мгновенно потускнели, и сила солдат упала на целый уровень.

Этот ореол мгновенно произвел огромный хаос в жестоком рукопашном бою.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 909. Содержит Великих Генералов!**

— В чем дело?!

Фигура Абу Муслима в тылу, которая была столь же устойчива, как гора Тай, внезапно вздрогнула, и он вскочил со стула в крайнем шоке. Он участвовал во многих войнах и покорил многие страны, но никогда не видел ничего подобного. Сила более двухсот тысяч элитных арабских кавалеристов немедленно снизилась.

Мало того, внезапное падение силы привело в замешательство ряды арабских солдат на фронте, поскольку многочисленные арабские кавалеристы слишком медленно реагировали, в результате чего их врезали в пики противника. Бум! Баллиста выстрелила через стену щита и ударила по рядам арабской кавалерии примерно в двадцати чжанах.

Роооар!

Солдат Армии Железного Зверя взревел, одной рукой держа труп боевого коня, и без устали бросился к толстому баллистическому болту. Но на этот раз Темный Кровавый Щит и Ореол Железного Зверя были неэффективны. Прорвавшись через труп лошади, баллистический болт продолжил полет, неослабно, легко пробив солдатскую броню, а затем проносясь сквозь тело солдата и дальше.

Затем он ударил второго, третьего, четвертого... За короткий промежуток времени черный баллистический болт пробил восемь арабских кавалеристов, прибив последних четверых к земле.

Вушвушвуш! Подобные события разыгрывались в других местах. Сотни и тысячи баллистических болтов падали на поле битвы, как сильный дождь, но на этот раз их эффект был совершенно другим. Бах Бах бах! Трупы падали на землю, и область перед первой линией обороны была быстро очищена.

— Пуск!

— Пуск!

— Пуск!

Чэн Бин холодно смотрел вниз с транспортной тележки, его меч постоянно опускался вниз. Прослужив Ван Чуну так долго, Чэнь Бинь был совершенно уверен в том, что произошло. Это была невероятно редкая возможность, лучший шанс для баллист показать свою мощь.

СвушСвушСвуш!

Девять тысяч!

Десять тысяч!

Одиннадцать тысяч!

Двенадцать тысяч!

Потери арабов мгновенно увеличились под интенсивным огнем баллист, и эта цифра все еще росла. В настоящее время арабы потеряли двадцать четыре тысячи человек из-за баллист Чэнь Биня.

......

Арабы были далеко не единственными, кто пострадал. Также постарадали тибетцы и западные турки на восточной линии.

Тибетцы и западные турки полагались на свое подавляющее число, чтобы подавить Ли Сие, Сунь Чжимина, Чжуан Чжэнпина, Чи Вэйсы и других, но в тот момент, когда Ван Чун выпустил свою Ореол Проклятия Поля Битвы, ситуация немедленно изменилась. Турко-тибетские войска мгновенно оказались подавлены, многие из них погибли под атакой кавалерии Ушана и другой танской кавалерии.

— Что это? Что сделал этот паршивец?

Дуву Сили прищурился, сжимая зрачки, его шок был не меньше, чем у Абу Муслима на другом конце поля битвы. Почти инстинктивно он повернулся к Далуну Руозану и Хуошу Хуйцану. Это была первая встреча Дуву Сили с Ван Чуном, но это не относилось к Далуну Руозану и Хуошу Хуйцану. Если бы существовал человек, который понимал, что только что произошло, это мог быть только Далун Руозан.

— Великий генерал, у меня тоже нет объяснения этому вопросу.

Далун Руозан горько улыбнулся. Он знал, что думает Дуву Сили, но он действительно не мог объяснить это. Это был не первый раз, когда он обменивался ударами с Ван Чуном, но у Ван Чуна все еще оставалось много загадок.

— По правде говоря, похожая вещь происходила в войне на юго-западе, но она определенно не была такой мощной, как сейчас. Кажется, что не только его статус и понимание стратегии улучшились — также увеличилась сила его ореолов.

У Ван Чуна было слишком много загадок. Его военное искусство, его использование металлических модулей, цементная дорога, которую он построил через Великий Тан, и уникальные ореолы, которые он использовал... Далун Руозан никогда не сталкивался с таким необъяснимым экспертом, как Ван Чун.

Его происхождение и образование можно было проследить, но не было ничего, что могло бы объяснить все странные вещи, используемые им. Он казался абсолютно другим человеком!

— Нет другого пути, кроме как использовать Великих Генералов для некоторого улучшения эффекта. — Сказал Далун Руозан, глядя на Дуву Сили и Хуошу Хуйцана.

Несмотря на то, что он достаточно хорошо подготовился к этой битве, некоторые вещи, помимо способности Далуна Руозана, были похожи на сражения между мастерами боевых искусств. Далун Руозан полагался на свой интеллект, стратегию и планы, чтобы добиться своей репутации мудрого министра. Он больше размышлял об общей ситуации и мало внимания уделял своей индивидуальной силе.

Для таких великих Имперских Генералов, как Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, было более уместно думать о таких вещах.

Это нынешнее зрелище было задачей, которую Ван Чун поставил перед Великими Генералами.

— Это все, что мы можем сделать.

Дуву Сили подсознательно нахмурился. Будучи одним из высших командиров, он не будет опрометчиво выходить на поле битвы. Он вступит в бой только в критические моменты битвы или когда великие генералы противника решат вступить в битву тоже. Но теперь, несмотря на то, что Великий Тан не послал ни одного Великого Генерала в бой, ему хватило одного ореола, чтобы нарушить это правило и выйти на поле боя. Это сделало Дуву Сили довольно несчастным.

Мало того, все ореолы потребляли энергию. Другими словами, использование ореолов потребует силы у Дуву Сили и других Великих Генералов. На более поздних этапах битвы, когда Великий Генерал станет сражаться против Великого Генерала, недостаток энергии может оказаться фатальным. Именно по этой причине командующие армиями всегда придерживались молчаливого понимания, что не стоит вмешиваться на ранних этапах битвы.

Но обстоятельства больше не позволили действовать согласно традициям!

Если он продолжит откладывать, вся его кавалерия будет полностью разбита сорока тысячами кавалеристов Тана.

Дуву Сили не допустит этого.

Бузз!

Дуву Сили поднял голову, его спина выпрямилась, глаза засверкали резким и яростным светом, и он сделал яростный удар вперед. Бум! Под сапогом Дуву Сили холм вздрогнул, и золотой свет начал распространяться наружу, вскоре превратившись в огромный и ослепительный золотой ореол царства Святого Бойца. В ореоле начала появляться корона, отличающаяся от корон, которые носили императоры Центральных Равнин. Изображения овец и волков были вырезаны на куполе короны, увенчанной развёрнутым беркутом.

Это была типичная корона, которую носил западно-тюркский каган.

Бузз! Ореол за ореолом расширялся под ногами Дуву Сили, распространяясь на западнотюркскую армию. Эффект Ореола Проклятия Поля Битвы Ван Чуна начал резко уменьшаться.

Взрыв!

Почти в то же самое время земля закачалась, и Великий Генерал У-Цана Хуошу Хуйцан сделал два шага вперед, и его собственный ореол войны вырвался из его тела в ослепительном золотом свете. Как шторм, он распространился на десятки тысяч тибетских кавалеристов, чтобы противостоять Ореолу Проклятия Поля Битвы Ван Чуна.

Тибетцы и турки были не единственными, кто реализовал эту стратегию. На первой линии обороны земля содрогнулась, словно на нее повлияла какая-то огромная сила. Губернатор Востока Аббасидов, Абу Муслим, вышел вперед, а его черный ореол поддержал каждого из его солдат.

Ореол Ван Чуна сразу же ограничил турок, тибетцев и арабов, поэтому для его противостояния необходимо было мобилизовать трех Великих Генералов. Это был беспрецедентный подвиг.

— Они пришли в движение, как и ожидалось!

Ван Чун сидел на Белокопытной Тени под знаменем армии Протектората Цыси, и нисколько не удивился этой картине. На самом деле на его лице была даже улыбка. Были скрытые схемы и открытые схемы. Разделение поля битвы было первой открытой схемой Ван Чуна, и это было второй.

Чтобы противостоять эффектам Ореола Проклятия Поля Битвы Ван Чуна, Хуошу Хуйцан, Дуву Сили и Абу Муслим должны использовать свои самые мощные ореолы, чтобы пассивно противостоять ему. Битва только началась, но три Великих Генерала вражеской стороны уже начали ослабевать.

Ореолы потребляли энергию, и начиная с этого момента, если битва затянется, Хуошу Хуйцан, Дуву Сили и Абу Муслим будут становиться все слабее и слабее. Если эта битва будет продолжаться в течение часа, их сила спустится с вершины Царства Святого Бойца. Но для Ван Чуна все было иначе.

Ореол Проклятия Поля Битвы действительно потреблял энергию, но ничтожное количество, которое едва ли повлияло бы на него. В основном он потреблял энергию, которая хранилась на небесах и на земле.

— Так как вы уже делаете это, я мог бы также выполнить ваше желание!

Ван Чун продолжил улыбаться, курвяжа второй ореол. Бум! Еще одна вспышка света вырвалась из его тела, и Ван Чун распространил свое Ореол Проклятия Генералов по полю битвы.

Бузз! В тот момент поле битвы, которое Хуошу Хуйцан, Дуву Сили и Абу Муслим едва сумели взять под контроль, еще раз изменилось. Без какого-либо предупреждения различные генералы У-Цана, западных турок и Аравии внезапно почувствовали, как мерцают их ореолы, и их энергия падает на целый уровень.

Это вызвало цепную реакцию, и ореолы, испускаемые этими генералами для усиления своих войск, также начали ослабевать под воздействием Ореола Проклятия Генералов. Солдаты трех армий сразу почувствовали, что их сила упала еще на одну маленькую каплю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 910. Три Великие Кавалерийские Силы. Ушан против Небесного Волка!**

— Ублюдок!

Собравшиеся тибетские и тюркские генералы наблюдали с холма, бледнея, в их глазах пылали огни ярости. Когда Ван Чун выпустил свой второй ореол, все они почувствовали, что их обманули: они были игрушками в ладони Ван Чуна.

— Далун Руозан, я теперь понимаю, почему ты хочешь его убить!

Стоя под развевающимся золотым волчьим знаменем, Дуву Сили зловеще смотрел, все его тело кипело с убийственным намерением, которое взлетало до небес, заставляя даже воздух вокруг него изгибаться и искажаться. Несмотря на то, что это были всего лишь противодействие издалека, без настоящего столкновения, Великий Генерал Небесного Волка был теперь твердо намерен убить Ван Чуна.

— Если такого рода люди останутся в живых, они станут источником бесконечных бедствий как для У-Цана, так и для турок!

Только неординарные люди могли заслужить уважение Дуву Сили. Своим невероятным пониманием он определил Агуду Лана как потенциального бригадного генерала и лично поднял его до этого уровня. Точно так же Ван Чун еще даже не достиг уровня бригадного генерала, но Дуву Сили уже запечатлел его образ в уме.

— Шамаск, возьми командование кавалерией Небесного Волка. Приготовься выйти и убить Танцев! — Вдруг приказал Дуву Сили.

На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем позади него донесся хриплый и холодный голос.

— Да, Милорд.

Далун Руозан и Хуошу Хуйцан сразу же повернули головы, только тогда осознав, что за Дуву Сили появился тюркский генерал в серебряных доспехах кавалерии Небесных Волков. Он был стройным, и его тело не излучало никакой энергии, что делало его практически незаметным среди кавалеристов Небесных Волков.

Если бы Дуву Сили ничего не сказал, никто бы его не заметил.

Бригадный генерал!

В глазах Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана появилось выражение легкого опасения, когда эта мысль мелькнула в их умах. Спрятать свою энергию перед группой великих генералов было нелегкой задачей. Только это было достаточным доказательством впечатляющих способностей этого человека.

Мало того, у Шамаска была чрезвычайно зловещая аура. С первого взгляда можно было сказать, что он чрезвычайно опасен и с ним трудно иметь дело.

— Все солдаты, слушайте! Милорд отдал приказ! Приготовьтесь отправиться в путь!

Шамаск проигнорировал эти взгляды, и поднял на дыбы тюркского коня в колючей броне кавалерии Небесных Волков. Из его глаз вырвался яркий свет, и в тот момент, когда он сел на лошадь, казалось, что весь мир перевернулся. Его незаметная и постоянно меняющаяся энергия мгновенно стала такой же мощной и сильной, как шторм.

Игого! Игогошечки!

Тысячи кавалеристов Небесных Волков начали дрожать и кричать с вершин холмов. Их элитные боевые кони были обучены и воспитаны особым методом. Они больше не казались боевыми лошадьми, а настоящими волками.

— Приготовься!

Почти в то же время Далун Руозан повернулся к Хуошу Хуйцану.

— Скажи Хуобе Сангье, чтобы он тоже пошел!

— В этом нет необходимости! Я уже готов!

Далун Руозан едва успел заговорить, как здоровенный мужчина в черно-красных доспехах медленно выехал вперед. Его глаза были как бронзовые колокольчики, его кожа была слегка загорелой, а с плеч свисали, трепеща, две красные ленты, расшитые золотом.

Эти ленты были символом самого высокого полководца Мутри!

Это был Хуоба Сангье, главный охранник королевской столицы Империи У-Цан, лидер Великой Кавалерии Мутри, а также самый ранний сторонник Далуна Руозана. Он был одним из главных водителей этой экспедиции на дальние расстояния в Талас. Без его поддержки, без добавления его семи тысяч доблестных кавалеристов Мутри, Далун Руозан оказался бы бессилен реализовать свои планы.

Будучи главным охранником королевской столицы и лидером важнейшей великой кавалерии Мутри, Хуоба Сангье занимался защитой Ценпо. Поколения главных охранников были глубоко преданы и никогда не покидали столицу без приказа Ценпо.

Но Хуоба Сангье уклонился от выполнения своего долга, оставив свой пост без приказа Ценпо и даже захватил с собой Великую Кавалерию Мутри. Такого никогда раньше не случалось в истории У-Цана, и, согласно законам и прецедентам, он заслужил смертной казни.

— Далун Руозан, как бы ни происходило это сражение, у меня есть только одна просьба. Не пытайтесь помешать мне сражаться с кавалерией Ушана!

Глаза Хуоба Сангье были яркими, лицо его имело холодное выражение. Его глаза не заботились о битве в целом, но оставались намертво сосредоточенными только на одном человеке.

— Конефно!

Далун Руозан немедленно кивнул.

— Во-первых, это было наше соглашение. — Строго напомнил Хуоба Сангье. Помимо оказания помощи Далуну Руозану в разгроме Великого Тана и спасении репутации У-Цана, у него была еще одна, более важная причина, чтобы рисковать смертной казнью, оставив королевскую столицу и взяв с собой в Талас Великую Кавалерию Мутри. Он должен был победить врага.

Кавалерия Ушана Великого Тана!

У-Цан властвовал над миром благодаря свей кавалерии, и его эшелонированная формация была известна в каждом уголке земли. Плато было землей кавалерии, и на вершине этой кавалерии находились Три Кавалерийских Короля: Белые Храбрецы, Цинхай и Мутри.

Это были самые мощные кавалерийские силы во всем У-Цане!

Однако в бою в тренировочном лагере Чжанчжун восемь тысяч солдат Цинхая погибли от кавалерии Ушана Ван Чуна. В битве за треугольный разрыв Даян Мангбан и его пять тысяч Белых Храбрецов также были уничтожены. Из трех верховных сил кавалерии У-Цана осталась только Великая Кавалерия Мутри.

Никогда в истории У-Цана не было уничтожено две его лучшие кавалерийские силы одним противником, а ведь их врагом был Великий Тан, страна, которая никогда не славилась своей кавалерией. Этот вопрос заставил всю кавалерию тибетского плато чувствовать себя сильно униженной, и Великая Кавалерия Мутри не стала исключением!

По этой причине Хуоба Сангье бросил вызов указу Ценпо и вывел свою семитысячную Великую Кавалерию Мутри из королевской столицы на далекое поле битвы в Таласе.

Великая Кавалерия Мутри имела историю, насчитывающую более трех столетий, и была публично признана самым сильным подразделением во всей империи У-Цан. Будь то для империи или для чести и гордости всей тибетской кавалерии, Великая Кавалерия Мутри должна была победить кавалерию Великого Тана в Ушане, чтобы весь мир мог видеть, что они могли проявить себя!

Чтобы достичь этой цели, Хуоба Сангье оказал Далуну Руозану полную поддержку. Он даже использовал свою сеть, чтобы одолжить много солдат из других королевских линий для экспедиции Далуна Руозана.

— Готовы!

Хуоба Сангье протянул свой меч вперед, алое оружие, подаренное Ценпо в пятом поколении. Оно указывало на холмы, сверкающие светом утреннего солнца. Румбл! Земля сотряслась, и пыль поднялась вокруг. По приказу Хуобы Сангье неподвижные ряды Великой Кавалерии Мутри пришли в движение, и из их тел вырвалась пугающая аура, палящая волна тепла, которая заставила траву, растущую на холмах, засохнуть.

Бум!

Семь тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри выехали из-под восходящего солнца, затопили вершины холмов, и грохот их копыт заглушил весь шум на восточной стороне поля битвы. Семь тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри были быстры, но восемь тысяч Кавалеристов Небесных Волков Шамаска были еще быстрее. К тому времени, когда Великая Кавалерия Мутри спускалась по холмам, Кавалерия Небесных Волков уже поднимала облако пыли на поле битвы.

В этот момент весь мир, казалось, потерял цвет при их приближении.

— Милорд! Посмотрите туда!

Между тем, в середине армии Тана, Кун Цзыань, казалось, что-то почувствовал и повернул голову, а его глаза наполнились шоком, когда он увидел приближающуюся кавалерию Небесного Волка. Доспехи, импульс и сила кавалерии Небесных Волков полностью отличались от любой другой силы тюркской кавалерии, и Цун Цзы чувствовал, что он собирается сражаться с чрезвычайно грозным противником.

— И там! У-Цан тоже вступил в сражение! — Крикнул другой офицер Ушана, указывая в другом направлении. Все повернулись и увидели, что за кавалерией Небесного Волка сила кавалерии, одетая в золотые и красные доспехи, наступает под другим углом.

Эти две верховные силы кавалерии, одна спереди и одна сзади, намеревались зажать Тан между собой.

Интенсивное чувство опасности сразу охватило толпу. Это были две сильнейшие кавалерийские силы на континенте, стоящие на самой вершине мощности. С одной было бы достаточно сложно справиться, а тем более с двумя.

Ли Сие на своем ферганском коне стоял среди своих солдат, его разум кипел от бесчисленных мыслей.

И Кавалерия Небесных Волков, и Великая Кавалерия Мутри были славными воинами, состоящими из лучших кавалеристов в мире. Их боевая мощь не могла сравниться с таковой их кавалерии, и их общее количество также было намного выше, чем у кавалерии Ушана. Идти вперед или отступать, атаковать или защищаться — Ли Сие должен был сделать свой выбор как можно быстрее.

— Милорд! Что нам делать? — Обеспокоенно спросил Кун Цзыань.

Две приближающиеся кавалерии оказали невероятное давление на каждого из мужчин, такое, которое никто из них не чувствовал в любой другой битве.

Ли Сие ничего не сказал, но его взгляд осматривал поле битвы. Битва все еще продолжалась, и его уши все еще были наполнены криками и грохотом, в его глазах мерцали кровавые отблески света. Две кавалерийские силы еще находились на достаточной дистанции, и было еще время для отступления.

Но когда Ли Сие заметил Сунь Чжимина, Чжуан Чжэнпина, Чи Вэйсы и других, все еще сражавшихся против турок и тибетцев, он сразу же принял решение.

— Нам некуда отступать! Все солдаты, готовьтесь к битве!

Ли Сие поднял свой массивный меч из Стали Вутц, позволяя солнцу отражаться от его края. Он разразился энергией, настолько обширной и мощной, что казалось, что сам мир пришел в движение!

Бум!

После минуты молчания земля начала дрожать, и пятитысячная кавалерия Ушан перешла от молчания к молниеносной скорости. Однако на этот раз их целью была кавалерия Небесных Волков и Великая Кавалерия Мутри.

В этот момент, хотя они уже давно были готовы к этому, Шамаск и Хуоба Сангье с тревогой смотрели на пугающую ауру пятитысячной кавалерии 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 911. Иллюзорное образование Небесного Волка!**

Бум! Бум! Бум!

Пятитысячную кавалерию Ушана нельзя было остановить, она преодолевала любое противостояние, с которым столкнулась. Взрыв! Тюркский всадник, который пытался встать у них на пути, был сбит и с криком протлетел более десяти метров в воздухе.

Раз, два, три... бесчисленные турки и тибетцы были отброшены в сторону, как трава, или подброшены в воздух удивительным импульсом кавалерии Ушана.

— Хорошо! Только убив такого врага, можно чего-то достигнуть!

Шамаск прижался к своей лошади, не чувствуя страха. Напротив, он выглядел взволнованным, и его тело источало ауру дикости. Во всем Западно-Тюркском Каганате Шамаска можно было считать самым коварным и странным бригадным генералом.

Он был жестоким и кровожадным, но также хитрым и коварным, как гадюка. У него не было смелости или поведения, подходящего для прославленного бригадного генерала. Однако, независимо от того, сколько у него было эксцентричности, как бы ни ненавидели другие его поведение, Шамаск всегда был самым важным подчиненным Дуву Сили. Дуву Сили даже считал его более важным, чем Черного Волка Ябгу, Агуду Лана, у которого по венам текла императорская кровь.

Причина благосклонности Дуву Сили была проста. Шамаск всегда найдет способ убить своего врага, независимо от того, насколько тот могущественен!

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Оставьте мне этого лидера Танцев! Никому из вас не разрешается прикасаться к нему! — Яростно сказал Шамаск, взволнованно облизывая губы, его глаза, казалось, жаждали крови.

— Да!

Кавалерия Небесных Волков согласилась, и все они тоже начали волноваться.

— Увы, такая грозная сила кавалерии имеет главой слабого эксперта уровня Царства Императорского Бойца. Я не знаю, как тебе удалось проиграть, Агуду Лан. Но это не имеет значения. Я просто снесу ему голову и отомщу за вас!

Шамаск посмотрел на Ли Сие так, как будто бы на убиваемого ягненка. Бригадному генералу было слишком легко убить мастера боевых искусств Царства Императорского Бойца.

В глазах Шамаска Ли Сие был просто ходячим трупом.

Румбл! Черно-белый ореол выспростался из тела Шамаска, пронесся сквозь кавалерию Небесного Волка, как буря, заставляя и без того стремительную силу кавалерии становиться еще быстрее, и они атаковали кавалерию Ушана Ли Сие, как массивный меч.

Казалось, что мир сотрясается, и восемь тысяч кавалеристов Небесных Волков и пять тысяч кавалеристов Ушана приближаются друг к другу, а их неизбежное столкновение привлекает внимание бесчисленных людей.

— Лорд маркиз! Генерал Ли в опасности!

За второй линией обороны Сюэ Цяньцзюнь, стоявший рядом с Ван Чуном, почти сразу заметил активность вдалеке. Пока он смотрел, как эти две кавалерийские силы атакуют друг друга, как будто в решающем столкновении, в его глазах появилось глубокое беспокойство.

Сюэ Цяньцзюнь никогда не сомневался в силе кавалерии Ушана. По его мнению, они были самой сильной кавалерией в мире. Однако это было только тогда, и маркиз вел их. Пропасть, которую было трудно преодолеть, лежала между Имперским Военным царством и Святым Военным царством. Ли Сие был только на пике Имперского Военного царства, и кавалерия Ушан без командира Святого Воинства просто не могла бороться с Кавалерией Небесных Волков во главе с бригадным генералом.

— Не нужно беспокоиться! — сказал равнодушно Ван Чун, его лицо было спокойным и бесстрастным, когда он стоял под развевающимся знаменем.

— Но, лорд маркиз...

Сюэ Цяньцзюнь хотел сказать больше, но Ван Чун махнул рукой, чтобы остановить его.

— Расслабься. Ли Сие будет в порядке.

Все это время он обращал внимание на поле битвы. Столкновение кавалерии Ушана с Кавалерией Небесных Волков Дуву Сили, решающее сражение двух сильнейших кавалерийских сил в истории, было как совпадением, так и неизбежностью. К этой битве Ван Чун много готовился, в том числе и Ли Сие.

Иди! Только опасность может простимулировать твой потенциал. Я уверен, что придет день, когда твоя проницательность сможет быть раскрыта!

Когда Ван Чун уставился на спину Ли Сие, бесчисленные мысли пролетели в его голове.

Слишком долго Ли Сие находился под крылом Ван Чуна. Будь то во время битвы у треугольного разрыва против Даяна Мангбана или битвы против Агуду Лана в Оружейной Палате Цыси, Ван Чун все риски и опасности взял на себя. Ли Сие был в слишком большой безопасности, поэтому он остался в Царстве Императорского Бойца, неспособный прорваться в Царство Святого Бойца и стать настоящим Непобедимым Великим Генералом.

В прошлой жизни Ли Сие смог достичь такого высокого уровня за такое короткое время, стал способным сражаться против целой армии в одиночку и даже полностью изменить ход битвы, именно потому, что рисковал собой бой за боем.

Бросив себя в пасть смерти и выйдя победителем, балансируя на этой тонкой грани между жизнью и смертью, Ли Сие вытеснил потенциал своего тела, создав о себе легенду в империи.

Смерть и ранения были предопределены в жизни Ли Сие. Только путем непосредственного противостояния смерти он мог повзрослеть.

К такому выводу пришел Ван Чун после долгих размышлений.

Сюэ Цяньцзюнь ошеломленно уставился на Ван Чуна, чувствуя его решительный взгляд. Как будто медленно понимая, он начал расслабляться, присоединяясь к Ван Чуну в молчаливом наблюдении за тем, как разворачивается столкновение двух сильнейших кавалерийских сил в мире.

Аууу!

В далеком облаке пылающей пыли две кавалерийские силы становились все ближе и ближе, теперь их разделяло всего двести с небольшим чжан. В тот момент, когда они приблизились друг к другу, раздался ужасающий вой. Это не было волчьим воем, потому что это был не тот звук, который мог издать волк.

Когда этот вой зазвенел в воздухе, вокруг кавалерии Небесных Волков неожиданно возникла невидимая энергия. Пространство начало закручиваться, и энергия вокруг восьмитысячной кавалерии внезапно сгустилась в массивную золотую голову волка, размером с гору. Ее глаза были полны презрения, достоинства и дикости.

Румбл! В тот момент, когда появилась волчья голова, кавалерия небесных волков в восемь тысяч стала быстрее, сильнее, проворнее, и даже их лошади начали меняться. Их тела распухли от мускулов, и их копыта, казалось, стали стучать по земле с еще большей силой.

В мгновение ока давление и энергия, излучаемые кавалерией Небесного Волка, умножились, и они, казалось, стали совершенно новой кавалерийской силой. Облака пыли, которые они поднимали, которые когда-то достигали лишь десяти с лишним метров, теперь достигли тридцати метров, и их скорость взлетела до небес. Но это было не в полной мере их преобразование.

— Генерал, посмотри на это!

Цун Зиан расширил глаза, и указал вперед.

Прямо под глазами кавалерии Ушан восемь тысяч кавалеристов Небесных Волков внезапно удвоились, и теперь шестнадцать тысяч человек яростно атаковали их.

— Призрачная формация!

Ли Сие открыл глаза, и понял, что это было. Для восьмитысячной кавалерии Небесных Волков было просто невозможно мгновенно удвоить их число до шестнадцати тысяч. Не было сомнений, что половина из них были иллюзиями.

Ли Сие впервые оказался в такой ситуации.

Иллюзорное образование Небесного Волка!

Ли Сие вспомнил, что слух о нем был во время службы в протекторате Бэйтина. Легенды тюркских степей гласили, что это было высшее иллюзорное образование, разработанное эксцентричными степными шаманами и являющееся одним из трех великих образований Западно-Тюркского каганата.

Генерал-защитник Ань Сишун много лет стоял на страже над северной границей и редко сталкивался с кем-либо, кого можно было бы считать настоящим врагом. Его единственное поражение было от рук Иллюзорного Образования Небесного Волка.

Слухи говорили, что степь за пределами Протектората Бэйтина была заполнена иллюзиями кавалеристов Небесных Волков. Трудность отлисчить правду от лжи в конечном итоге привела к поражению генерала Защитника Бэйтина. Ли Сие не участвовал в битве, и он не знал конкретных деталей. Но в протекторате Бэйтина почти все знали об Иллюзорном Образовании Небесного Волка.

— Лорд Маркиз, что нам делать?

В тылу офицеры Цыси вокруг Ван Чуна начали беспокоиться о Ли Сие и кавалерии Ушана. Эпическое столкновение этих двух грозных кавалерийских сил больше не было поводом для тревоги у Сюэ Цяньцзюня, и даже генералы на первой линии обороны начали замечать что-то странное, бросая взгляды в направлении неизбежного столкновения между Ли Сие и Шамаском.

Кавалерия Ушана была грозной, но Кавалерия Небесных Волков была такой же сильной и смелой. По общему мнению, кавалерия Ушана была в невыгодном положении из-за меньше количества бойцов в ее составе.

— Верь в него!

Ван Чун оставался неподвижным под знаменем войны, его лицо было бесстрастным, когда он произносил эти три слова.

Кавалерия Ушана была лучшими войсками под его командованием, и они были основой его армии в прошлой жизни. Хотя текущая итерация кавалерии Ушана не пережила столько сражений и не могла считаться настоящими ветеранами, у них было лучшее снаряжение в мире: броня из метеоритного металла и мечи из стали Вутц. Это были средства, которыми кавалерия Ушана из его прошлой жизни не обладала.

Кавалерия Ушана была роскошно оснащена лучшим оружием и доспехами в мире.

Если даже эта итерация кавалерии Ушана не соответствовала кавалерии Небесных Волков, то ни сила на Центральных Равнинах, ни какая-либо кавалерийская сила не могли бы противостоять Кавалерии 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 912. Феномен формирования!**

— Убью!!

Как и ожидал Ван Чун, Ли Сие потребовалось всего несколько минут, чтобы ощутить, что он думает. Он отвернулся, большая и сильная ладонь обхватила огромный меч, и выражение его лица стало жестким.

— Хиах! — Ли Сие немедленно стегнул свою лошадь, чтобы ехать еще быстрее, ведя свою пятитысячную кавалерию Ушана в атаку против Конницы Небесного Волка.

......

— Стоп!

В то же время за кавалерией Небесного Волка Хуоба Сангье внезапно поднял руку и приказал своей большой кавалерии Мутри в золотых доспехах остановиться.

— Милорд?!

Этот приказ был настолько резким, что офицеры Великой Кавалерии Мутри вокруг Хуоба Сангье в шоке повернулись к своему командиру. Разве задачей Великой Кавалерии Мутри на поле битвы в настоящее время не было работать с восьми тысячами кавалеристов Небесных Волков и полностью уничтожить танскую армию?

— Уже слишком поздно. Кавалерия Небесных Волков турок опередила нас.

Глаза Хуобы Сангье были как сверкающие солнца, а лицо было торжественным и безмятежным.

— Не забывайте, что, вступая в эту битву, мы бросили вызов указу Ценпо. Чтобы победить Тан, мы, Великая Кавалерия Мутри, не нуждаемся в помощи других!

— Но Великий Министр и Великие Генералы надеются, что мы будем работать вместе с Кавалерией Небесных Волков, чтобы победить Тан! – Сказал один из заместителей Хуобы Сангье.

Хуоба Сангье посмотрел вперед и безэмоционально спросил:

— Разве кавалерия Небесных Волков нуждается в нашей помощи в данный момент?

Офицеры проследили за его взглядом, где кавалерия Небесных Волков летела с невероятной силой, которую укрепляла еще и Иллюзорная Формация Небесных Волков. Даже Великая Кавалерия Мутри была удивлена их силой.

Что касается импульса, кавалерия Ушана Великого Тана полностью доминировала в конюшнях Великого Тана.

Офицеры Мутри сразу поняли, и стали немного более спокойными.

— Давайте подождем, пока кавалерия Небесных Волков не станет нуждаться в нашей помощи! – Сказал Хуоба Сангье.

— Да! — В унисон ответили все его офицеры.

......

Со своего наблюдательного пункта на холмах Хуошу Хуйцан мог видеть, что происходит. Нахмурившись, он шагнул вперед и прошептал на ухо Далуну Руозану:

— Великий министр, этот Хуоба Сангье… мы должны его немного подтолкнуть?

Хуоба Сангье был слишком горд, как и кавалерия Мутри. В то время, когда У-Цану предстояло тесно сотрудничать с западными турками, Хуоба Сангье решил остановить свою Великую Кавалерию Мутри и наблюдать издали, полностью испортив предыдущее построение.

Это также не было хорошим развитием для турко-тибетского альянса.

— Расслабься! Хуоба Сангье знает, что ему следует делать! Кроме того, Шамаску и кавалерии Небесных Волков не понравится, если кто-то сейчас вмешается. — Невозмутимо сказал Далун Руозан.

Хотя Хуоба Сангье остановился, это мало повлияло на сражение в целом. Когда Тан окружен, тренд битвы определен, никто не сможет его остановить.

— Но…

Хуошу Хуйцан все еще хотел спорить, но Далун Руозан бросил взгляд позади него. Хуошу Хуйцан подсознательно обернулся, чтобы проследить за его взглядом, и увидел, что поблизости у Дуву Сили высоко поднята голова, а на лице написано безразличное выражение. Стоя под знаменем с золотым волком, держа руки за спиной, он излучал ауру гордости и презрения.

Хуошу Хуйцан теперь понял и замолчал.

Далун Руозан был прав. Кавалерия Небесных Волков Дуву Сили была одной из трех величайших кавалерийских сил Западно-Тюркского Каганата. С точки зрения истории битвы, Дуву Сили даже однажды победил Генерального Защитника Бэйтина. Человек, обладающий его способностями, почти наверняка имел очень высокое мнение о себе, так как он мог позволить посторонним помочь своей кавалерии Небесных Волков?

— Все готово!

Этот внезапный голос заставил Хуошу Хуйцана повернуть голову. Огромная золотая голова волка в этом отдаленном облаке пыли начала реветь, и кавалерия Небесных Волков теперь казалась неостановимой под силой своего формирования, способной свергнуть горы и обратить вспять моря.

Противники становились все ближе и ближе.

Перед лицом кавалерии Небесных Волков пятитысячная кавалерия Ушана казалась хрупкой парусной лодкой в разгар сильнейшего шторма, который в любой момент мог быть разбит.

Небесный Волк! Ушан!

Битва между этими двумя высшими кавалерийскими силами привлекла всеобщее внимание.

Ван Чун, Далун Руозан, Дуву Сили и бесчисленное множество солдат Великой Династии Тан, тибетцев и тюрков наблюдали за этим столкновением чемпионов!

Двести чжан!

Сто чжан!

Семьдесят Чжан!

За пятьдесят чжан ситуация внезапно изменилась.

Роооар!

Все внезапно услышали стентористский рев.

— Десять нападений, десять побед, начинай!

Бум!

Земля начала дрожать, и Ли Сие приказал своим солдатам принять Форму Десять Нападений Десять Побед, и поток энергии, наполненный смертоносной энергией, взмыл в небо. В этот момент вся кавалерия Ушана начала фонтанировать энергией, в десять раз большей, чем раньше, и их сила, скорость и ловкость начали быстро расти.

Кроме того, энергия, излучаемая кавалерией Ушана, начала конденсироваться в воздухе, образуя один, два, три, четыре… сорок девять иллюзорных образов.

Секунду спустя эти иллюзии превратились в сорок девять огромных золотых копий!

Прошло несколько месяцев, за которые кавалерия Ушан каждый день тренировалась в Формировании Десяти Нападений Десять Побед, достигая совершенно нового уровня силы. Мало того, что количество копий увеличилось с десяти до сорока девяти, но также увеличился эффект, который он давал кавалерии Ушана.

Румбл!

Раздался грохот, и темные тучи внезапно начали собираться над кавалерией Ушана, отбрасывая тени, которые окутывали их. Их сила нарастала, и через несколько мгновений они достигли стадии, когда они были равны восьмитысячной кавалерии Небесных Волков.

И их сила продолжала расти. Несколько мгновений спустя они превзошли кавалерию Небесных Волков, достигнув ошеломительного уровня силы.

Но их сила все еще увеличивалась!

В тылу армии, под боевым знаменем Цыси, Ван Чун внимательно следил за Ли Сие. В тот момент, когда Ли Сие выпустил формацию Десять Нападений Десять Побед, Ван Чун соединился с Белокопытной Тенью, заставив ее поднять копыта и топнуть по земле.

Клангклангкланг! Три черно-красных ореола с несравненно острыми краями вырвались наружу с позиции Ван Чуна, быстро охватывая поле битвы. В мгновение ока сила ореола подтянулась к кавалерии Ушана, и Ореол Сумеречного Жеребца быстро начал появляться под их ногами.

Подбитая ореолами Ван Чуна, и без того грозная кавалерия Ушана снова набрала силу. Кроме того, темные облака над головой также становились все гуще и беспокойнее.

Бузз!

Шамаск, спрятанный за Иллюзорной Формой Небесного Волка, скривился.

— Это невозможно!

Глаза Шамаска сузились, а его тело содрогнулось, поскольку впервые в этой битве он потерял самообладание.

Кавалерия Ушана полностью отличалась от той, что была в отчетах разведки. По крайней мере, солдаты Цинхая и Белые Храбрецы У-Цана были определенно не такими могущественными, как они!

— Готовьтесь к битве!

Шамаск был далеко не единственным, кто был шокирован. За пятьсот чжан, в тылу, тело Хуобы Сангье дрогнуло, и когда он выпрямился на коне, его лицо стало чрезвычайно серьезным, а глаза засияли ярким светом.

Преобразование кавалерии Ушана полностью превзошло его ожидания. Он считал, что кавалерия Небесных Волков может легко победить Тан, но теперь понял, что ситуация была полна неизвестных переменных. Не было никакой гарантии, что кавалерия Небесных Волков сможет победить кавалерию Ушана!

— Невозможно! С каких это пор Центральные Равнины обрели такое мощное образование!

Тибетские и тюркские командиры с удивлением смотрели на темные облака над кавалерией Ушана. Великий генерал Небесного Волка Дуву Сили был особенно ошеломлен, а его тело дрожало от беспрецедентного шока.

Формирование Явлений!

Легенды говорили, что образования каким-то таинственным образом связаны с небом и землей и вызывают отклик у мира. Этот вид небесного явления не будет иметь очень большого диапазона, и он не будет длиться очень долго, но это указывало, что образование, которое вызвало его, было настолько сильным, насколько это возможно. Дуву Сили слышал об этих формациях только от предыдущего поколения шаманских священников.

Но такие образования существовали только в легендах.

Дуву Сили путешествовал по всему миру и сталкивался со всевозможными экспертами, и знал знаменитых экспертов Великого Тана, как тыльную сторону своей ладони. Даже когда Бог Великой Танаской войны Ван Чжунси использовал свои формирования, он был все еще немного далек от достижения уровня образования явлений формирования.

А за пределами Ван Чжунси другие эксперты Тана были еще дальше от этого легендарного уровня.

Говорилось, что, когда человек достиг высочайшего уровня понимания Иллюзорного Образования Небесного Волка, он также мог вызвать небесное явление, но, хотя Дуву Сили размышлял много лет, он не достиг никакого прогресса, не мог найти никакого способа улучшить формирование. Но, к его удивлению, здесь, на чужбине Таласа, он увидел высший уровень силы Великой Династии Тан по имени Ван Чун.

Если бы он не видел это своими глазами, он бы никогда не поверил, что феномен формирования, который он искал всю свою жизнь, проявится здесь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 913. Кавалерийская борьба за господство!**

Во что бы то ни стало, я должен приобрести его для себя!

Дуву Сили сжал кулаки, его сердце переполняли жестокие амбиции.

Вдалеке пять тысяч кавалеристов Ушана под командованием Ли Сие окончательно сформировали формирование, и наступил решающий момент…

— Убьююю!

Ауууууу!

Мало того, что Шамаск не отступил перед лицом этого мощного формирования, которое могло даже вызвать природное явление, он почувствовал еще более сильное желание убивать. Хотя формация Ли Сие была чрезвычайно мощной, Иллюзорная Формация Небесного Волка ничуть не уступала. Он был уверен, что сможет вести кавалерию Небесных Волков за собой так же, как и против всех других врагов, и победить кавалерию Ушана Великого Тана!

Игого!

В клубах вздымающейся пыли шестнадцать тысяч кавалеристов Небесных Волков, как настоящих, так и поддельных, жестоко врезались в кавалерию Ушана.

Румбл!

Поле битвы вздрогнуло и качнулось, как будто земля была доской в беспокойном океане. Удар этих двух кавалерийских сил был настолько интенсивным, что земля, казалось, была готова разорваться на части, и сила их столкновения заглушила шум всех других боев, даже грохот баллистических болтов и лязг оружия.

Бузз!

Казалось, что прошла секунда, и бесчисленное количество эонов до того, как звук наконец угас. Тем временем боевые кони подняли огромную пыльную бурю, поднявшуюся на десять с небольшим чжан в воздух. Массивная золотая голова волка кавалерии Небесного Волка мерцала и колебалась, но не была уничтожена. Что касается Ушана, из сорока девяти копий над головой двадцать три были потеряны.

Но битва не успокаивалась, а только усиливалась.

Поле битвы было в полном хаосе, восемь тысяч кавалеристов Небесных Волков, заполненных пятью тысячами кавалеристов Ушана, бьющих друг против друга, оружие против оружия, броня против брони, звездная энергия против звездной энергии... Разные звуки можно было услышать в эти несколько коротких моментов.

Взрывы Звездной Энергии, дробление металла, взмахи оружия... все больше и больше звуков добавлялось к ним, они создавали диссонирующий и шумный гул, который оглушал уши. Но самым страшным изо всего были тяжелые удары, когда боевой конь сражался с боевым конем.

Эта битва тринадцати тысяч человек казалась такой же интенсивной и грандиозной, как битва, в которой участвовали сотни тысяч солдат!

Румбл!

Кавалерист Ушана, с мечом из Стали Вутц, мерцающим холодным светом, атаковал кавалериста Небесного Волка, но, отлетев, кавалерист Небесного Волка с диким лицом внезапно изогнулся и растворился. Иллюзия! Кавалерист Ушана понял это, но было слишком поздно.

Кланг! За его спиной появилась огромная сила. Пользуясь моментальной неожиданностью, тюркский кавалерист ударил своим уникально выкованным западно-тюркским мечом в спину кавалериста Ушана.

— Умри!

У тюркского всадника было дикое выражение лица. Иллюзорное Образование Небесного Волка смешало истину с ложью, реальное с нереальным. Не в состоянии отличить то, что было фатальным на поле битвы, бесчисленное количество людей попало под мечи Кавалерии Небесных Волков. Кавалерия Небесных Волков полагалась на эти иллюзии, чтобы победить бесчисленных грозных противников и создать собственную репутацию.

Но удар меча, который мог разрезать высококачественное оборудование на две части, казалось, ударил о стальную стену. Мало того, что он не смог пробить доспехи врага, он даже отскочил назад.

Как это могло произойти?!

Шок появился на лице кавалериста Небесного Волка. Кавалерия Небесных Волков была одной из трех легендарных кавалерийских сил Западно-Тюркского Каганата, оснащенных лучшими доспехами, оружием и боевыми лошадьми, которые мог предоставить Каганат. Он никогда не слышал о доспехах, которые эти мечи не смогли бы пробить.

— Хммм!

Холодный фырк был ему ответом. Хотя эти два кавалериста не говорили на одном языке, были некоторые вещи, которые не требовались для понимания. Кланг! Теперь настала очередь кавалериста Ушана воспользоваться растерянностью противника. Он перевернул меч и ударил им колючую броню кавалериста Небесного Волка. Но когда он опустил меч, почувствовал твердое сопротивление. Острый меч из Стали Вутц сумел пробиться только наполовину. Несмотря на то, что он вызвал кровотечение из порезанной руки, он не смог пробиться до конца.

Какая грозная броня!

Когда эта мысль промелькнула в его голове, он понял, что происходит. Доспехи кавалерии Небесных Волков, возможно, не были столь впечатляющими, как доспехи из Метеоритного Металла, но все еще были намного выше обычных доспехов. Даже острие меча из Стали Вутц не могло разрубить доспехи кавалерии Небесных Волков на две части, как это было с обычной броней.

Тыгыдык тыгыдык!

Через несколько коротких моментов они разошлись, их лошади разъехались в разные стороны. Бой между кавалерией был постоянной борьбой, где жизнь и смерть решались в мгновенных столкновениях. Но в этом случае битва не закончилась.

Едва после того, как этот кавалерист Небесного Волка избежал одной катастрофы, другой кавалерист Ушана подскачил к нему сзади. Когда он ударил своим мечом, рука полетела в воздух, приземлившись на землю с глухим стуком. Этот удар был нанесен с захватывающей дух точностью, приземлившись точно в том же месте, что и предыдущий кавалерист Ушана.

Двое напали, как будто они были одним человеком!

— Ааа! — Когда турок закричал, третий кавалерист Ушана напал на него. Кровь брызнула, когда он взмахнул мечом, и кавалерист Небесного Волка вскоре лишился своей головы, и остальная часть его тела упала с лошади.

Весь процесс занял всего несколько секунд. Два кавалериста Ушана напали на его руку, в то время как другой отрубил ему голову: ошеломляющий показ командной работы. К тому времени, когда другой кавалерист Небесных Волков смог отреагировать, безголовый труп его товарища уже влачила по земле перепуганная лошадь.

Битва продолжалась. Клангклангкланг! Все кавалеристы Ушан были вовлечены в ожесточенные столкновения с Кавалерией Небесных Волков. Кавалерия Ушана имела гораздо лучшее оружие и броню, чем Кавалерия Небесных Волков, и формация Десять Нападений Десять Побед также сделала их сильнее.

Но огромное количество иллюзий, порожденных Иллюзорной Формацией Небесного Волка, оказалось полезным, поскольку эти шестнадцать тысяч настоящих и поддельных всадников намного превосходят численность кавалерию Ушана. Самое страшное было то, что, хотя некоторые из иллюзий были разрушены во время интенсивного сражения, Иллюзорная Формация Небесного Волка продолжала производить больше иллюзий, хотя и гораздо медленнее.

Бум бум бум!

Благодаря тому, что клинки Тюркских Небесных Волков проникали со всех сторон, несмотря на то, что броня Метеоритного Металла предотвращала смертельные удары, удары Звездной Энергии могли проходить через броню.

Клацбахпуктрях! Кавалерист Ушана задрожал, и его вырвало кровью. И затем, спровоцированные кровью, на него сразу же набросились семь крупных волков, один из которых даже прыгнул прямо на спину лошади.

— Зверь!

Кавалерист Ушана немедленно сунул свою бронированную руку в пасть волка, а затем отрубил ему голову. Даже после смерти волк оставался на руке человека, его зубы были обнажены, а морда искажена диким выражением.

Задержка, вызванная этим волком, привела к тому, что кавалерист Небесных Волков еще больше приблизился к его местонахождению.

Клангклангкланг!

Бум бум бум!

Поскольку Небесный Волк и Кавалерия Ушана оставались в напряженной битве, их формирования также продолжали биться друг против друга. Битва была гораздо более интенсивной, чем кто-либо мог себе представить, и не было никаких сомнений в том, что кавалерия Ушана сражалась в самой сложной битве в своей истории. Иллюзии, смешанные с настоящей Кавалерией Небесных Волков, были огромным препятствием для конницы Ушана.

В каждый момент кавалерист Ушана терял инициативу в этой напряженной битве, нападая на иллюзию. Тем не менее, кавалерия Ушана также демонстрировала свои впечатляющие возможности. В тот момент, когда был обнаружен настоящий кавалерист Небесного Волка, на него немедленно нападала бесчисленная кавалерия Ушана.

Несмотря на то, что у Кавалерии Небесных Волков были иллюзии, они не могли получить большого преимущества.

— Лорд Маркиз, что нам делать? Может ли генерал Ли Сие и кавалерия Ушана быть в опасности?

Сюэ Цяньцзюнь с глубоким беспокойством смотрел на битву, а также довольно много людей вокруг него.

Эта битва оказалась намного хуже, чем они себе представляли. В прошлых битвах кавалерия Ушана была почти неудержима. Это был первый раз, когда кто-либо из них видел кавалерию Ушана в таком долгом сражении. Больше всего их беспокоило то, что столкновение Звездной Энергии и интенсивная битва вызывали слишком много массивных облаков пыли, которые поднялись в воздух на несколько десятков чжан, а сильный ветер только ухудшал видимость.

С их точки обозрения, все, что они могли видеть, — это пыль. Невозможно было отличить кавалерию Ушана от кавалерии Небесных Волков. Только грохот и скорбные крики позволяли им понять жестокость происходящего сражения, и осознание этого только придавало им больше беспокойства.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 914. Шамаск!**

— Не паникуйте!

Голос Ван Чуна был ровным и наполненным успокаивающим веянием. Его глаза были устремлены вперед и лишены эмоций.

— Поверьте в Ли Сие и кавалерию Ушана. На этом континенте нет более могущественной силы!

Непревзойденно острые мечи из Стали Вутц, крепкая металлическая броня из Метеоритного Металла, три слоя Ореола Сумеречного Жеребца и пиковое состояние Десяти Нападений Десяти Побед — независимо от того, шла ли речь о силе, защите или ловкости, кавалерия Ушана в настоящее время находилась на беспрецедентном уровне.

Было очень мало шансов, что на континенте будет более выдающаяся сила, чем кавалерия Ушана. По крайней мере, этой силой не могла быть кавалерия Небесного Волка!

Слова Ван Чуна немедленно заставили людей, собравшихся вокруг знамени, успокоиться.

— Милорд, мы должны пойти на помощь? Шамаск, кажется, чувствует себя довольно плохо!

Тюркские генералы на далеких холмах тоже наблюдали за этой битвой, и были так же обеспокоены. Один из заместителей Дуву Сили вышел вперед, и его глаза с тревогой смотрели на пыльную бурю на поле битвы.

— Не нужно беспокоиться. Я верю в способности Шамаска. Кавалерия Небесных Волков никому не проиграет!! — Уверенно заявил Дуву Сили.

Формирование кавалерии Ушана было мощным, но Дуву Сили все еще был уверен в мастерстве Шамаска. Эта уверенность была основана на прошлых достижениях. Независимо от того, насколько мощным было кавалерийское соединение, в конце концов сражения решались силами самих солдат. Хотя формирование было мощным, у врага был огромный недостаток, который не мог быть исправлен: их командир находился только на пике Царства Императорского Бойца.

Если этот командир Ушана будет убит, их формирование развалится.

— Шамаск, пора тебе двигаться.

Дуву Сили посмотрел на сражение со свирепым светом в глазах.

Битва между двумя кавалерийскими силами достигла апогея.

— Все, следуйте за мной!

Взмахнув своим массивным мечом из из Стали Вутц, Ли Сие ворвался на поле битвы, его громоподобный голос позвал за собой всю кавалерию Ушана. Пять тысяч кавалеристов Ушана разделились по сотне человек, и последовали за Ли Сие.

Почти никто не мог остановить натиск гигантской фигуры Ли Сие. Его символический меч легко прорезал кавалерию Небесного Волка, даже разрезая некоторых из них на две части. Даже доспехи Небесного Волка не смогли остановить удар Ли Сие.

Когда Ван Чун выковал этот меч для Ли Сие, он использовал много цзинь Хайдарабадской руды и сосредоточил все свое внимание на нем. По весу и остроте он намного превосходил любой другой меч из Стали Вутц. Однако, только человек огромной силы Ли Сие мог использовать его, чтобы разрубить кавалериста Небесного Волка пополам одним ударом.

Что касается Иллюзорного Образования Небесного Волка, Ли Сие справился с ним, используя самый примитивный из методов.

Роооар!

Когда Ли Сие взревел, из его тела вырвалась Звездная Энергия, которая пронеслась по полю битвы, сотрясая и рассеивая все иллюзии, оставляя после себя только настоящую Кавалерию Небесных Волков. С помощью этой простой тактики Ли Сие смог нанести тяжелые потери Кавалерии Небесных Волков!

Даже ветеран Кавалерии Небесных Волков не мог не чувствовать страх перед жестоким боевым стилем Ли Сие.

— Убейте его! — Крикнул Кавалерист Небесных Волков, и сотни направились к Ли Сие. Независимо от того, насколько бесстрашным он был, кавалерия Небесных Волков имела преимущество в количестве.

— Как раз то, что я хотел!

Ли Сие презрительно посмотрел вперед, его тело источало властную ауру, и он призвал своего ферганского коня направиться вперед и встретить кавалерию Небесного Волка. Бум! Ли Сие направил на них меч.

Кавалерия Небесных Волков просто не могла сравниться с Императорским Бойцом Ли Сие, сколько бы они его не атаковали.

Бузз!

Как раз, когда Ли Сие собирался пробить пять или шесть кавалеристов Небесных Волков, он внезапно задрожал, и его сердце охватило дурное предчувствие. Почти одновременно тихий и холодный голос, похожий на жужжание комара, прошептал ему на ухо.

— Хехех, позволь мне одолжить твою голову!

Хотя это был тихий голос, он был исключительно чистым и наполненным самодовольным тоном человека, чей план удался. Бум! Буря взорвалась на сцене, как буря разрушительной энергии, которая так долго ждала в ожидании, внезапно появилась в восприятии Ли Сие и приблизилась к нему с громовым импульсом.

Ли Сие не мог этого видеть, но он мог слышать вибрацию металла, и лезвие меча пронеслось в воздухе, звук, который заставил Ли Шие дрожать от страха.

— Дерьмо! Это засада!

Ли Сие побледнел. Он даже не заметил присутствия этого врага несколько мгновений назад, поэтому было очевидно, что тот скрыл свою энергию. Самое страшное, что уровень совершенствования этого человека был намного выше Царства Императорского Бойца.

Это был эксперт по боевым искусствам на уровне бригадного генерала!

В одно мгновение Ли Сие сразу вспомнил о командире кавалерии Небесного Волка. Но было ясно, что он не успел ответить. Чтобы убить его, этот противник притворился обычным кавалеристом Небесного Волка, ожидая подходящего момента для внезапной атаки, чтобы у Ли Сие не было шанса противостоять.

— Хуан Ботянь!

— Кун Цзыань!

— Хон Юки!

Ли Сие внезапно закричал, одновременно выпуская всю Звездную Энергию в своем теле. В этот момент у него было время только на одно:

— Сканда Сила1!!!

Ли Сие раскрыл руки, все его тело, казалось, распухло. Под руководством какой-то невидимой энергии вся сила кавалерии Ушана в радиусе пятидесяти Чжан начала собираться к Ли Сие. Когда кавалерия Небесных Волков смотрела в шоке, свет сгущался за Ли Сие, превращаясь в смуглого бога, огромного и дикого, который затем сливался с Ли Сие.

Взрыв!

Позади Ли Сие Шамаск собрал все свои силы, его черный ореол вибрировал, и он нанес в спину Ли Сие дикий удар. Бум! Ли Сие отправили в полет вместе с лошадью, и пока он летел по воздуху, его уже рвало кровью.

Взрыв! Ли Сие приземлился в облаке пыли. Несмотря на то, что Шамаск атаковал почти изо всех сил, Ли Сие остался жив.

— Как такое могло случиться!

Глаза Шамаска сузились, а лицо побледнело. На его уровне совершенствования разобраться с пиковым Императорским Бойцом должно было быть так же легко, как взмахнуть рукой, но, к удивлению Шамаска, командующий кавалерией Ушана внезапно начал набирать силу, поднимаясь из Царства Императорского Бойца в Царство Святого Бойца.

Мало того, что, хотя меч Шамаска обычно мог пробиться сквозь сталь, Ли Сие носил какую-то таинственную броню, на которой его клинок не мог оставить ни единого следа. Даже челвоек темперамента Шамаска не мог не быть ошеломленным.

— Режущая формация!

С другой стороны, Ли Сие не стал задерживаться. Засада Шамаска нанесла ему серьезную рану. Если бы эта броня, подаренная ему Ван Чуном, не была сделана из чистого Метеорного Металла и еще более усилена многими укрепляющими надписями, и если бы он не был поддержан Ореолом Сумеречного Жеребца, Ли Сие уже был бы мертв.

Взрыв!

В тот момент, когда Ли Сие отдал приказ, кавалерия из пяти тысяч Ушан сразу же разделилась на группы по пятьдесят человек, разбросанные по полю битвы.

— Куда вы идете?

Шамасск поморщился и призвал свою лошадь преследовать.

— Все солдаты, остановите их!

Хотя он не знал, чем занималась кавалерия Ушана или почему они внезапно разбежались, его закаленная в боях интуиция подсказала ему, что что-то не так. Оставляя конницу Ушана своим людям, он продолжил свое упорное стремление к Ли Сие.

Но Ли Сие теперь был совершенно другим.

Взрыв!

Взмахнув своим огромным мечом из Стали Вутц, Ли Сие послал трех кавалеристов Небесных Волков, лошадей и других, в полет, как тряпичных кукол. Еще до того, как они приземлились, тираническая Звездная Энергия уже пронзила их тела, превращая их внутренности в кашу.

Сканда Ореол!

Ли Сие, наконец, использовал высшую технику, которой научил его Ван Чун. В эпоху бедствия Святой Войны Ван Чун привела в бой десять Великих Генералов, а Сканда Ореол была уникальной техникой, которую использовал Великий Генерал номер один.

Сканда Ореол был похож на Косу Смерти, объединенную группу атак, которую Ван Чун использовал на юго-западе, но он был намного сильнее. Только тот, кто выучил Сканда Ореол и обладал Силой Сканды, мог выполнить Формирование Сканды, что позволило ему заимствовать силу других, чтобы поддержать свою собственную.

Это было несколько похоже на Форму Могущественного Чудотворного Бога, которую использовал Ван Янь, но не очень сильно.

В то время как Ван Чун провел последние два месяца после начала битвы при Таласе в Стальном Городе Ушана, готовясь к войне, Ли Сие потратил их на культивирование Сканда Ореола.

Уровень силы Ли Сие был его постоянным недостатком и слабостью, поэтому, имея в виду Битву за Талас, Ван Чун научил его Сканда Ореолу. Но даже несмотря на то, что Сканда Ореол могла позволить заимствовать силу других, он имел ужасную слабость: его можно было поддерживать только в течение часа. Кроме того, пользователь будет испытывать серьезную обратную реакцию впоследствии. Таким образом, Формирование Сканда может быть использовано только в самые критические моменты битвы.

Сканда — может быть ссылкой на две вещи. Это может относиться к Бодхисаттве Вей Туо, который является хранителем буддийских монастырей. Сканда — это еще одно имя для индуистского бога войны, Картикея.︎

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 915. Сканда Ореол!**

— Лорд-генерал-защитник, тебе нужна моя помощь?

Когда кавалерия Ушана и Кавалерия Небесных Волков сражались, в ушах Ван Чуна прозвучал достойный голос. Заместитель генерального защитника армии протектората Анси Чэн Цяньли выехал, чтобы встать рядом с Ван Чуном, глядя на эту далекую битву.

Столкновение элитной кавалерии привлекло внимание многих людей, в том числе солдат армии протектората Анси.

— Генерал, который у Дуву Сили командует этой силой кавалерии, должен быть челвоеком по имени Шамас. Я немного его знаю. У этого человека уровень совершенствования бригадного генерала, и у вашего генерала может не хватить сил победить его. Если потребуется, я могу пойти и помочь вашей кавалерии Ушана.

— Генерал Чэн, спасибо.

Ван Чун, наконец, повернул голову с улыбкой на губах, но отказ в его глазах был громким и ясным.

— Но в этом нет необходимости. Битва уже началась, и даже если бы вы отправились в путь сейчас, вы все равно приехали бы слишком поздно. Кроме того, я верю в силу Ли Сие. Никто на поле битвы не сможет его убить.

Бои между экспертами решались в считанные секунды. Чэн Цяньли не понимал ни кавалерии Ушана, ни того, как они сражались, но Ван Чун ясно видел, что эта битва была на грани того, чтобы быть решенной. Более того, атаки арабов на первой линии обороны усиливались, и Ван Чуну нужен был бригадный генерал, такой как Чэн Цяньли, чтобы в любой момент ему помочь.

Что касается Ли Сие...

Ван Чун не сомневался в этом будущем Непобедимом Великом Генерале. Будучи будущим элитным Великим Генералом Великого Тана, Ли Сие не мог погибнуть на этом уровне битвы!

— Сюэ Цяньцзюнь, иди и будь готов.

Ван Чун быстро перевел взгляд на битву.

— Да, лорд маркиз!

Сюэ Цяньцзюнь быстро удалился.

Битва между Ли Сие и Шамаском достигла критического рубежа.

Румбл! Грохочущие копыта всколыхнули огромные облака пыли, приказ Шамаска вступил в силу, и тысячи кавалерий Небесных Волков ворвались со всех сторон, вытеснив кавалерию Ушана из этого района и помешав их атаке. Но Шамаск недооценил силу конницы Ушана.

Формирование Десять Нападений Десять Побед было работой бесчисленных людей, кристаллизацией их усилий и интеллекта, и было провозглашено одним из десяти сильнейших образований. Это было высшее формирование кавалерийской атаки, и оно рассматривало не только массовую атаку армии, но также локальные сражения и бои между генералами.

Все обстоятельства были приняты во внимание, и независимо от того, какой план выполнил противник, формация будет иметь соответствующую вариацию.

Шамаск упорно преследовал Ли Сие, в надежде, что это позволит ему избежать каких-либо скрытых опасностей. Но такой метод был совершенно бесполезен против режущей формации. Между тем, кавалерия Ушана не атаковала так далеко, как обычно с этой тактикой. Получив около пятидесяти чжан, они сразу же начали атаковать на полной скорости, быстро сжимаясь, как металлический коготь, вокруг Шамаска.

В это время энергии Ли Сие, Хуан-Ботяня, Цун Цзыаня, Хун Юйцы и сотни других людей слились воедино в огромную чернокожую Сканду, которая немедленно начала яростный штурм Шамаска.

— Убью!

Ли Сие яростно взревел, небеса, казалось, взорвались. Таким образом, Ли Сие неожиданно повернулся лицом к Шамаску, сохраняя ту же скорость, что противоречило здравому смыслу и принципу инерции.

— Горная река Циклическая Косая Черта!

Он схватил меч обеими руками, слился с конем и прыгнул в воздух, где они крутились по кругу, прежде чем ударить по Шамаску. Бум! Черная буря разорила область, и посреди этой бури, величественный луч Меча Ци, высотой более семидесяти чжан, обрушился вниз.

Сканда Ореол позволил Ли Сие собрать силы многих людей, а высшая Циклическая Слеза Горной Реки продемонстрировала совершенно другой уровень силы.

— Каменный генерал сражается с небесами!

Почти одновременно, справа от Ли Сие, Хуан Ботянь использовал самый мощный прием Каменного генерала. Земля раскололась, и бесчисленные массивные камни слились вокруг Хуан-Ботяня в массивную каменную руку тридцати с лишним чжанов, которая сразу же ударила по Шамаску.

— Дрожащий земной дракон!

— Волны плачущего дьявола!

Кун Цзыань и Хун Юйцы также использовали свои самые сильные приемы, бросившись к Шамаску, а их лошади отчаянно ржали.

— Ублюдок!

Зрачки Шамаска сжались, и все его тело задрожало от ярости. Он никогда не думал, что Ли Сие будет таким смелым. Он ясно понимал, что Шамаск был бригадным генералом и намного сильнее его, и он был явно ранен, но все же осмелился повернуться и напасть на Шамаска!

— Ты ищешь свою собственную смерть — Искусство Дракона Призрачного Волка!

Шамаск сразу использовал свою сильнейшую технику. Бззз! Земля загрохотала, и из тела Шамаска вырвалась черная энергия. С пронзительным завыванием она превратилась в черную голову волка с оскаленными зубами. Бум! Голова волка распахнулась, обнажив еще более крупного дракона из сверкающего черного дыма, который вырвался вперед, чтобы встретить атаки Ли Сие, Хуан Ботяня, Цун Цзыаня и Хун Юйцы.

Искусство Небесного Волка Призрачного Дракона!

Только командующий и заместители командующего кавалерией Небесных Волков могли изучить эту технику, разработанную за века усилий таинственных шаманов Западно-Тюркского Каганата. Получив эту технику, Шамаск усиленно ее совершенствовал, достигнув высшего уровня, где из головы волка вырвется призрачный дракон. На этом этапе техника будет поддерживаться энергиями небес и земли.

Шамаск полагался на эту технику, чтобы убить многочисленных грозных противников. Ли Сие был всего лишь опытным экспертом Царства Императорского Бойца, и хотя Сканда Ореол подтолкнул его к пятому уровню Царства Святого Бойца, он все еще был слишком слаб.

Но как раз в тот момент, когда Шамаск сосредоточил все свое внимание на убийстве Ли Сие, Хуан Ботяня, Цун Цзыаня и Хун Юйцы, он услышал грохот копыт, как будто десятки тысяч людей атаковали его. Его сердце застучало, и он сразу же осмотрел свое окружение, после чего его встретило зрелище, которое заставило его в шоке побледнеть.

— Это невозможно!!

Шамаск считал, что его приказу удалось помешать тактике кавалерии Ушана, но теперь он понял, что был неправ. Эта попытка перехвата не повлияла на нее, и пять тысяч кавалеристов Ушана теперь пятьдесятю цепями атаковали его.

И он был в самом центре их нападения!

Шамасск хотел увернуться, но было уже слишком поздно. Ли Сие и другие генералы развернулись и напали на него, чтобы привлечь его внимание, и Искусство небесного волка-призрака-дракона не было техникой, которую можно было бы отозвать после вызова.

— Убьююю!

В воздухе раздавались крики, и под бесчисленными ошеломленными взглядами пять тысяч кавалеристов Ушана действовали, как река, текущая в обратном направлении, бросаясь на одного человека. Поля сражений были местом, где силы сталкивались с другими силами. Никогда не использовалась военная сила, чтобы убить только одного человека.

Это было теоретически возможно, но подобный подвиг было настолько трудно осуществить, что практически невозможно.

И это был первый раз, когда кто-то из них видел, как кавалерия совершила этот невозможный подвиг.

Взрыв!

Вспышка света привела к тому, что первая волна из нескольких сотен кавалеристов Ушана нанесла сильный удар огромному призрачному дракону. Казалось, время на мгновение замерло, и, когда несколько сотен кавалеристов Ушана пробились сквозь него, страшный призрачный дракон, казалось, потерял большую часть своего блеска.

Это было только начало, так как за первой волной вскоре последовали вторая, третья, четвертая... Бесконечные атаки и ожесточенные столкновения раздавались быстро и громко, слышно через поле битвы. И во время этого процесса также были использованы сильнейшие атаки Ли Сие и его подчиненных.

Никто не мог ясно понять, что происходит, поскольку пыль, всклубившаяся атакой пяти тысяч боевых лошадей, сходящихся в одной точке, полностью затмила происходящее. Но люди могли слышать потрясающий гул и жалкий крик.

— Генерал!!

— Милорд!

За второй линией обороны, на дальних холмах к востоку, на стенах Таласа и в местах, еще дальше, все обратили внимание на это столкновение, затаив дыхание. Дуву Сили, Далун Руозан, ДуСун Мангпоче, Хуошу Хуйцан и Чэн Цяньли смотрели эту сцену. Даже выражение лица Ван Чуна, наконец, показало самую маленькую трещину, и его прямые брови незаметно поднялись.

Хотя Ван Чун все это время сохранял самообладание, искренне полагая, что Ли Сие не может умереть, как он мог оставаться неподвижным, когда настал настоящий момент жизни или смерти?

Взрыв!

Песок и пыль все еще висели над полем битвы, поэтому никто не знал о результате этого столкновения. Однако все они могли видеть, что невидимая сила, охватившая восемь тысяч кавалеристов Небесных Волков, полностью рассеялась. Иллюзии, которые заполнили поле, внезапно исчезли, и с исчезновением этих почти восьми тысяч иллюзий, вся рассеянная кавалерия Небесных Волков была разоблачена.

— Убей! Не дай ему бежать!

— Он там!

Крики на языке Тана исходили из облака пыли вместе с грохотом лошадиных копыт. Приветствие немедленно поднялось из лагеря Тана. Несмотря на то, что пыль не давала ясного представления о ситуации, рассеивание Иллюзорной Формации Небесного Волка означало, что это была победа Великого Тана.

Более того, командир кавалерии Небесного Волка, должно быть, был тяжело ранен, так как в противном случае строй не был бы сломлен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 916. Выйди, Мутри, Великая Kавалерия!**

— Поздравляем пользователя! Вам было начислено 30 очков Энергии Судьбы!

— Поздравляем пользователя! Вам было начислено 30 очков Энергии Судьбы!

— Поздравляем пользователя! Вам было начислено 30 очков Энергии Судьбы!

— Поздравляем пользователя! Вам было начислено 30 очков Энергии Судьбы!

— Поздравляем пользователя! Вам было начислено 30 очков Энергии Судьбы!

Строка сообщений немедленно начала проноситься в голове Ван Чуна. 600, 800, 1000, 2000… за несколько короткиx мгновений Ван Чун получил огромную сумму Энергии Судьбы, и это число все еще росло. В столкновении элитной кавалерии, Ван Чун получал 30 Энергии Судьбы за каждого убитого Кавалериста Небесных Волков.

После застоя время для сбора урожая, наконец, началось, и Сканда Ореол и Режущая Формация доказали свою эффективность. Шамаск был тяжело ранен, а формирование кавалерии Небесных Волков было сломлено. Без силы своего формирования кавалерия Небесных Волков потеряла все свои свойства: скорость, силу и даже ловкость.

На этом уровне сила Кавалерии Небесных Волков просто не могла сравниться с Кавалерией Ушана и была немедленно разбита, понеся большое количество потерь.

СвушСвушСвуш! Кавалерия Ушана полностью использовала свою эффективность и командную работу, чему способствовало их преследование Ореолом Сумеречного Жеребца. Их несравненно острые мечи из Стали Вутц пронзали все вокруг, и кровь сверкала на солнце, когда падали кавалеристы Небесного Волка.

На заднем ряду кавалерии Небесного Волка некая фигура прижала свое тело к лошади, его руки были опущены вниз, и он бежал, как испуганный волк: это был Шамаск. Его лицо было бледным, его глаза наполнились глубоким страхом. Если вы внимательно посмотрите, то обнаружите, что под атаками усиленного Сканда Ореола Ли Сие и коллективного нападения кавалерии Ушана, Шамаск упал с уровня бригадного генерала вплоть до Царства Императорского Бойца, вплоть до 7 уровня, даже ниже Ли Сие.

Было легко увидеть, как сильно Шамаск был ранен.

Никогда в жизни Шамаска, он не терпел такого сокрушительного поражения!

Он не был побежден только лишь Ли Сие или Цун Цзыанем, Хун Юйцы или кем-либо еще. Он был побежден пятью тысячами человек, что он никогда не осмелился бы считать возможным в прошлом.

Он не смел оглянуться назад. То, что он смог сбежать, было только потому, что его реакция была быстрой. Получив контратаку, он решил покончить с искусством Призрачного Дракона Небесного Волка как можно раньше. В его нынешней ситуации, если Ли Сие с товарищами догонят его и нанесут ему еще одну волну ударов, Шамаск будет обречен.

— Невозможно, невозможно! Как такое образование может существовать в этом мире… —

Шамаск был в панике и нервничал. Поток ударов образования полностью подорвал его уверенность!

Странная тактика пяти тысяч кавалеристов заставила Шамаска почувствовать, будто он находится в кошмаре.

Но потрясение и смятение Шамаска в связи с тяжелым поражением кавалерии Небесных Волков были далеко не самыми сильными. Хотя он не принимал участия в этой битве, его честь и репутация были на грани, как и у всего Западно-Тюркского каганата!

— Ублюдок!

На высоком холме Дуву Сили стоял ошеломленный, и все его тело дрожало от ярости. Кавалерия Небесных Волков была одной из трех сильнейших отрядов кавалерии в Западно-Тюркском Каганате. Они никогда не были побеждены прежде, и Дуву Сили никогда не верил, что его войска могут проиграть Великому Тану.

— Шамаск! Ты бесполезная вещь, ты даже не смог убить пустышку уровня Императорского Бойца!

Дуву Сили сжал кулаки, и его глаза заблестели от ярости.

— Чекун Бенба! Иди и скажи Шамаску, что, если он не сможет победить кавалерию Ушана, он не должен возвращаться. — Холодно приказал Дуву Сили.

— Да, генерал!

Тюркский полководец на 6-м уровне Царства Святого Бойца сел на коня и поскакал к полю битвы.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче не могли не бросить взгляд на Дуву Сили с оттенком удивления в глазах. Кавалерия Небесных Волков потерпела крупное поражение, и Шамаск был серьезно ранен. Они считали, что Дуву Сили либо лично выйдет на поле битвы, либо по крайней мере отзовет кавалерию Небесных Волков. Они не ожидали, что Дуву Сили прикажет кавалерии Небесных Волков сражаться до смерти.

Они наконец почувствовали жесткую и упрямую сторону Великого Генерала Западно-Тюркских Небесных Волков. Они также поняли, как ему удавалось доминировать в степи, редко терпя поражение в своих сражениях.

Только Далун Руозан был невозмутим. Задолго до того, как они начали работать вместе, Далун Руозан провел тщательное изучение Дуву Сили, и знал, что только такой Дуву Сили был подлинным.

— Великий министр! Должны ли мы приказать Уобе Сангье…

— В этом нет необходимости. Он уже сам пошел!

Далун Руозан посмотрел вперед со слабой улыбкой на лице.

Румбл! На другом конце взгляда Далуна Руозана неподвижная Кавалерия Мутри, которая наблюдала со стороны, начала движение, когда кавалерия Небесных Волков была побеждена. По мнению Хуобы Сангье, в тот момент, когда кавалерия Небесных Волков проиграла, она потеряла право бросать вызов кавалерии Ушана.

— Все солдаты, смерть ворогам!

Хуоба Сангье ехал на своем божественном коне, ветер проносился мимо него, его тело слегка наклонилось вперед, а его глаза пылали сильным желанием сражаться. Позади него жгучая волна жара поднялась от семи тысяч воинов великой кавалерии Мутри.

У-Цан против Великого Тана!

Великая Кавалерия Мутри против кавалерии Ушана!

Это была решающая битва, предопределенная судьбой!

Румбл! Когда семь тысяч Великих Кавалеристов Мутри атаковали, они создали ауру, которая была даже более грандиозной, чем аура восьмитысячной кавалерии Небесных Волков. Все их глаза взорвались огнем ненависти и желания сражаться.

— Готовы!

Тем временем Ли Сие, Хуан Ботянь, Цун Цзыань и остальные офицеры кавалерии Ушана заметили приближение Великой Кавалерии Мутри. Без малейшего колебания Ли Сие вспоминал своих людей.

— Великая Кавалерия Мутри!

Зрачки Ли Сие сжались при виде этой кавалерийской силы, которая поджигала даже сам воздух!

Сильнейшая кавалерийская сила Империи У-Цан, единственная кавалерийская сила под названием «Великая Кавалерия».

Титул «Великий» символизировал их несомненное превосходство!

Хотя Ли Сие никогда не взаимодействовал с Великой Кавалерией Мутри, он сражался с Белыми Храбрецами У-Цана. Вся кавалерия Ушана испытала силу Белых Храбрецов Даяна Мангбана. В этой битве они были на одном уровне, и ритуальные инструменты религии Бон почти привели к уничтожению всей армии Тана.

Великая Кавалерия Мутри была даже лучше, чем Белые Храбрецы, поэтому можно легко представить, насколько они сильны.

— Все, будьте готовы! Формирование Стрелы!

Голос Ли Сие зазвучал над полем битвы, и кавалерия Ушана снова собралась позади него, сила формирования Десять Нападений Десять Побед снова начала объединяться. Одно копье, два, три, четыре… сорок девять золотых копий снова сформировались над кавалерией Ушана, и мрачная аура убийства начала циркулировать в воздухе.

Сканда Ореол мог длиться всего час. Когда этот час истечет, уровень совершенствования Ли Сие упадет обратно в царство Императорского Бойца. Ли Сие пришлось воспользоваться этой возможностью, чтобы победить как Великую Кавалерию Мутри, так и Кавалерию Небесных Волков. Только так он сможет предотвратить разгром кавалерии Цыси.

Румбл! Под светом утреннего солнца семь тысяч бойцов Великой Кавалерии Мутри приближались все быстрее и быстрее: Формирование Великого Алого Солнца!

Хуоба Сангье немедленно использовал сильнейшее формирование Великой Кавалерии Мутри. Невидимая энергия начала течь по воздуху, окутывая его людей, и сверкающая энергия утреннего солнца сгущалась над их головами.

Пламя превратилось из бестелесного в реальное, превратившись в огромный огненный шар, охвативший всю Великую Кавалерию Мутри. Издалека казалось, что появилось движущееся солнце.

— Ах!

При этом удивительном зрелище раздался вздох тревоги. Даже Великий Генерал Небесных Волков Дуву Сили не мог скрыть своего шока.

Мало кто не слышал о великой кавалерии Мутри, но поскольку эта кавалерийская сила всегда оставалась вокруг королевской столицы империи У-Цан, почти никто никогда не испытывал ее истинную силу.

Формирование Великого Алого Солнца охватило всю Великую Кавалерию Мутри огненным шаром, настолько ослепительным, что всем приходилось щуриться, глядя на него. Эта формация отличалась от Иллюзорной Формации Небесного Волка, сверканием и тиранической силой!

— Черт возьми! Мы даже не можем полностью открыть глаза. Ли Сие, что нам делать? — Закричал Хуан Ботянь. Даже несмотря на то, что он находился в Царстве Императорского Бойца, он все еще был поражен, не в состоянии полностью открыть глаза или ясно разобрать Великую Кавалерию Мутри, поэтому можно было легко представить, в каком состоянии находилась остальная часть кавалерии Ушана. Ситуация была чрезвычайно невыгодной.

— Правильно! Свет вокруг них слишком интенсивный. Если мы даже не увидим наших противников, мы не сможем атаковать их. — Донесся тревожный голос Кун Цзяня.

Ни Кавалерия Небесных Волков, ни Великая Кавалерия Мутри не были обычными противниками, и никто из них никогда не сражался с никем подобным. Что еще более важно, Великая Кавалерия Мутри казалась еще более могущественной, чем Кавалерия Небесных Волков. Формация Великого Алого Солнца повысила их скорость, силу и ловкость, и их сила продолжала расти, почти на грани равной кавалерии 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 917. Ушан пpoтив Mутри!**

— Приготовьтесь! Все, слушайте мои приказы. Тибетская формация похожа на западно-тюркскую формацию в том, что она влияет только на наши глаза и никак не влияет на нашу силу. Через некоторое время пусть все прислушиваются к моим свисткам. Независимо от того, как много людей перед нами, просто бросайтесь вперед. Если мы не можем использовать наши глаза, просто закройте их и слушайте ушами!

Глаза Ли Сие сияли решительным светом, и он укрепил решимость бойцов.

Когда воины встретятся на дороге, победит только смелый. Великому Тану было некуда отступать. Если бы даже кавалерия Ушана не смогла остановить Тибетскую Великую Кавалерию Мутри, если ничто не остановит Великую Кавалерию Мутри, то танскую армию ожидали только бедствия.

У Ли Сие не было выбора, кроме как сражаться!

Румбл!

Две кавалерийские силы были все ближе и ближе друг к другу.

— Милорд, что нам делать? Должны ли мы пойти? Работать с Великой Кавалерией Мутри, чтобы справиться с Великим Таном?

Кавалерия Небесных Волков остановилась вдалеке и повернулась к своему капитану. Великая Кавалерия Мутри дала возможность кавалерии Небесных Волков перевести дыхание и даже собраться снова, чтобы атаковать. Если кавалерия Небесных Волков теперь развернется и будет работать с Великой Кавалерией Мутри, они определенно смогут победить Тан.

— Нет!

Глаза вице-командира кавалерии Небесного Волка вспыхнули желанием, но он быстро покачал головой и отверг эту идею.

— Сияние тибетской формации влияет не только на Тан, но и на нас. В конце концов, мы отличаемся от тибетцев и используем другую формацию. Если мы пробьемся внутрь, мы не только не сможем помочь, но можем даже ошибочно напасть на тибетцев. Это того не стоит!

В начале ему показалось странным, что тибетцы остановились и наблюдали со стороны, но он внезапно понял, что это не потому, что они не хотели помогать. Их формирование было слишком уникальным, его энергия слишком тиранической. Она полностью несоответствовала Иллюзорной Формации Небесного Волка.

Рооооар!

Ли Сие руководил кавалерией Ушана, командуя свистом, сражаясь с палящим солнцем Великой Кавалерии Мутри.

В настоящее время единственным человеком в кавалерии Ушана, который мог остаться незатронутым светом формирования Великого Алого Солнца, был Ли Сие, который полагался на Сканда Ореол, чтобы достичь царства Святого Бойца.

Десять метров, восемь метров, пять метров…

Время, казалось, внезапно замедлилось.

Бум!

Тибетская Формация Великого Алого Солнца была слишком ослепительна, чтобы кто-либо видел, что происходит на поле битвы. Они могли видеть только силу нескольких тысяч кавалеристов, врезавшихся в огромный пылающий огненный шар. Удары энергии пронеслись во всех направлениях, и они обрушились друг на друга с такой силой, что даже отдаленная вторая линия обороны задрожала.

Бесчисленные лошади в панике ржали и ржали.

Волны тепла от столкновения этих двух кавалерийских сил распространились на несколько тысяч чжан, в результате чего вся трава в этой области засохла. Даже тибетские и тюркские боевые кони начали ржать, их глаза в страхе закрылись, и они начали бежать.

Бамбамбамбам!

После короткой минуты молчания послышались звуки бесчисленных столкновений, таких же частых, как дождь. Бесчисленные боевые кони врезались друг в друга в слепящем солнечном свете, а затем пролетели мимо друг друга.

— Все, так держать! Не выпадайте из формирования!

— Закройте глаза! Следуйте за свистом генерала!

— Поддерживайте формирование! Убивайте, убивайте побольше!

Поле битвы было сценой полного хаоса. Формирование Великого Алого Солнца Мутри Великой Кавалерии, которое заимствовало силу солнечного света, ясно показывало свои преимущества в этот момент. Хотя формирование сделало больше половины поля битвы слепым, Великая Кавалерия Мутри не была затронута ни в малейшей степени.

Бум бум бум!

Их длинные скимитары постоянно колебались в воздухе, таща за собой темную тень смерти, и точно наносили удары по кавалерии Ушан. Это оружие полностью отличалось от обычного тибетского оружия. Хотя они все еще были скимитарами, они были на совершенно другом уровне с точки зрения размера, резкости и веса.

Эти алые скимитары поражали весом в десять тысяч джун, и каждый из них был наполнен обжигающей энергией, которая проникала через ятаган в тело врага.

Даже Белые Храбрецы сочтут невозможным вынести эту обжигающую силу.

Это было одной из причин, почему Великая Кавалерия Мутри смогла стать самой сильной кавалерийской силой в Империи У-Цан!

Бум бум бум!

Один дождь столкновений шел за другим. Все поле битвы наполнилось звуками ударов.

— Осторожно — их скимитры странные!.. Ах!

— Какая крепкая броня! Генерал, наши мечи из из Стали Вутц не могут пробить их броню!

— Ах!

С Великой Кавалерией Мутри было не просто трудно иметь дело из-за пылающей энергии в их скимитарах. Их золотисто-красные доспехи также были наполнены этой обжигающей силой.

Стальные мечи Вутц, которыми пользовалась кавалерия Ушана, были чрезвычайно острыми, способными пробить сталь толщиной в несколько футов. Кавалерия Небесных Волков имела доспехи, изготовленные из лучшей стали и усиленные многими укрепляющими надписями, однако мечи из из Стали Вутц все равно могли пробиться сквозь эту броню. Но ситуация с Великой Кавалерией Мутри была совершенно иной. Острые мечи из Стали Вутц могли оставлять на броне только небольшие углубления толщиной около половины дюйма.

Доспехи Великой Кавалерии Мутри оказались намного крепче, чем они могли себе представить.

— Я не думал, великий министр, что Тибетское Плато может производить такое мощное снаряжение! — Вдруг сказал, щурясь, Дуву Сили.

Хотя формация Тибетского Великого Алого Солнца была ослепительной и блестящей, она мало влияла на Верховного Великого Генерала, такого как Дуву Сили. Больше всего удивил Дуву Сили тибетский доспех.

Кавалерия Небесных Волков Дуву Сили только что сражалась с Таном, поэтому он понял, насколько остры эти мечи.

— Генерал хвалит слишком сильно. Это всего лишь доспехи. Их вряд ли стоит упоминать.

Далун Руозан слабо улыбнулся и больше ничего не объяснил.

Далун Руозан подготовился к этой битве гораздо больше, чем многие могли себе представить. Он знал, что мечи из Стали Вутц были выкованы из руды Хайдарабада, добытой в далеком Синдху, и были настолько остры, что могли резать железо, как будто это была грязь. Их ужасающая сила проявилась давным-давно в войне на юго-западе, и, поскольку Далун Руозан готовился сражаться с Ван Чуном, он не мог оставить мечи из Стали Вутц вне своих планов.

У-Цан проживал на плато, бесплодной земле, где не хватало ресурсов, которая была гораздо беднее, чем Великий Тан. Несмотря на это, у У-Цана было преимущество, которого не было ни у кого. За бесчисленные годы многие метеориты упали с небес и приземлились в различных местах на обширных землях плато.

Эти метеориты никого не интересовали, и большинство из них были оставлены там, где они были, пока Далун Руозан не отдал приказ собрать все эти метеориты и их металл.

Количество Метеорного металла на Тибетском Плато, вероятно, было намного меньше, чем метеоритов, которые Ван Лян привозил из-за рубежа, но этого было более чем достаточно, чтобы снарядить семь тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри.

Далун Руозан потратил много энергии, чтобы смешать Метеорный Металл с доспехами Великой Кавалерии Мутри и перековать их в современные доспехи.

Нынешняя картина, возможно, была неожиданностью для Дуву Сили и Кавалерии Небесных Волков, но это полностью соответствовало ожиданиям Далуна Руозана.

Румбл!

Вдалеке два кавалерийских отряда наконец-то столкнулись. Формация «Десять Нападений Десять Побед» нанесла дикий удар, выбив половину золотых копий, и темные облака на небе также полностью рассеялись. Великая Кавалерия Мутри стало видно намного лучше, и алый свет стал теперь ослепительным вполовину. Он был все еще сияющим, но намного менее ослепляющим.

В этой битве обе стороны были равными. Ни одна формация не разрушилась, и обе стороны понесли очень мало жертв.

Хуан Ботянь повернулся и закричал:

— Ли Сие! Как мы должны сражаться теперь?

Кавалерия Ушана успешно использовала Формирование Стрелы для атаки Великой Кавалерии Мутри. Броня из Метеоритного Металла, которой оснастил их Ван Чун, сыграла чрезвычайно важную роль. Так же, как их мечи из Стали Вутц против доспехов Великой Кавалерии Мутри, скимитары Великой Кавалерии Мутри не смогли пробить их броню.

— Нынешняя ситуация не очень хорошая. Их звездная энергия наполнена энергией жгучего пламени. Мы должны придумать, как сломать их ядро! — громко крикнул Цун Цзянь.

Они не первый раз сражались с элитной тибетской кавалерийской армией. Они были не чужды огненной энергии, проходящей через Великую Кавалерию Мутри. Это была не нормальная Звездная Энергия, но полученная из какого-то специального ритуального инструмента.

Даян Мангбан и Белые Храбрецы использовали подобный метод в битве за треугольный разрыв.

— Не беспокойся об этом! Если мы просто атакуем их еще несколько раз, мы разрушим их формирование! Их оружие и доспехи не так сильны, как у нас. С каждым нападением мы можем сломать больше их доспехов, и, с течением времени, мы сможем их разгромить! — Приказал Ли Сие твердым и решительным голосом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 918. Уоба Cангьe!**

Великая Кавалерия Мутри была намного сильнее Белых Храбрецов или Кавалерии Небесных Волков, и также была гораздо более доблестной. Но нынешняя Кавалерия Ушана также находилась на совершенно другом уровне. Если бы кавалерия Ушана имела свое текущее снаряжение в битве за треугольный промежуток, у Белых Храбрецов не было бы проблемы вообще, даже с Сердцем Великого Бона.

Бззт! Следуя приказу Ли Сие, пять тысяч кавалеристов Ушана подняли облако пыли, развернулись и атаковали Великую Кавалерию Мутри. На этот раз, однако, они были спиной к утреннему солнцу и столкнулись с совершенно другой ситуацией. Хотя семь тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри все еще обладали ослепительным красным сиянием, они больше не были такими яркими, чтобы кавалерия Ушана не могла даже открыть глаза.

Кроме того, в солнечном свете они могли ясно разглядеть каждого воина Великой Кавалерии Мутри.

Взрыв!

Кавалерия Ушана была обрадована и испустила восторженный рев.

— Убьююю!

Гремела броня, ржали лошади, и кавалерия Ушана снова начала битву.

— Убей их!

В то же время Хуоба Сангье заревел, его глаза покраснели и сверкнули диким светом. Его Великая Кавалерия Мутри не предпринимала попыток убежать или уклониться, также пытаясь атаковать людей Ли Сие. В этом обмене ударами Хуоба Сангье понял силу кавалерии Ушана.

Сила кавалерии Тана была жестокой и проворной, но ее можно было остановить.

Тем временем, в месте, на которое никто не обращал внимания, Чекун Бенба обнажил свой меч и поехал на своем стойком тюркском коне.

— Все солдаты, собирайтесь! Работайте с тибетцами и убивайте их!

Формирование Великое Алое Солнце Великой Кавалерии Мутри было ослаблено, его сияние уменьшилось. Это было не просто благом для кавалерии Ушана. Это также дало возможность побежденной кавалерии Небесных Волков помочь Великой Кавалерии Мутри.

Сила кавалерии Тана была слишком большой. Если бы они не видели это сами, они бы никогда не поверили, что страна пехоты, которой была Великий Тан, обладала бы такой мощной конницей. Первоначально кочевые страны Западно-Тюркского Каганата и Империи У-Цана считали, что победить их почти невозможно, поэтому сейчас лучшим решением было работать вместе.

Румбл! Кавалерия Небесных Волков под командованием Чекуна Бенбы бросилась вперед, вступив в хотическую битву.

......

— Передайте мой приказ. Пусть все идет по плану!

Пока эти три элитные кавалерийские силы привлекали внимание всех остальных на поле битвы, за второй линией обороны Ван Чун медленно отвел взгляд и опустил руку. После конца этой битвы еще потребуется время, чтобы решить, что делать для воплощения его идеального плана.

Бонг!

Внезапно загремели боевые барабаны. В их звуке слышался металлический оттенок. Внезапный барабанный бой немедленно привлек внимание воинов. На холмах под высоким белым знаменем Яка Королевской Линии Нгари Далун Руозан почти инстинктивно обернулся, чтобы посмотреть, что происходит.

Ван Чун, сидевший на Белокопытной Тени, встретился взглядом с Далуном Руозаном через поле битвы и улыбнулся.

Бузз! При виде этой улыбки глаза Далуна Руозана расширились, и он сразу почувствовал что-то неладное. Он и Ван Чун обменялись столь многими ударами на юго-западе, что у него было глубокое понимание этого семнадцатилетнего юноши. Тот никогда не сделает ничего без причины и цели.

Но Далун Руозан в настоящее время понятия не имел, что пошло не так или что означала улыбка Ван Чуна.

— Атака!

Ван Чун направил свой стальной меч Вутц вперед, а затем повернул его вниз в направлении десятков тысяч воинов тибетской и тюркской кавалерии. В следующий момент десятки тысяч танских солдат, защищающих вторую линию обороны, внезапно, как оползень, устремились вперед.

Даже баллисты Сюй Кейи покинули линию, продвигаясь на восток под защитой вооруженных щитами людей.

Твантвантван!

Длинные черные болты баллист завыли на поле битвы, оставляя в воздухе следы смерти, целясь в тибетскую и тюркскую конницу. Сквелчсквелчсквелч! Толпы тибетской и тюркской кавалерии срезались, как сорняки, а их трупы падали в пыль.

— Убью!

Их вопли достигали небес, бесчисленные наемники Западных Регионов рванулись вперед, как тигр, спрыгивающий с горы, а их оружие развевалось в воздухе.

И это был не единственный сдвиг на поле боя. Приблизительно в тысяче чжан от второй линии обороны, Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин, Чи Вэйсы, Гао Фэн и Не Ян, солдаты во главе под этими парами командующих «по совпадению» распределились по восточной, центральной и западной частям поля битвы. Когда загремели барабаны, эти офицеры начали двигаться.

— Лорд Маркиз послал сигнал! Идем!

— Ха-ха, Далун Руозан заглотил наживку. Он все еще не подходит Лорду Маркизу!

— Спешите! Не откладывайте планы лорда Маркиза! Сэр Ли Сие уже завершил свою миссию, так что теперь наша очередь!

У всех этих офицеров глаза светились энергией и энтузиазмом. Далун Руозан полагал, что у него было глубокое понимание маркиза, но увы, маркиз был гораздо более грозным, чем Далун Руозан мог себе представить. С точки зрения тактики и стратегии, Далун Руозан и маркиз всегда были на разных уровнях. Румбл! Три группы танских солдат в восточной, центральной и западной частях поля битвы немедленно начали направляться в их сторону.

Если взглянуть с неба вниз, то можно увидеть, что эти три группы образовали огромную дугу, которая разделила несколько сот тысяч тысяч человек турко-тибетской армии посередине. Десятки тысяч солдат, атакующих со второй линии обороны, завершили эту ловушку, окружив около шестидесяти тысяч воинов тибетской и тюркской кавалерии.

Армия, насчитывающая почти сто тысяч человек, окружила армию, насчитывающую около шестидесяти тысяч, обладая преимуществом баллист. Легко представить, что будет с окруженным врагом.

— Фигово!

Далун Руозан тут же побледнел. Все это было неожиданно и произошло слишком быстро. Далун Руозан разделил сорок тысяч кавалеристов Ван Чуна на три части, и был уверен, что полностью их подавил. По замыслу Далуна Руозана он был на грани победы над ними. Но теперь Далун Руозан понял, что эти три группы кавалеристов заняли эти позиции далеко не по принуждению.

С самого начала битвы они намеревались разделиться на эти районы.

— Прикажи всем солдатам в Авангарде отступить!

— Прикажите левому и правому крылу продвинуться вперед и сделайте все возможное, чтобы прорвать линию блокады Тана!

— Скажи Хуобе Сангье, чтобы он прекратил битву с кавалерией Ушана и продвинулся вперед, чтобы разбить три группы кавалерии Тана!

Далун Руозан немедленно отдал ряд приказов. Сильный ветер на холме всколыхнул его мантию и волосы, и, хотя Далун Руозан казался спокойным на поверхности, в его глазах все еще был виден намек на беспокойство.

Далун Руозан сделал свое имя много лет назад, и даже когда он состязался в уме с великим генералом Центральных Равнин, таким как Чжанчжоу Цзяньцзон, он никогда не испытывал ни малейшего волнения. Однако, сражаясь с Ван Чуном, Далун Руозан должен был приложить все свои силы и сосредоточиться. Военное искусство Ван Чуна было полным несоответствием этого поколения, а его стратегия и тактика были нетрадиционными и непредсказуемыми.

Ожесточенная битва между тремя верховными кавалерийскими силами должна была стать главной ничьей в этой битве, столкновением, которое решило бы общий исход. Но, по мнению Ван Чуна, это была просто приманка, а истинной целью было сражение между более чем сотней тысяч турко-тибетских кавалеристов и танской кавалерией.

Секунду назад Далун Руозан имел преимущество, но теперь ситуация внезапно изменилась. Его огромная армия была разделена на две части, половина из которых сейчас находилась в отчаянном положении и рисковала быть полностью уничтоженной! Такая ситуация могла случиться только с тем, кто сражался против Ван Чуна.

Румбл!

Армия немедленно начала двигаться в соответствии с приказами Далуна Руозана. В облаке пыли Кавалерии Небесного Волка, Ушана и Кавалерия Мутри были вовлечены в дикий бой, но, когда Хуоба Сангье получил приказ Далуна Руозана, он колебался лишь несколько мгновений, но затем развернулся.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Не обращайте внимания на кавалерию Ушана и следуйте за мной!

Доспехи кавалерии Ушана были слишком крепкими и были подкреплены многими укрепляющими надписями. Оружие Великой Кавалерии Мутри было просто неспособно пробить эту броню. Невозможно было завершить эту битву за короткое время. Кроме того, у него все еще будет шанс вступить в решающую битву с кавалерией Ушана, но не в случае разгрома остальной армии.

— Хиах!

С криком Хуоба Сангье немедленно повел свою Великую Кавалерию Мутри, как огненный шар, вдаль.

— Великий генерал приказал нам идти!

Почти в то же время Чекун Бенба получил заказ и от Дуву Сили. Дуву Сили и Далун Руозан в настоящее время делили победу и поражение. Если армия будет разгромлена и понесет слишком много потерь, продолжать эту битву будет невозможно. Одни лишь сорок тысяч западно-тюркских кавалеристов ничего не смогут сделать.

Кроме того, тюркская кавалерия была также включена в число примерно шестидесяти тысяч человек, оказавшихся в ловушке в окружении.

Тыгыдык тыгыдык! Несколько мгновений спустя Чекун Бенба увел несколько тысяч кавалеристов Небесных Волков. Для этих двух кавалерийских войск почти одновременно проиграть в битве с врагом казалось абсурдом, но это произошло.

Если Ван Чуну удастся разделить и уничтожить эти шестьдесят тысяч солдат, он сразу же выиграет битву. По сравнению с этим серьезным последствием патовая ситуация между тремя кавалерийскими силами была не очень важна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 919. Искусствo войны Ван Чуна!**

— Генерал, лорд Маркиз преуспел!

Поле битвы огласили приветственные крики. Когда кавалерия Небесныx Волков и Великая Кавалерия Мутри начали скакать, Цун Цзыань уже не мог сдержать своей радости и волнения. Маркиз не действовал легкомысленно, поэтому исход битвы был предрешен. Исходя из беспокойства на лицах Кавалерии Небесного Волка и Великой Кавалерии Мутри, стало ясно, что план маркиза осуществился.

— М-м.

Ли Сие кивнул. Только он примерно понимал план Ван Чуна, а остальные его солдаты практически ничего не знали. После того, как план был выполнен, пришло время отступить и кавалерии Ушана.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Немедленно поверните назад и помешайте кавалерии Небесных Волков и Великой Кавалерии Мутри отступать! Не позволяйте им нарушить план лорда Маркиза!

Глаза Ли Сие вспыхнули ярким светом, он стегнул свою лошадь и немедленно бросился в погоню за двумя кавалерийскими силами.

— Поехали!

Хуан Ботянь, Цун Цзыань и другие последовали за ними. Три Ореола Сумеречного Жеребца обеспечили такой огромный прирост скорости, что кавалерия Небесных Волков смогла продвинуться лишь на небольшое расстояние, прежде чем кавалерия Ушана их догнала.

— Остановите их!

После короткого волнения мысли Чекун Бенба заставил Кавалерию Небесных Волков развернуться и атаковать Ли Сие. Однако Чекун Бенба просчитался. Оставаясь в нескольких десятках чжанов, Ли Сие и кавалерия Ушана внезапно повернули, полностью игнорируя инерцию, и протянулись вдоль земли и, по существу, обернувшись вокруг кавалерии Небесных Волков.

Во всем мире только кавалерия Ушана была способна на такой подвиг.

Бум!

Прежде чем Чекун Бенба успел понять, кавалерия Ушана уже обошла их и направилась к Великой Кавалерии Мутри.

— Черт возьми! В погоню!

Чекун Бенба был в ярости. У Шамаска резко упала сила, он погрузился в Царство Императорского Бойца, поэтому больше не мог использовать Иллюзорную Форму Небесного Волка. Чекун Бенба не был на уровне бригадного генерала и был тоже неспособен сделать это. Таким образом, кавалерия Небесных Волков просто не могла догнать кавалерию Ушана, усиленную тремя слоями Ореола Сумеречного Жеребца, а также формацией Десять Нападений Десять Побед.

Игого!

Почти сразу же после того, как кавалерия Ушана обошла войска Чекуна Бенбы, высокая фигура внезапно обрушилась на свою лошадь, прыгнув в воздух более чем на десять чжан и приземлившись на равнинах, застигнув Далуна Руозана и других врасплох.

— Дуву Сили!

Далун Руозан не мог не нахмуриться.

Хуошу Хуйцан выехал на лошади вперед и спросил:

— Великий министр, что нам делать? Дуву Сили ушел, полностью вопреки плану, который мы заранее определили.

После нескольких минут молчания Далун Руозан сказал:

— Отпусти его!

По его первоначальному плану, Императорские Великие Генералы выходили только в последний момент. Не потому, что они были слишком осторожны, а потому, что у Великих Генералов был особый статус. Как только одна сторона мобилизует своих Великих Генералов, другая сторона, несомненно, примет контрмеры, и, в конце концов, произойдет битва между Императорскими Великими Генералами.

Это не только мало поможет битве, но битва между двумя великими генералами распространится на многих простых солдат и увеличит бессмысленные потери с обеих сторон.

Таким образом, в больших битвах Великие Имперские Генералы не вступали в бой, если в этом не было крайней необходимости. Однако это была неотложная ситуация, поэтому решение Дуву Сили было обоснованным.

— Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, идите за ним, чтобы избежать каких-либо сюрпризов! — Сказал Далун Руозан.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче хмыкнули и отправились в путь. Их лошади громко ржали, прыгая с холмов, словно драконы, что выпрыгивают из моря. В одно мгновение все поле битвы начало дрожать.

Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче спустились на поле битвы как шторм, сразу же привлекая внимание всех на поле битвы. Даже далекий Абу Муслим заметил это.

— Тибетцы и турки мобилизовались. Мы также должны выйти. Передайте мой приказ! Все солдаты, атакуйте!

С грохотом Абу Муслим положил руки на подлокотник своего золотого трона и медленно поднялся, а из его тела вырвалось сильное желание сражаться.

Румбл!

Почти в то же время мощная энергия поднялась в ответ на высоких стенах Таласа. Все арабы увидели высокую и стройную фигуру, державшую меч и одетую в полный черный доспех, стоящую в юго-восточном углу стен, как бог. Его глаза сияли светом, более ослепительным, чем солнце.

В этот момент десятки тысяч арабских солдат казались светлячками перед яркой луной.

— Гао Сяньчжи!

Тело Абу Муслима дрогнуло, и, хотя он был готов выйти всего минуту назад, он внезапно остановился. Два месяца ожесточенных боев хорошо познакомили Абу Муслима с этим командующим армией протектората Анси. Это был первый человек Великого Тана, который завоевал его восхищение, и, хотя они были врагами, Абу Муслим проявлял большое уважение к Гао Сяньчжи, как за его силу, так и за его решимость!

— Лорд-губернатор?

Крупный арабский генерал смотрел на Губернатора Железа и Крови Аббасидов, ожидая его решения.

— Сообщите Зияду продолжить командование битвой. Все солдаты, продолжайте атаку! — Сказал Абу Муслим, и сел обратно.

Он и Гао Сяньчжи сражались довольно много раз. Когда они станут сражаться, битва займет много времени. Несмотря на то, что он всегда имел преимущество в этом сражении, Абу Муслим никогда не мог окончательно победить Гао Сяньчжи. Если Гао Сяньчжи прорвался, не было необходимости продолжать это столкновение между Великими Генералами.

Такая борьба была бы совершенно бессмысленной!

......

— Дуву Сили!

Тем временем на восточном поле битвы, за второй линией обороны, Ван Чун заметил энергетический шторм, означающий, что Великий Генерал Небесного Волка вступает в битву. Улыбнувшись, он побежал вперед со своей Белокрылой Тенью.

Великий Генерал Небесный Волк!

Он был одним из лучших великих генералов Западно-Тюркского Каганата, и, хотя Ван Чун никогда не встречал его раньше, он слышал много легенд о нем. Из грозных врагов, окружающих Великий Тань, Великий Генерал Небесного Волка считался одним из высших сословий: его боевые искусства и методы военного времени стали предметом анализа в апокалиптическую эру, материалом, который Ван Чун использовал, чтобы стать Святым Войны.

Я с нетерпением жду нашей встречи!

Ван Чун продолжал улыбаться, ускоряя темп. Вокруг него быстро шла вперед и баллистическая армия Сюй Кейи. Залп за залпом баллистические болты накрыли землю. План Ван Чуна доказал свою эффективность. Окруженная тибетская и тюркская кавалерия была в хаосе, и атаки со всех сторон приносили ужасные потери.

СвушСвушСвуш!

Когда приземлился еще один залп баллистических болтов, тысячи тибетских и тюркских кавалеристов упали на землю, их кровь густо потекла по земле вокруг разбитого оружия, а некоторые даже превращались в кровавый туман.

Вдали кавалерия Ушана Ли Сие делала все возможное, чтобы помешать Великой Кавалерии Мутри. Она не атаковал напрямую, а использовал три слоя Ореола Сумеречного Жеребца, чтобы забежить вперед них.

— Разбросайте их! — Взревел Ли Сие. Размахивая своим огромным мечом, он повел атаку в тибетскую и тюркскую конницу.

— Убьююю!

Игого!

Лошади пронзительно заржали, а Ли Сие и его пять тысяч кавалеристов Ушана использовали свое преимущество в скорости, чтобы снова и снова атаковать кавалерию противника. Если даже кавалерия Небесных Волков не была ровней кавалерии Ушана, то обычная кавалерия, конечно же, вообще никак не могла им соответствовать. Единственными звуками были крики и звуи падения боевых лошадей. После нескольких атак вся тибетская и тюркская кавалерия вокруг середины разделительной линии была разгромлена.

— Ах! Это кавалерия Ушана! Бежим! Они слишком сильны! Мы им не подходим!

— Убирайся с дороги! Не перекрывай дорогу! Ах!

Кавалерия Ушан под эгидой формирования Десять Нападений Десять Побед привела в замешательство весь район поля битвы, тибетцы и турки потеряли всякое подобие организации и дисциплины. Многие воины из тибетской и тюркской кавалерии запаниковали перед лицом кавалерийской мощи Ушана и хотели бежать, но задние ряды солдат остановили их.

— Ублюдки! Они слишком подлые!

Самой ярой из них была Великая Кавалерия Мутри, офицеры, разгневанные, когда увидели, в каком беспорядке находятся их воины. Они были только немного медленнее, чем кавалерия Ушана, но эта крошечная задержка принесла поражение Великой Кавалерии Мутри. Перед таким большим количеством паниковавших солдат Великой Кавалерии Мутри пришлось бы прорваться сквозь них, если они хотели бы атаковать окруживших их воинов Тана.

— Идите! Мне все равно, кто это! Убейте любого, кто встанет на пути! — Хуоба Сангье заявил ледяным голосом, его тело наклонилось вперед, а его глаза стали зиять холодным светом.

Взрыв!

Прежде чем солдаты услышали его приказ, показалась черная вспышка. Огромный черный силуэт вырвался вперед и врезался в тюркского всадника. С огромным грохотом и жалобным ржанием всадник отлетел в воздух более чем на десять метров.

Бум бум бум! Тело Хуобы Сангье наполнилось звездной энергией, и он продолжил безрассудно пробивать себе дорогу. Звуки столкновений были похожи на дождь, смешавшийся с криками, и Хуоба Сангье поднял в воздух еще шесть всадников.

Люди были ошеломлены этим резким поворотом.

Даже находясь в панике, тибетская и тюркская кавалерия были ошеломлены. Никто не ожидал, что Хуоба Сангье набросится на своих собственных солдат. Свист! Сверкающий ятаган расколол надвое очередного тибетца. Лицо Хуобы Сангье все это время было бездушным и холодным, и, когда с алого ятагана в его руках стекала кровь, в его глазах не было никаких признаков тревоги.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 920. Bеликий Генерал Hебесный Вoлк!**

Взрыв!

После несколькиx минут молчания вся паникующая конница наконец поняла, что Хуоба Сангье не шутит. Он даже осмелился убивать своих людей, тем более турок. Все они начали кричать и заикаться от страха, пытаясь убраться с дороги.

— Все вы, убирайтесь с моего пути! Любой, кто этого не сделает, умрет!

Черствый голос Хуобы Сангье раздался в небе. Будучи главным охранником королевской столицы Империи У-Цан, Хуоба Сангье мог пересекать черту, которую не могли пересечь великие генералы-имперцы, такие как ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан. Эти Великие Генералы никогда не могли убивать своих людей.

Но главный страж королевской столицы был другим. Одна из важных обязанностей королевских охранников состояла в том, чтобы убивать мятежников, казнить тех воинов королевских линий, у которых были неверные мысли. В течение истории четыре королевских рода У-Цана не раз плели заговор против власти Ценпо.

Ради защиты Ценпо и защиты королевской власти поколения главных охранников убили много тибетцев.

В этом аспекте Хуоба Сангье по своей сути отличался от ДуСуна Мангпоче и других.

Бузз!

Тактика Хуоба Сангье быстро дала эффект. Невидимая «стена» беспорядка, состоящая из тибетской и тюркской кавалерии, откатилась в стороны, открывая путь для Великой кавалерии Мутри.

— Этот Хуоба Сангье грозный!

Ли Сие с легкостью отбрасывал мечом тибетскую конницу. Увидев, что произошло, он расширил глаза, чувствуя, что это довольно неприятный противник. Хуоба Сангье был гораздо более грозным, чем он ожидал. Хотя его методы казались жестокими, он не убил много людей.

Эффект, однако, был почти мгновенным, паникующая армия немедленно открыла ему дорогу.

Но потребовалось всего несколько мгновений, чтобы глаза Ли Сие похолодели, и все его тело окуталось желанием сражаться.

— Все, следуйте за мной! — Он сразу же начал скакать на своем ферганском коне, атакуя Хуобу Сангье. «Сканда Ореол» будет оставаться активным недолго, Ли Сие нужно было скорее сразиться с Хуобой Сангье.

— Идем! Все следуют за генералом Ли!

Доблестный и могущественный генерал, такой как Ли Сие, был именно тем человеком, которым восхищался военный маньяк из деревни Ушана. Бум! С кулаком, покрытым камнями, собранными с земли, Хуан Ботянь послал в полет двух тибетских солдат и последовал за Ли Сие со своими солдатами.

Кун Цзыань и Хун Юйцы сделали то же самое.

Великая Кавалерия Мутри была ужасающей боевой силой, и, если они достигнут расположения регулярной кавалерии Тана, Сунь Чжимин и другие наверняка понесут тяжелые потери. Только кавалерия Ушана была в состоянии справиться с ними.

— В этом нет необходимости. Ли Сие, Хуан Ботянь, Цун Цзыань, вы все трое уходите!

Пока все трое готовились к битве с Великой Кавалерией Мутри, в их ушах прозвучал спокойный и знакомый голос. В то же время они услышали звук скачущего коня, который отличался от остальных. Он был изящным, но энергичным, расслабленным и все же ритмичным, и время между копытами, ударяющими о землю, было довольно долгим.

Этот большой промежуток времени означал, что этот боевой конь преодолевал чрезвычайно большое расстояние с каждым шагом. Это был определенно не обычный боевой конь.

Хууум!

Под порывом ветра молодая, решительная и достойная фигура, сидящая на боевом коне с копытами белого цвета, проскакала мимо них, догоняя Ли Сие.

— Лорд Маркиз!

Ли Сие, Хуан Ботянь, Цун Цзыань и другие сразу же узнали этого человека.

— Оставьте мне Хуобу Сангье! Идите и разберитесь с остальными!

Голос Ван Чуна был расслабленным и уверенным, эхом прозвучав в их ушах. Однако, прежде чем они успели среагировать, Ван Чун уже поскакал вперед. Они могли разглядеть только его худую и стройную спину, но он казался внушительным, решительным, мощным, неудержимым. Он был сверкающим солнцем сам по себе, нападая на палящий огонь Великой Кавалерии Мутри.

— В поисках смерти!!!

Хуоба Сангье прищурился, и когда он увидел, что атакующим был не Ли Сие, а главнокомандующий армией протектората Цыси, Ван Чун, его глаза вылезли из своих орбит от удовольствия. Все знали, что сильной чертой Ван Чуна было понимание стратегии, а не боевые искусства.

Нападение на него Ван Чуном и было главным желанием Хуобы Сангье!

Если бы он мог убить Ван Чуна, армия Великого Тана развалилась бы.

Роооар!

Хуоба Сангье взревел, его красный ятаган вызвал волну жара, и превратился в пылающий огненный шар, обрушившийся на Ван Чуна. Великая Кавалерия Мутри последовала за ним массивной волной, которая, казалось, намеревалась смести все, что стояло на их пути!

С другой стороны, Ван Чун был равнодушен, с лязгом обнажил свой меч из Стали Вутц, и безрассудным и дерзким ударом атаковал Великую Кавалерию Мутри.

— Огненный Луч Слона!

— Великое Искусство Инь Ян!

— Великое Искусство Земли Небес!

Ван Чун и Хуоба Сангье немедленно применили свои самые сильные приемы, они метнулись друг к другу, как падающие звезды, и врезались друг в друга в воздухе. С одной стороны был пламенный слон высотой более десяти метров, а с другой — изображения солнца и луны.

Бум!

Волны тепла прокатились во все стороны.

— Ах! — С криками Хуоба Сангье и двадцатитысячная Великая Кавалерия Мутри вокруг него, казалось, врезались в невидимую и неподвижную стену, и отлетели в разные стороны.

Безграничный огонь лизнул небеса, но на краю этого потока огня Ван Чун стоял как неподвижный монолит, не пострадав ни от одного из языков пламени. Бесчисленные люди были ошеломлены этим видом, и даже Далун Руозан был в недоумении.

Во время войны на юго-западе он почувствовал, что Ван Чун владел искусством войны, но он никогда не думал, что боевые искусства Ван Чуна достигли столь невероятного уровня, что даже такой бригадный генерал, как Хуоба Сангье, не мог сравниться с ним.

— Убьююю!

Со всех сторон раздалось множество криков. Поражение Хуобы Сангье не обескуражило остальную часть Великой Кавалерии Мутри, а только спровоцировало их намерение убивать. Румбл! Тысячи солдат Великой Кавалерии Мутри устремились вперёд, словно огромная волна, целясь своими алыми скимитарами в Ван Чуна.

Это было несколько тысяч сильнейшей кавалеристов против одного человека!

Никто не мог одновременно сражаться с несколькими тысячами кавалеристов этого уровня. Даже Шамаск был сбит с Царства Святого Бойца и был вынужден бежать, как испуганный волк. Однако Ван Чун просто стоял перед этой яростной волной Великой Кавалерии Мутри и улыбался.

Бузз!

Ван Чун щелкнул пальцами, и в одно мгновение вокруг него завыл ветер в радиусе пятидесяти Чжан. Всадники начали кричать, и невидимая энергия взяла под контроль их боевых лошадей, принудительно изменив траектории их атаки.

Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв!

Серия ударов разразилась над полем битвы, и Великая Кавалерия Мутри в окрестностях Ван Чуна врезалась друг в друга, словно воины были марионетками на веревках.

Боевые кони вздохнули, взвизгнули, и упали на землю в облаках пыли.

В мгновение ока Ван Чун был окружен обрушившимися воинами Великой Кавалерии Мутри. Подобное развитие событий было настолько резким, что Великая Кавалерия Мутри, находящаяся в тылу, не смогла вовремя остановиться и врезалась в своих соотечественников.

Площадка в пятьдесят чжан перед Ван Чуном была в полном беспорядке, там практически не осталось солдат Великой Кавалерии Мутри.

Искусство Великого Небесного Иньян!

Поглотив всю энергию Ваньхэ Пейлуо, Ван Чун продвинулся до уровня 7 Царства Святого Бойца, что позволило ему развить еще более тонкий контроль над этой высшей техникой. Только эта техника могла позволить ему контролировать траектории атаки всей кавалерии в радиусе нескольких десятков чжан вокруг себя, словно они были игрушками на его ладони.

Используя Великое Искусство Творения Иньян, Ван Чун превратил эту битву одного против нескольких тысяч в ничто, и его неторопливое выражение лица указывало, что он даже не устал.

Однако, несмотря на это немыслимое зрелище, Ван Чун не стал добивать Великую Кавалерию Мутри. Его глаза обратились в другое место. Богоподобная фигура, на могучем божественном скакуне, неслась к нему, и его окружала буря пылающей энергии.

— Ублюдок, я не думал, что у тебя есть такие способности. Однако, как бы ни были высоки твои боевые искусства, сегодня Талас станет твоей могилой!

Голос Дуву Сили походил на гром, нисходящий сверху с презрительным и величественным господством.

Игого!

Когда эти слова отозвались эхом в воздухе, конь Дуву Сили вздрогнул, поднялся на ноги и сделал невероятный прыжок, взлетев высоко в воздух, чтобы преодолеть пропасть в несколько десятков чжан. Благодаря утреннему свету за спиной, лицо Дуву Сили было скрыто тенью, оставляя только черный силуэт.

Благодаря этому, Дуву Сили казался внушительным гигантом, его тело источало ужасную ауру, что затмевала собой даже само небо. Когда Дуву Сили спустился с небес, все чувствовали себя скромными и незначительными существами, просто муравьями перед богом, который всем управлял!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 921. Чертoв Яма\*1!**

Небесный Волк Великий Генерал Дуву Сили!

Это было ужасное существование, которое превзошло даже избиение генерала-защитника Ань Сишуна. Даже по сравнению со всеми великими генералами мира Дуву Сили был в числе лучшиx!

В своей жизни он убил бесчисленных экспертов, и в Таласе было очень мало людей, которые могли бы сравниться с ним. Даже генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи должен был сражаться с ним изо всех сил и внимания. Когда Дуву Сили атаковал своим самым мощным ударом, все, кто его видел, бледнели от страха.

— Лорд Маркиз!

— Осторожно!- Закричали Ли Сие, Хуан Ботянь, Цун Цзыань и Хун Юйцы. Еще дальше, Ван Янь, Ван Фу, Чжан Кве, Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи также побледнели.

— Не хорошо! Дуву Сили — не Ванхэ Пейлуо! Ван Чун ему не подходит!

Глядя со стен Таласа, Гао Сяньчжи почувствовал, как его сердце упало. Гао Сяньчжи не много раз воевал с Великим Генералом Небесного Волка, но он прекрасно знал, что Дуву Сили входит в тройку лучших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата, и лишь немногие превосходят его.

Хотя Ван Чун казался очень могущественным, и даже такой бригадный генерал, как Ванхэ Пэйлуо, не мог противостоять ему, он не был Великим Генералом. Между Великими Генералами и теми, кто ниже их уровня, была существенная разница.

Гао Сяньчжи никогда не думал, что Ван Чун сам бросит вызов Дуву Сили, но было уже слишком поздно, чтобы остановить его.

— Все кончено!

Сердце Гао Сяньчжи покрылось глыбой льда. Стратегические возможности Ван Чуна намного превосходили его боевые искусства. Это можно было увидеть по хорошо спрятанной ловушке, которую он заложил для тибетских и тюркских солдат прямо перед носом Далуна Руозана.

Такого рода стратегический разум был чрезвычайно ценным для битвы при Таласе — именно то, что было нужно Тану.

Если бы Ван Чун погиб, Тан получил бы сильный удар.

Бузз!

Внимание более половины поля боя было сосредоточено на Ван Чуне и Дуву Сили. Все считали, что Ван Чун обречен, но внезапно услышали рев смеха.

— Дуву Сили! Тебе еще рано говорить такие слова!

Бум!

В небесах раздался сильный взрыв. Среди бурных ветров и света восходящего солнца Ван Чун стоял как неподвижная гора, его черный силуэт излучал бурю энергии, совершенно не соответствующую его тонкому телосложению.

Внизу гремели и гремели огромные ореолы войны, резонирующие с ореолами под Ли Сие, Хуан Ботяном, Цун Цзыанем и пятью тысячами кавалеристов Ушана. Было ясно, что все эти ореолы сливаются воедино.

Бззз! Воздух внезапно начал гудеть, и когда все с удивлением смотрели на него, бог в черной броне высотой более сорока метров с четырьмя руками, висящими в воздухе, вооруженные ваджрами, сформированными из Звездной Энергии, атаковали Дуву Сили с яростю бури.

Взрыв!

Это столкновение произвело огромную ударную волну, но что было удивительно — Дуву Сили отправили в полет со своей лошадью, несмотря на то, что он тоже атаковал в полную силу. Великий Генерал врезался в землю, вызвав облако пыли. Все были ошеломлены, даже Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Далун Руозан.

Они были не чужды той технике, которую использовал Ван Чун. На юго-западе отец Ван Чуна, Ван Ян, использовал эту технику, чтобы бороться с огромной рабочей силой армии Мэнше Чжао и У-Цана. Но они не ожидали, что Ван Чун также знает такую технику, и бог, которого вызвал Ван Чун, совершенно отличался от того, которого вызывал Ван Ян.

— Сияющая Формация Яма!

На дальних стенах Таласа Гао Сяньчжи был ошеломлен, глядя на этого далекого четырехрукого бога.

Центральные равнины обладали десятью богоподобными образованиями невероятной силы. Они включали в себя Форму Могущественного Чудотворного Бога, Формирование Бога Ваджры, и это, Формирование Бога Ямы. Эти десять формирований должны были объединить силы армии, и ни одно из них не было легко выучить.

Эти формирования требовали превосходной командной работы, чтобы члены команды имели одинаковые боевые искусства, было еще много других строгих требований, поэтому даже чрезвычайно грозные мастера боевых искусств не смогли изучить их.

Формация Бога Ямы входит в первую четверку из десяти формаций по силе, и ее сложность и требования были слишком обременительными, превосходя таковые в формации Могущественного Чудотворного Бога и формации Бога Ваджры. Когда Гао Сяньчжи был произведен в Великие Генералы Правой Имперской Гвардии, он спросил об этом формировании у Императора Мудреца.

Он узнал, что формация Бога Ямы и некоторые другие формации были подарены нескольким кланам-основателям в первые годы династии. Позже, когда эти великие кланы пришли в упадок и не дали ни одного человека, достаточно талантливого для обучения этим формированиям, формирования постепенно были потеряны для истории. Даже члены кланов-основателей не знали, куда делись руководства по формированию, тем более Императорский Дом.

В Великом Тане даже ходили слухи, что инструкция по формированию Бога Ямы сгнила и развалилась на части.

Гао Сяньчжи никогда не предполагал, что эта легендарная техника появится у Ван Чуна.

— Что здесь происходит? — Пробормотал Гао Сяньчжи.

Было бы понятно, если бы Ван Чун использовал Форму Могущественного Чудотворного Бога, но его использование этой совершенно другой Формы Бога не могло быть объяснено его происхождением. Но самым важным было то, что Ван Чун был еще жив.

— Лу Шийи! Займите мое место здесь! — Вдруг приказал Гао Сяньчжи.

— Да, Милорд! — Из-за его спины донесся голос подчиненного.

Не сказав ни слова, Гао Сяньчжи сошел со сторожки.

......

В центре восточного поля битвы люди были ошеломлены исходом столкновения Ван Чуна и Дуву Сили, особенно этого огромного четырехрукого чёрного защитника. Перед лицом Гигантского Бога Ямы кавалерия была похожа на крошечных муравьев.

Игого!

Боевые кони начали рваться, и Великая Кавалерия Мутри начала в панике отступать. Один из них потерял контроль над своей лошадью и врезался прямо в могущественного бога.

Бум! Огромная подошва сразу же раздавила этого несчастного всадника. Его броня, сделанная из невероятно крепкого Метеоритного Металла, не соответствовала ужасающей мощи Бога Ямы, достаточно было один раз придавить, чтобы она превратилась в искривленный металл.

… чертов Яма… это сработало!

В этот момент Ван Чун и его лошадь плыли в воздухе, их ореолы вибрировали и вращались вокруг его тела, резонируя с кавалерией Ушана. Огромная энергия, пронизанная силой мира, циркулировала через Бога Яма, а Ван Чун выступал в качестве связующего звена этой энергии.

В это время Ван Чун был Богом Ямы.

Чертов Яма был его!

Впервые в этом мире Ван Чун продемонстрировал могущество Великого Императорского Генерала, Бога Ямы!

И это несмотря на то, что Бог Яма не был полным!

Когда бедствие спустилось на Центральные Равнины, все руководства по боевым искусствам были собраны воедино, но, несмотря на это, Ван Чун не видел полную версию Руководства по Формированию Бога Ямы. Руководство по формированию в то время уже было повреждено, и, хотя многие его старшие и бесчисленное множество других экспертов, включая самого Ван Чуна, пытались заполнить эти пробелы, версия образовавшейся ими формации Бога Ямы имела всего от шестидесяти до семидесяти процентов мощности оригинала.

Ван Чун выбрал эту поврежденную Форму Бога по очень простой причине.

В то время как поврежденная формация Бога Ямы имела только около шестидесяти процентов силы оригинала, формация Могущественного Чудотворного Бога и формация Бога Ваджры требовала использования десятков тысяч людей, а также чрезвычайно долгого периода акклиматизации и изучения. У этой сокращенной версии формации Бога Ямы были гораздо более низкие требования, всего от четырех до пяти тысяч человек и гораздо меньше времени для обучения.

С коротким временным ограничением, равным всего двум месяцам, это было идеальное формирование Бога для битвы при Таласе!

— Ублюдок!

Холодный и яростный голос раздался с другой стороны. Дуву Сили приземлился в десяти с небольшим чжан, и его лицо стало очень холодным и темным. Огромная энергия, содержащаяся в ваджрах, очевидно, не причинила никакого вреда Дуву Сили.

Но разожгло пламя его гнева.

— Я недооценил тебя! Я не думал, что ты также знаешь Формирование Бога!

Глаза Дуву Сили вспыхнули целью убийства. Его правая рука сжала черную божественную алебарду, а его суставы затрещали.

— Но даже в этом случае ты все равно умрешь!

Сине-зеленая энергия внезапно вырвалась из тела Дуву Сили, вздымаясь подобно водопаду. Звездная Энергия сконцентрировалась над его головой в семь звезд, с самой большой и самой яркой в середине. Это была звезда Небесного Волка 2. В тот момент, когда появились эти семь звезд, хребет на спине Дуву Сили начал трепетать, и его сила начала неистово расти.

Ауууууo!

Небесный Волк взвыл, и воздух завибрировал. Сине-зеленый свет позади Дуву Сили мгновенно превратился в дикого синего волка, его глаза распахнулись от желания покалечить, убить и уничтожить, как глаза Дуву Сили.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Яма, 阎 魔, — это имя Царя подземного мира в китайской и японской мифологии, который руководит Десятью Королями Ада и судит души умерших, хотя он впервые возник в индуизме.

2. Звезда небесного волка в западном мире более известна как Сириус, самая яркая звезда на ночном 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 922. Битва Beликиx Генеpалов! (I)**

— Облака мира вздымаются: Небесный Волк Проглатывает Звезды!

Дуву Сили бросил алебарду вперед и ударил. Румбл! Свет и тень обвились вокруг него, и облака начали собираться со всех сторон, вызванные алебардой Дуву Сили, и она стреляла в Ван Чуна, пропитанная бесконечной разрушительной энергией. Воздух затрясло, и из пустоты поднялся скорбный вой волка. Алебарда превратилась в массивную голову волка, беспощадно летящую к Ван Чуну.

Перед лицом мощного удара Дуву Сили люди почувствовали себя муравьями, стоящими перед огромной горой, которая вонзалась в облака. Все всадники чувствовали изначальный страх, исходивший из самых глубоких частей их душ.

Взрыв!

В то время как сердца воинов были переполнены страхом, Дуву Сили прыгнул вперед на своем коне, с громоподобным импульсом обрушившись на Ван Чуна.

— Хорошо!

Ван Чун не пытался увернуться. Его четыре массивных руки собрались вместе, сотворив четыре жестоких шторма, и атаковал Дуву Сили. Воздух сжался, и время и пространство, казалось, застонали, когда четыре божественных кулака полетели вперед, оставляя в воздухе черные шрамы.

Огромный Бог Яма вовсе не был неуклюжим под контролем Ван Чуна. Он двигался с ловкостью и грацией, как если бы он был частью тела Ван Чуна. Только тот, кто обладает невероятной силой интеллекта мог осуществить такой подвиг.

Взрыв!

Бог Яма Ван Чуна и Дуву Сили снова врезались друг в друга. Какралк! Казалось, что само небо разваливается под волнами энергии, вызванной столкновением.

— Ах! — Десять тибетских и тюркских кавалеристов, которые находились слишком близко, в панике плакали. Их подметало, как листья при яростном ветре, и они летели. Остальные со страхом взялись за это зрелище и отступили еще дальше.

Битва между великими генералами не была шуткой. Неосторожное вмешательство закончится тем, что тело распылится на части.

В воздухе сражались Дуву Сили и Ван Чун…

Тудтудтуд!

Под бесчисленными недоверчивыми взглядами, боевой конь Дуву Сили, даже не касаясь земли, снова и снова бросался на Ван Чуна. Каждый раз, когда он собирался упасть на землю, невидимая энергия поднимала его и позволяла Дуву Сили снова атаковать. Это было похоже на какую-то невидимую цепь, соединявшую Дуву Сили и его коня с Богом Ямой Ван Чуна!

Божественное Шествие Небесного Волка!

Это было одно из высших божественных искусств Западно-тюркского каганата, по слухам созданное одним из его легендарных шаманов. Когда кто-то изучит эту технику до предельного уровня, он сможет быть похож на Дуву Сили и сражаться в воздухе, сидя на лошади. Копытам лошади не нужно было приземляться на землю, чтобы постоянно сражаться. Как будто конь летел в воздухе.

— Слишком мощный!

— Он может летать! Как это возможно?!

— Это сила верховного великого генерала Западно-Тюркского каганата!

Сила, проявленная Дуву Сили, заставила Ли Сие, Хуан Ботяня, Цун Цзыаня и Хун Юйцы испытать сильный шок. Они слышали, что Великий Генерал Небесных Волков был одним из трех самых сильных Великих Генералов среди западных турок, и что он даже победил Ань Сишуна, но только теперь они увидели, каким ужасным он был.

Физические законы, казалось, не имели к нему никакого отношения. Даже другие Великие Генералы почувствовали бы запах смерти, столкнувшись с этой ужасающей боевой силой.

Все они внезапно поняли, как проиграл Генеральный Защитник Ань Сишун.

Дуву Сили, возможно, не был таким умным в стратегии, как Далун Руозан, но его сила позволяла ему игнорировать схемы и тактику. Это был человек, который мог полагаться исключительно на свою силу, чтобы изменить ход битвы.

Бум! Бум! Бум!

Можно было услышать взрыв за взрывом. Только те, кто боролся против Дуву Сили, понимали, какое давление он оказывает. Дуву Сили был довольно маленьким перед Богом-Ямой Ван Чуна, но был сильнее Бога Яма.

Великий Генерал Небесного Волка могущественный!

Ван Чун изо всех сил сражался с Дуву Сили.

Даже его старейшины из Великого Тана полностью признавали силу Дуву Сили. Чисто с точки зрения силы, он был, вероятно, даже сильнее, чем Великий Генерал Большой Медведицы Гешу Хан. Он был публично признан одним из сильнейших великих генералов на континенте, и лишь немногие могли сражаться с ним на равных.

Но Ван Чун не только не боялся его, он был в восторге.

В своей прошлой жизни Ван Чун не мог даже мечтать о борьбе с Великим Генералом Небесного Волка, у него никогда не было такого шанса. Любому воину поколения после бедствия обмен ударами с такими великими генералами был тем, чем можно было бы гордиться. Боевой стиль Дуву Сили был жестоким, острым, простым и чрезвычайно смертельным. Каждый из его ударов мог быть смертельным.

Почти никто на поле боя не смог остановить Дуву Сили, поэтому Ван Чун лично вступил в бой.

Бум бум бум!

Ван Чун не использовал ни одну из своих высших техник, таких как Искусство Великого Инь-Ян или Искусство Земли Обширных Небес. Вместо этого он совершал простые действия, такие как блокирование, удары, подъемы и встряски, применяя методы и теории, которые он выучил в своей прошлой жизни, для борьбы с Дуву Сили. Бог Яма с силой в семьдесят процентов поднял Ван Чуна с 7-го уровня Святого Бойца до самого базового уровня Великого Генерала. Между ним и таким великим генералом, как Дуву Сили, был большой разрыв.

Но хотя действия Ван Чуна были просты, они совершались с чрезвычайным умением. Каждый удар был настолько восхитителен, что мог нейтрализовать каждый из поразительных ударов Дуву Сили. Еще до того, как Дуву Сили ударил, Ван Чун мог предсказать ход, который тот собирался использовать. Хотя он казался в большой опасности, и в любой момент мог быть тяжело ранен, положение Ван Чуна было таким же устойчивым, как у горы Тай, и он был в полной безопасности.

Хотя битва казалась напряженной, она оказалась длительной.

Румбл!

Но в то время как Ван Чун вел ожесточенный бой с Дуву Сили, с восточного поля битвы приближались еще две мощные энергетические бури. ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан, сидящие на своих божественных скакунах, наконец прибыли, и быстро атаковали Ван Чуна.

И ДуСун Мангпоче, и Хуошу Хуйцан потерпели поражение от Ван Чуна, и поняли, насколько ужасен его стратегический и тактический ум.

— Не стоит волноваться об остальном. Сначала убьем его! — Яростно заявил Хуошу Хуйцан.

Бум! Земля вздрогнула, и золотой Будда внезапно появился на поле битвы.

Мантра Золотого Тела Ваджрокана Будды!

Хуошу Хуйцан без малейших колебаний использовал свою самую сильную технику. Хотя он был великим генералом, желание Хуошу Хуйцана убить Ван Чуна превзошло все остальное. Пока он мог убить Ван Чуна, ему было все равно. Во вспышке золотого света Ваджрокана Будда Хуошу Хуйцана бросился к Ван Чуну.

Почти в то же самое время ДуСун Мангпоче превратился в гигантского черного Будду, также напав на Ван Чуна.

Трое прославленных великих генерала решили атаковать Ван Чуна одновременно. Этот поступок был беспрецедентным, и полностью передавал то, как горячо тибетцы и западные турки желали смерти Ван Чуна!

Бузз!

Как раз в тот момент, когда Ван Чун казался окруженным опасными противниками и подвергался большой опасности, позади Ван Чуна появилась огромная энергия, заставившая землю дрожать.

— Хуошу Хуйцан, твой противник — я! Ты опозорил свой статус Императорского Великого Генерала. Трое сражаются против одного: ты не думаешь, что это слишком односторонний бой?

Голос заместителя генерального защитника Анси Чэн Цяньли донесся из-за спины Ван Чуна, словно звонящий колокол, и в мгновение ока огромная фигура размером с гору пролетела мимо Ван Чуна и встала на пути Будды Ваджроканы.

Верховный Бог Запустения!

Огромный Бог стоял перед Ван Чуном, его тело было покрыто энергией синевы (алкоголизма, вухуху), а мышцы сжимались, как свернутые драконы. Больше всего поражали толстые черные цепи, покрывающие его тело, обернутые вокруг древних доспехов. Они сделали рогатого Верховного Бога Запустения таким, как будто он восстал из подземного мира.

Даже Ван Чун не мог предположить, что заместитель генерального протектора протектората Анси может использовать эту мощную форму Бога.

Бум бум бум!

В мгновение ока Чэн Цяньли в своей форме Верховного Бога Запустения немедленно начал сражаться с Буддой Ваджрокана Хуошу Хуйцана.

— Великий генерал ДуСун, давно не виделись! Твой противник — я!

Почти в тот же момент достойный голос раздался с другой стороны Ван Чуна. Не было ни яростной волны энергии, ни огромного проявления бога, только высокая и стройная фигура, летящая вперед, как молния, с мечом в руке, немедленно отбросившего черного Будду, которым был ДуСун Мангпоче, на несколько шагов назад.

— Гао Сяньчжи! — В тревоге вскрикнул Дусун Мангпоче. Человеком, которого он хотел видеть меньше всего, был Гао Сяньчжи. Это был самый сильный человек в армии Тана в Таласе, и звания Бога Войны Анси было достаточно, чтобы объяснить его страх. Это было не первое их столкновение, и ДуСун Мангпоче был чаще на стороне проигравшего, чем на стороне победителя. Он не ожидал, что Гао Сяньчжи придет на эту 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 923. Битва Bеликих Генеpалoв! (II)**

— Вы пришли как раз вовремя! Давайте решим, кто из наc лучший, раз и навсегда!

Холодный и непреклонный голос ДуСуна Мангпоче раздался над полем битвы.

Гао Сяньчжи ничего не сказал, позволив своим действиям ответить за него.

Бум!

Одним ударом своего меча Гао Сяньчжи расколол воздух, величественный поток Меча Ци заставил черного Будду ДуСуна Мангпоче отлететь на десять с небольшим чжан назад. Но с воем и грохотом, ДуСун Мангпоче снова бросился вперед. В одно мгновение поле битвы задрожало от их столкновений.

Ван Чун против Дуву Сили, Чэн Цяньли против Хуошу Хуйцана, Гао Сянчжи против ДуСуна Мангпоче… в мгновение ока на поле битвы в Таласе произошла жестокая схватка шести экспертов уровня Великих Генералов, с разрушительными потоками энергии, свирепствующими над полем боя.

Но это был еще не конец!

Роооар!

Жуткий рев раздался с первой линии обороны, и на поле битвы появился третий бог, одетый в сияющую золотую броню. Огромное существо сразу же испугало бесчисленных арабских солдат. A их лошади были настолько напуганы, что некоторые из них даже сбросили своих всадников.

Но Могучий Чудо-Бог Ван Яна не вступил в драку, а только уставился на далекого Абу Муслима и запугал арабских воинов.

Со стороны Великого Тана было всего четыре человека, которые могли поднять свою силу до уровня Великого Генерала, и одним из них был Ван Ян. Сражения между великими генералами были невероятно эффективными, и их нельзя было воспринимать легкомысленно, поэтому Ван Ян не вступал в битву.

Между тем, битва на востоке продолжала усиливаться.

Пока Ван Чун, Дуву Сили и другие фигуры уровня Великого Генерала сражались, а Ли Сие удерживал Великую Кавалерию Мутри, остальная часть тибетской и тюркской кавалерии обошла район, где сражались шесть Великих Генералов и начали атаковать ряды, образованные Сунь Чжимином, Чжуан Чжэнпином и другими офицерами.

В то же время почти сто тысяч солдат во главе с Сюэ Цяньцзюнем и Сюй Кейи продолжали сжимать окружение, уничтожая все больше и больше окруженных тибетцев и турок.

Бум! Бум! Бум!

Толстые баллистические болты взвились в воздух, бесчисленные тибетцы и турки закричали, и их срубили команды баллист Сюй Кейи. К настоящему времени пали почти тридцать тысяч тибетцев и турок, а их кровь текла, как реки, через поле битвы.

— Ублюдок! Я не верю, что не смогу убить тебя сегодня!

В небе яростный рев Дуву Сили был похож на раскат грома. Его огромный черный конь кружил по воздуху, словно удар молнии, и со всех сторон атаковал Бога Яму Ван Чуна. Вокруг него собрались грозовые тучи из Звездной Энергии, скрывая в себе Дуву Сили. Его черная алебарда, которая была толще детской руки, постоянно колотила и рубила, двигаясь так, как будто была легкой, как перышко, но каждый удар содержал достаточно силы, чтобы разрушить гору.

Будучи одним из лучших великих генералов, Дуву Сили совершал каждый удар с предельным мастерством, он ни один из них не делал с чрезмерной силой, все они были смертельны. Но независимо от того, насколько быстрым был Дуву Сили, насколько хитрым был угол атаки или сколько энергии содержалось в ударе, четыре руки Ямы блокировали каждый из них.

Дуву Сили никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Ван Чун едва выполнил требования по силе для уровня Великого Генерала, по сути, занимая самую низкую позицию, в то время как Дуву Сили был намного выше его. Он даже победил Генерала-Защитника Бэйтина Ань Сишуна.

Однако, несмотря на использование всех своих приемов, Дуву Сили не мог победить этого молодого выскочку.

Сила Ван Чуна была невелика, но каждый его удар бил Дуву Сили по самым слабым местам. Временами Ван Чун отражал технику еще до того, как она была полностью воспроизведена. Дуву Сили был Великим Генералом Небесного Волка, одним из трех сильнейших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата, могущественным существом, к которому даже Ишбара Каган относился с большим уважением. Но в том, что должно было быть легкой битвой, он обнаружил, что его сила полностью запечатана.

Бум бум бум!

Один поток разрушительной энергии за другим врывались в воздух. Дуву Сили продемонстрировал превосходное мастерство: его атак было достаточно, чтобы свергнуть любого обычного Императорского Великого Генерала, но Ван Чуну удалось нейтрализовать каждую из них.

— Дуву Сили, я не смотрю на тебя свысока. У тебя просто нет нужных способностей!

Легкий смешок Ван Чуна прозвучал в ушах Дуву Сили. Во время всей этой битвы Ван Чун был совершенно спокоен.

— Ублюдок, не провоцируй меня, ты, самоубийца!

После слов Ван Чуна Дуву Сили еще больше рассердился. Будь то по возрасту, стажу или квалификации, Дуву Сили был намного выше какой-то молодой восходящей звезды Великого Тана, такой как Ван Чун. Он сделал себе имя много лет назад, и был признан могущественным существом, способным господствовать над многими другими Великими Генералами. Тигр Империи Чжанчжоу Цзяньцюн, великий генерал Большой Медведицы Гешу Хан и генеральный защитник Ань Сишун были слабее его. Единственными людьми в Великом Тане, способными его подавить, были, вероятно, генеральный защитник Андуна Чжан Шоугуи и бывший Бог Войны Великого Тана — младший хранитель наследного принца — Ван Чжунси.

Если бы не тот факт, что Ван Чун победил Далуна Руозана в войне на юго-западе, победил Дусуна Мангпоче в битве за треугольный разрыв и убил черного волка Ябгу Агуду Лана западных турок, Дуву Сили бы не стал на него даже смотреть. Для Дуву Сили Ван Чун был не более чем «безымянным солдатом».

— Ха-ха, тогда сделай все, чтобы показать свои истинные возможности!

Громкий голос Ван Чун эхом разнесся по полю битвы. Бум! В этот момент одна из черных рук Бога Ямы повернулась и заблокировала еще один из оглушительных ударов Дуву Сили. Еще одна из его рук подняла золотой пестик ваджры и его тело шагнуло вперед, чтобы раздробить коня Дуву Сили.

Четыре руки Бога Ямы позволили ему защищаться и атаковать одновременно, что делало его лучшим из десяти Божественных образований для борьбы с Дуву Сили.

Бузз!

Будучи взбешенным, Дуву Сили был вынужден сделать поспешное отступление, отступив на двадцать с небольшим чжан.

Даже Ван Чун вздохнул с похвалой при виде этого. Божественное Шествие Небесного Волка было поистине таинственной техникой. Он сам бы желал овладеть этой мистической техникой, которая позволяла летать в воздухе вместе с лошадью, поэтому можно было легко представить, что чувствовали другие. Увы, хотя во время бедствия было собрано много руководств по боевым искусствам, Божественного Шествия Небесного Волка среди них не была.

Божественное Шествие Небесного Волка не позволяло ему летать, а только увеличивало высоту и продолжительность прыжков. Оно лучше подходило на поле битвы, потому что часть силы, которая позволяла прыгать так высоко, была получена благодаря использованию силы противника. Тем не менее, Божественное Шествие Небесного Волка была чрезвычайно мистической техникой.

Божественное Шествие Небесного Волка позволило движениям человека быть непредсказуемыми. Эта способность, в сочетании с огромной силой Дуву Сили и превосходными техниками, — может заставить любого Императорского Великого Генерала почувствовать глубокое опасение. Если бы кто-нибудь, кроме Ван Чуна, вышел вперед, чтобы остановить Великого Генерала Небесного Волка, он был бы тяжело ранен или убит.

Волны реки, идущие вслед, как и новые поколения, заменяют старые. Я беспокоился, что ему не хватит сил для этой миссии, но теперь мне кажется, что мне повезло, что это он. Любому другому, даже равному по стратегии, было бы очень трудно остановить Дуву Сили!

Хотя Гао Сяньчжи находился в жестокой схватке с ДуСуном Мангпоче, он уделял пристальное внимание Ван Чуну. Хотя понимание Ван Чуном искусства войны стояло над его сверстниками, как полуденное солнце, его понимание боевых искусств оставалось загадкой. Изначально Гао Сяньчжи полагал, что Ван Чун будет в большой опасности при столкновении с Дуву Сили, но теперь стало очевидно, что он может спокойно отдыхать.

Его понимание боевых искусств было таким же огромным, как и его стратегическое мышление!

— Гао Сяньчжи, вместо того, чтобы беспокоиться о новом Генерале Защитнике Цыси, вам следует больше времени волноваться о себе! — Голос с оттенком ярости прервал мысли Гао Сяньчжи. — В этом сражении поражение Великого Тана неопровержимо! После этого вся земля между Лунси и горами Цун будет принадлежать У-Цану!

Слова повисли в воздухе, и Черный Будда послал потрясающую ладонь в голову Гао Сяньчжи.

Хотя ДуСун Мангпоче сражался с Гао Сяньчжи впервые, Гао Сяньчжи имел смелость обратить внимание на битву Ван Чуна, что разозлило ДуСуна Мангпоче.

— Ха-ха, бред сумасшедшего! После этой битвы я бы больше хотел узнать, останется ли у У-Цана что-нибудь на севере, за что можно было бы сражаться! Из четырех королевских линий Империи У-Цана останутся только две! — Усмехнулся Гао Сяньчжи.

— Ты!

В ярости, ДуСун Мангпоче совершил удар ладонью еще быстрее.

Бузз!

Перед лицом этого удивительного удара лицо Гао Сяньчжи было таким же невозмутимым, как древний колодец. С легким взмахом его меча разрубил воздух, и по небу пронесся великолепный удар Ци Меча. Взрыв! Сильные порывы ветра пронеслись во все направления, даже сдув с земли трупы.

В центре этой бури Гао Сяньчжи стоял неподвижно, но черный Будда ДуСуна Мангпоче сделал два шага назад.

Зрачки ДуСуна Мангпоче слегка сжались при виде этого, но он сразу же бросился обратно в драку.

Хуошу Хуйцан также участвовал в битве. Будда Ваджрокана был настоящим солнцем, его движения были открытыми и прямыми, каждый удар его ладоней оставлял огромные дыры в земле.

Хуошу Хуйцан уже имел опыт работы с Формациями Бога. Каждый из его ударов был неторопливым и уверенным, способным медленно оттеснить своего противника. Тем не менее, Верховный Бог Запустения, могущественное формирование армии протектората Анси, был совершенно новым опытом.

Цепи, обернутые вокруг Верховного Бога Запустения Чэн Цяньли, казалось, жили собственной жизнью, постоянно нападая и захватывая суставы Хуошу Хуйцана. Будда Ваджрокана не был способен использовать всю свою 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 924. Bоcточный фpонт уходит, Западный фронт наступаeт!**

Румбл! Огромная цепь Звездной Энергии скользила по воздуху, обвивая лодыжку Будды Ваджрокана, но Хуошу Хуйцан ударил ладонью, отрезав ее. В мгновение ока еще одна цепочка звездной энергии обернулась вокруг запястья Хуошу Хуйцана, а затем третья, четвертая… Кулаки Хуошу Хуйцана летели, разрывая цепи или сжигая их, а затем он шагнул вперед и атаковал Высшего Бога Запустения.

— Мантра Пылающего Тела Ваджроканы! Убирайся с моего пути!

Ладони Ваджрокана Будды соединились, и шар жгучего огня, столь же яркий, как солнце, взорвался между ними. Волны энергии взволновали сильные бури, и все же Всевышнему Богу Запустения потребовалось всего несколько ударов, чтобы рассеять энергию палящего удара.

— Великий генерал Хуошу, рядом со мной, ты должен умерить свои ожидания. Ты не сможешь пройти мимо меня!

Праведный и леденящий голос Чэна Цяньли раздался над полем битвы.

От начала и до конца Хуошу Хуйцан медленно продвигался в направлении Ван Чуна, и Чэн Цяньли, несомненно, мог видеть, что происходит. Ван Чун был, вероятно, шипом в заднице для всех Великих Генералов У-Цана. Будь то Хуошу Хуйцан или ДуСун Мангпоче, все они, вероятно, хотели сотрудничать с Дуву Сили, чтобы убить Ван Чуна.

Но Чэн Цяньли никогда не позволит им исполнить их желание.

Ван Чун бросился на помощь армии протектората Анси с армией, насчитывающей более ста тысяч солдат. Если бы он позволил окружить и убить Ван Чуна, он опозорил бы имя всей армии протектората Анси. Таким образом, несмотря на то, что он был немного слабее, чем Хуошу Хуйцан, Чэн Цяньли не отступил даже на полшага, приложив все свои силы, чтобы остановить Хуошу Хуйцана.

Бум! Бум! Бум!

Двое снова попали в жестокую схватку.

В центре поля битвы сражение между Ван Чуном и Дуву Сили достигло апогея. Атаки Дуву Сили достигали Ван Чуна.

— Небесный волк кусает солнце!

— Небесный волк глотает звезды!

— Небесный волк свергает горы!

Дуву Сили запускал всевозможные высочайшие техники, атакуя Ван Чуна со всех сторон. Но независимо от того, какую технику он использовал, Ван Чун всегда предсказывал и блокировал ее. Первоначально Дуву Сили вступил в битву, чтобы разрушить окружение шестидесяти тысяч тибетских и тюркских кавалеристов, но теперь он забыл о своей цели. Единственная мысль, которая осталась у него в голове, — убить Ван Чуна!

— Ублюдок! Я собираюсь убить тебя сегодня! Небесный Волк Бьет Луну!

Разъяренный смех Дуву Сили отозвался эхом в небе, и он и его конь превратились в падающую звезду, которая бросилась в сторону Бога Ямы. Но Ван Чун использовал несколько приемов, чтобы перенаправить силу этого удара.

В результате, Дуву Сили смог использовать только семьдесят процентов своей силы.

— Дуву Сили, дело не в том, что я тебе не верю, а в том, что у тебя нет времени!

Ван Чун хмыкнул, уверенно взмахнув одним из паджетов ваджры в ответной атаке.

Бузз!

Дуву Сили сделал прыжок и легко избежал атаки Ван Чуна. Хотя его атаки были уменьшены по силе и по существу неэффективны против Ван Чуна, они были чрезвычайно влиятельны. Атаки Ван Чуна представляли небольшую угрозу одному из трех лучших генералов Западно-Тюркского каганата.

— Ублюдокт, что ты имеешь в виду?

Глаза Дуву Сили сузились, он уставился на Ван Чуна.

— Хех!

Ван Чун только усмехнулся в ответ, а его глаза посмотрели мимо Дуву Сили на далекие холмы. Как будто в ответ рога яка начали звучать над полем битвы. Лицо Дуву Сили застыло от этого звука, и он почувствовал неописуемое удивление.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче почувствовали то же самое.

Это был сигнал к отступлению армии!

Хотя другие, возможно, не смогут различить рога яка, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче могли. Это был сигнал для них уйти, сигнал, посланный Далуном Руозаном.

— Великий генерал! Мы должны отступить. Мы сможем сразиться с ними снова в будущем! — Хуошу Хуйцан закричал Великому Генералу Небесного Волка.

Дуву Сили ничего не сказал, но его лицо постоянно меняло свои выражения. Он не ожидал, что тибетцы протрубят отступление. Но пока он колебался, тысячи тибетцев и турок уже выполнили этот приказ.

Бузз! На мгновение все поле битвы стало неподвижным, а затем все начали отступать к востоку от Таласа.

Взрыв! Взрыв!

Два взрыва раздались в ушах Дуву Сили, слева и справа. Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче почти одновременно оттеснили своих противников, чтобы они отойти и прикрыть отступление армии.

Разум Дуву Сили мгновенно начал кипеть. Хотя он крайне не хотел, он в конечном итоге решил уйти.

Хотя он мало заботился о Ван Чуне, если Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи вступят в драку, он не сможет справиться со всеми тремя. Без помощи Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче он не смог бы разобраться с Ван Чуном.

— Уходим! — Паривший в воздухе Дуву Сили махнул рукой и отдал приказ отступить.

Румбл! Тюркская кавалерия, которая колебалась, также начала отступать.

— Ван Чун, мы должны преследовать их?

Гао Сяньчжи не выбрал погоню за ДуСуном Мангпоче, а вернулся к Ван Чуну.

Гао Сяньчжи был значительно старше Ван Чуна. Для него спросить Ван Чуна, что делать в это время, означало, что Гао Сяньчжи искренне принял тот факт, что Ван Чун был гораздо более способным стратегом и тактиком.

— Не нужно!

Ван Чун слабо и небрежно улыбнулся.

— Отпустим их. Они еще не проиграли, и с Дуву Сили и этими двумя другими, удерживающими тыл, мы не сможем добиться многого, преследуя их! И кроме того… стратегически говоря, мы достигли нашей цели. Пусть уйдут!

Далун Руозан был грозным. Пока Ван Чун сражался с Дуву Сили, Далун Руозан сумел вывести армию из окружения и освободить пойманную в ловушку тибетскую и тюркскую конницу. Но даже в этом случае войскам Ван Чуна удалось убить более сорока тысяч человек. Кроме того, все поле битвы было наполнено умирающими волками, а трупы стервятников падали с небес, как капли дождя.

Объединенные тюрко-тибетские силы в сто двадцать тысяч человек понесли огромные потери, сократившись до семидесяти тысяч человек!

При такой уменьшенной силе даже такой ученый и умный человек, как Далун Руозан, окажется с гораздо меньшей свободой действий. Стратегически Ван Чун достиг своей цели.

— Это отступление случилось очень быстро. В противном случае мы убили бы еще больше тибетцев и турок, нанеся непоправимый ущерб их армии!

Пришел Чэн Цяньли, его голос выдавал его сожаление.

— Он не хотел отступать, но его заставили. — Равнодушно сказал Ван Чун. Его Ореол Проклятья Поля Битвы был активен все это время, постоянно истощая силы Дуву Сили и Хуошу Хуйцана. Если бы они не отступили, им потребовалось бы совсем немного времени, прежде чем они обнаружили, что отступать очень трудно.

— Поехали! Остались только арабы.

Ван Чун сразу же повернул своего Бога Яму на первую линию обороны, отдавая приказы, и ушел.

— Ли Сие, прикажи армии вернуться на вторую линию обороны и заставь их работать с остальной армией, чтобы атаковать арабов.

— Этот генерал пойдет! — Быстро ответил Ли Сие.

Первым, кто отреагировал, была баллистическая армия Сюй Кейи. За все это время в тылу сил дислоцировалось более тысячи баллистических команд, поэтому они первыми достигли первой линии обороны. С возвращением армии баллист одновременный огонь почти трех тысяч баллист поднялся на совершенно новый уровень силы.

Бум бум бум!

Множество залпов баллистических болтов обрушились на арабскую армию, звуки их ударов разнеслись по полю битвы. В одно мгновение было убито почти семь тысяч арабов, а затем пришла вторая волна, третья волна… При определенном количестве мощь армии баллист будет экспоненциально возрастать.

Прибытие Ван Чуна, Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи еще больше вселило страх в сердца арабов. Их боевые кони заржали, и начали отступать.

Бонгбонгбонг!

Удары барабанов были слышны в тылу арабской армии. Прежде чем Ван Чун и его товарищи смогли официально вступить в битву, Абу Муслим объявил об отступлении, заставив бесчисленное количество арабских солдат отступить, как отлив.

Если три элитных великих Императорских Генерала У-Цана и западные турки не смогли победить Великий Тан, арабы определенно не смогли бы.

— Солдаты, атакуем!

Ван Чун не упустил этот шанс. Бог Яма взмахнул четырьмя руками, немедленно вызвав стоны и крики, разрывающие поле битвы. Сотни арабских кавалеристов были распылены ударами Ямы, кровавым туманом, наполнившим воздух, и куски мяса и конечностей обрушились в радиусе нескольких сотен чжан.

На пути боевых искусств Великие Генералы были на голову выше бригадных Генералов.

Заимствуя силу формации Бога Ямы, Ван Чун мог каждым своим ударом разрушить землю!

Бум!

Рядом с ним раздался сильный взрыв, и еще больше криков наполнило воздух. Сотни арабских кавалеристов были выброшены в воздух и распылены ужасной силой. Верховный Бог Запустения Чэн Цяньли также вступил 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 925. Cтолкновeние Bыcшиx Экспеpтов!**

— Хватит, отпусти их!

Как раз в то время, когда Ван Чун и Чэн Цяньли были в погоне, в их ушах зазвучал голос Гао Сяньчжи. Его глаза устремились вперед, а его голос звучал непревзойденным образом.

Ван Чун проследил за взглядом Гао Сяньчжи и заметил две внушительные фигуры, несущихся сквозь огромную арабскую армию, восседая на могучих скакунах, возвышаясь над океаном, как горы. Даже десятки тысяч арабских кавалеристов не смогли подавить их внушительную ауру.

Хотя эта пара еще ничего не сделала, только их существование источало огромную энергию, которая наполняла землю. Несмотря на расстояние, Ван Чун чувствовал, что их величественная энергия не могла сравниться с ним, даже когда он превращался в Бога Яму.

— Абу Муслим!

Ван Чун посмотрел на мускулистую фигуру арабского главнокомандующего, украшенную черным плащом, и его тело, которое, казалось, было выковано из стали. Ван Чун никогда раньше не видел Абу Муслима, но достаточно было одного взгляда, чтобы его идентифицировать.

Глаза Абу Муслима были жестокими и бесстрашными, лишенными даже малейшего намека на эмоции, как будто они были просто холодными стальными блоками. Энергия вокруг него была похожа на беспокойный прилив, бесконечный и непрестанный. Ван Чун чувствовал, что он даже сильнее великого полководца Небесного Волка Дуву Сили, одного из трех великих полководцев Западно-Тюркского каганата.

Ван Чун внезапно понял, почему Бог Войны Аньси был избит до такого состояния к тому времени, когда он прибыл в Талас. Сила этого арабского командира была даже выше силы Гао Сяньчжи.

— Рядом с ним находится арабский заместитель губернатора Зияд. Оба они невероятно сильны. Если мы зайдем дальше, Абу Муслим и Зияд выйдут на поле боя. В нашей ситуации обе стороны, вероятно, получат тяжелые ранения. Если Хуошу Хуйцан и другие выберут этот момент, чтобы вернуться, мы окажемся в крайне плачевной позиции. — Сказал Гао Сяньчжи.

Гао Сяньчжи говорил с большим опасением, и говорил об Абу Муслиме. Было очевидно, что он считал своего противника грозным врагом.

Поле битвы затихло, единственным звуком были звуки отступления двух армий.

Ван Чун и танские командиры стояли в отдаленном противостоянии с двумя высшими командирами арабской армии, и никто из них не сказал ни слова, сдерживая друг друга.

......

— Далун Руозан, что здесь происходит? Почему ты неожиданно дал приказ отступить? Если бы ты дал мне немного больше времени, я мог бы убить этого парня!

Тем временем, пока огромная арабская армия отступала, Дуву Сили приехал на своем тюркском коне обратно к холмам на востоке от Таласа. В самый напряженный момент его поединка с Ван Чуном он был прерван сигналом Далуна Руозана и вынужден был отступить, что сделало его крайне неудовлетворенным.

— Великий генерал, не будь таким поспешным. Ван Чун осажден в Таласе. Если великий генерал захочет сразиться и убить его, еще будет шанс. Но если бы эта битва продолжалась, это было бы крайне невыгодно для нас, — Тихо сказал Далун Руозан, выражение его лица было расслабленным и спокойным, на него никак не влиял сильный тон Дуву Сили.

— Не выгодно? Как?

Дуву Сили немного успокоился. Далун Руозан был гражданским министром, и, хотя он не был очень могущественным мастером боевых искусств, он обладал уникальной аурой, которая заставляла даже самых вспыльчивых людей успокаиваться и восстанавливать свою рациональность. Это была одна из его уникальных черт.

Даже Дуву Сили невольно был задет этим.

— Этот предмет понимает, что Великий Генерал желает отомстить за Агуду Лана, желает утихомирить ярость Ишбара Кагана из-за потери двухсот тысяч боевых лошадей, но сейчас не время сражаться до смерти с Великим Таном. Разве Великий Генерал забыл, с какой стороны является основной силой против Тана? — Со слабой улыбкой сказал Далун Руозан. Сжав руки за спиной, он, естественно, излучал ауру утонченности и энергии, ауру того, кто мог судить весь мир.

Бузз!

Эти слова заставили Дуву Сили вздрогнуть, и он наконец пришел в себя, а ярость в его глазах исчезла.

— Ха-ха, похоже, Великий Генерал уже понял. Несмотря ни на что, мы не являемся основной боевой силой против Великого Тана. Наши ничтожные силы никогда не смогут победить их войска. Разве Великий Генерал не осознал этого? Арабы до сих пор не преуспели. в прорыве первой линии защиты Тана.

Далун Руозан сделал два шага вперед и посмотрел на отступающую волну арабской кавалерии.

В этой битве Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и Дуву Сили были настолько вовлечены в свои бои, что не обратили внимания на остальную часть поля битвы. Далун Руозан, с другой стороны, оставался в курсе общей ситуации. Он обращал внимание на любые изменения в битве, где бы они ни были.

Эта битва была изначально очень простой. Тибетцы, турки и арабы должны были, полагаясь на свое превосходящее число и элитные боевые силы, полностью сокрушить Великий Тан. Арабы и их несколько сотен тысяч солдат должны были служить основной боевой силой, удерживающей Великий Тан, в то время как тибетцы и западные турки — помогать с флангов. Все это должно было занять всего несколько часов.

Но эта простая и незатейливая битва, которая требовала небольшого количества упражнений в стратегии и тактике, была пресечена двумя стальными линиями обороны, которые построил Ван Чун. Теперь это была битва, в которой арабы «помогали» с флангов, а тибетцы и западные турки стали основной боевой силой.

Это полностью отличалось от того, что планировали Далун Руозан и Дуву Сили.

— Вы имеете в виду… арабы используют нас, чтобы истощить силы Великого Тана? — Вдруг сказал Дуву Сили.

— В этом нет уверенности. Великий Тан разместил всех своих тяжело бронированных щитников, пикинеров и остальную часть своей защиты на первой линии обороны, и их основная наступательная сила применялась против нас. Это результат их кропотливых усилий. Но мы не можем отклонить ваше умозаключение. В конце концов, мы впервые работаем с арабами. Мы, определенно, не являемся доверенными союзниками. Я предполагаю, что Абу Муслим был бы слишком рад использовать нас, чтобы ослабить Великий Тан! — Сказал Далун Руозан.

Если бы эта битва стала той, в которой тибетцы и турки составляли основную боевую силу, — его сторона потерпела бы сокрушительное поражение. Единственными, кто выиграет, будет Аравия или Великий Тан.

— Я понимаю.

Дуву Сили на мгновение замолчал, а затем его лицо полностью расслабилось. Ван Чуна нужно было убить, но слова Далуна Руозаня были разумными. Эта битва при Таласе была слишком особенной, в отличие от любой другой битвы, в которой сражался Дуву Сили. Слишком много великих генералов, слишком много солдат и слишком много группировок собрались вокруг города Талас.

Один вытянутый волосок может повлиять на все тело. Каждая сторона должна была очень тщательно обдумать свои решения.

— Вы понимаете Великий Тан больше, чем я. Я оставляю вам эту битву. — Сказал Дуву Сили.

Наконец, Далун Руозан получил его одобрение.

Бузз!

Но в этот момент началось большое волнение с западного поля битвы в Таласе. Далун Руозан, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче немедленно повернулись, чтобы посмотреть, что происходит.

— Это он!

Зрачки Далуна Руозана сжались, а его сердце было поражено шоком.

— Что этот мальчик задумал?

В этот момент Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче также заметили, как эта тонкая фигура энергично взрывается на первой линии обороны.

......

— Абу Муслим! — Ван Чун громко крикнул с первой линии обороны. Наблюдая за бесчисленными потрясенными глазами, он выехал на Белокопытной Тени к Абу Муслиму. Ван Чун назвал это имя не на языке Великого Тана, а на грубом арабском языке с акцентом.

Эти слова сразу привлекли внимание всей арабской кавалерии. Это был первый раз, когда они услышали имя своего командира из уст этого командира династии Тан.

— Ван Чун!

Рядом Гао Сяньчжи удивленно посмотрел на Ван Чуна. Он не знал арабского языка, но мог узнать это знакомое имя по словам Ван Чуна. Однако ни он, ни Чэн Цяньли не понимали, что Ван Чун хотел сделать, выйдя вперед.

Ван Чун не повернул головы, но указал жестом, что все идет по плану.

Отступающая арабская армия была в хаосе. Абу Муслим и Зияд смотрели вперёд, в их застывших глазах вспыхивали различные эмоции. Командиры династии Тан не очень часто знали арабский язык.

— Губернатор Востока Аббасидов, Абу Муслим, здесь. Кто это говорит? Сообщите свое имя!

Абу Муслим легонько похлопал черного сасанидского коня под собой, выехав рысью вперед, против течения отступающей армии. Его скорость не была ни быстрой, ни медленной, но по какой-то причине казалось, что это медленно движется огромная гора.

Любой, кто видел его, почувствовал бы, как огромная волна со всем океаном позади него приближается к ним.

— Генеральный Защитник Цыси Великой Империи Тан, Ван Чун!

Когда он объявил свое имя, глаза Ван Чуна вспыхнули, а его тело окрасилось страшной аурой. Хотя он не был на уровне Абу Муслима, Ван Чун в этот момент был столь же блестящим, как солнце, луна и звезды, а его аура была не меньше, чем Абу Муслима.

Ван Чун этого момента окончательно источал ауру Святого Войны из Центральных Равнин!

Один был самым сильным Святым Войны на Центральных Равнинах, а другой был самым железным кулаком на западе. Две самые блестящие и важные фигуры империй востока и запада встретились в скудном городе Талас, словно два метеора врезались в Землю, встретившись и столкнувшись друг с другом!

Никогда в истории такие талантливые личности еще не встречались!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 926. Предупреждение Ван Чуна!**

— Ван Чун?

Слабый свет промелькнул в глазаx Абу Муслима, но никакой реакции на его скалистом лице не было видно, оно было исполнено жестокости и решимости.

— Говори, Танец — что ты хочешь?

Он смотрел на Ван Чуна через поле битвы, не занимая никакой позиции и все же обрушиваясь пугающей энергией.

Будучи губернатором Востока Аббасидов, самым сильным эеспертом к востоку от Хорасана, Абу Муслим имел власть такую, что был на втором месте после халифа.

Он сокрушил бесчисленные государства на востоке, а бесчисленные генералы Аббасидского Халифата смотрели на него как на своего кумира. Во всем мире очень немногие генералы были достойны уважения Абу Муслима.

В Империи Великого Тана эту честь имел только генерал-защитник Аньси Гао Сяньчжи: об остальных даже не стоило и думать.

Абу Муслим никогда не шагнул бы вперед, чтобы говорить с вражеским командиром. Он ответил только потому, что Ван Чун, несмотря на то, что был танцем, мог говорить на благородном арабском языке. В ответ Абу Муслим даровал Ван Чуну довольно большой подарок.

— Абу Муслим! Как генеральный защитник Цыси на востоке Великой Империи Тан, я сделаю вам последнее предупреждение!

Громкий голос Ван Чун отозвался эхом по полю битвы с мрачным и торжественным выражением лица. Он был непокрытым мечом, его лезвие было настолько блестящим и острым, что никто не мог игнорировать его существование.

— Возьми свою армию и покинь это место!

— Независимо от того, сколько стран арабы завоевали в прошлом, они никогда не должны были покушаться на Западные Регионы и становиться врагами Великой Династии Тан!

Поле битвы было по-прежнему тихим, грохочущий голос Ван Чуна продолжал эхом отзываться в воздухе. В этот момент даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли замолчали.

— Танец, это невозможно!

Ответ Абу Муслима был твердым и кратким.

— На этом континенте нет страны, которая могла бы остановить железные копыта Аббасидского Халифата, даже Великий Тан!

Его ответ был холодным и жестким, как сталь.

Все было тихо. Хотя многие люди не понимали по-арабски, холодное и упрямое лицо Абу Муслима было достаточно красноречивым.

Атмосфера становилась все напряженнее.

— Ха!

Ван Чун внезапно начал смеяться. Кланг! Воздух наполнился чистым звуком меча.

Пока арабы, танцы и даже тибетцы и западные турки наблюдали, Ван Чун вытащил свой меч, обнажая чарующие и ослепительные изгибы своего холодного клинка из Стали Вутц. Он указал им на небо, позволяя ему сиять ярким светом.

— Раз так, слушайте внимательно каждое мое слово!

— Эта битва далека от завершения. Это всего лишь начало. Место этой битвы — не просто Талас или Западные Регионы.

— Начиная с сегодняшнего дня, Самарканд, Хорасан, даже столица Аббасидского Халифата, Багдад, и вплоть до западной границы станут полем этой битвы!

(TN: Столица Аббасидского Халифата находилась в городе Куфа в то время, к югу от Багдада. Багдад стал столицей только в 762 году, через одиннадцать лет после этой исторической битвы за Талас и через семь лет после того, как халиф аль-Мансур убил Абу Муслима.)

— Это будет не просто битва между вами и мной, и это будет не просто война Западных Регионов. Это будет война между империями востока и запада. Начиная с этого момента, если Аббасидский Халифат не сможет победить Великий Тан, Великий Тан покорит Аббасидский Халифат. У всех арабов язык будет изменен на язык Тана, весь Аббасидский Халифат признает Великий Тан как правителя мира!

— Ли Сие, повтори мои слова на языке Великого Тана!

......

Бум!

Слова Ван Чуна немедленно вызвали волну беспорядков в арабской армии.

Когда Ли Сие повторил эти слова на языке тана, даже далекие Далун Руозан, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче были потрясены.

— Этот парень осмелился сделать такое заявление!

В глазах Дуву Сили промелькнуло удушье. Турки были кочевым народом, оставившим свои следы в Западных Регионах, Аравии и Хараксе Спасину. Они были полностью осведомлены о мощи Арабской Империи.

Иначе он не привел бы своих сорок тысяч человек, чтобы помочь им.

Именно потому, что он знал об их силе, даже Великий Генерал Небесных Волков Дуву Сили никогда не посмел бы безрассудно говорить такие вещи арабам.

— Боюсь, что это могут быть не пустые претензии. — Безразлично сказал Далун Руозан, со странным взглядом в глазах, но затем замолчал.

Арабы не должны были бы заботиться, если бы кто-то еще сказал эти слова, но никто не мог игнорировать слова этого молодого человека.

Никто не верил, что какой-то подросток во главе нескольких тысяч солдат сможет изменить ситуацию на юго-западе, победив армию в четыреста тысяч человек!

Этот семнадцатилетний генерал-защитник никогда не претендовал на то, чего не может выполнить.

Ван Чун не обратил внимания на реакцию, вызванную его словами. Сказав свои слова, он развернул лошадь и медленно поехал обратно.

— Ты слишком тщеславен!

Абу Муслим наконец заговорил. Его первые слова сразу же ошеломили всех, потому что он решил говорить на языке Великого Тана.

— Как это могло произойти!

Даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли были ошеломлены.

Они сражались с Абу Муслимом в течение двух месяцев, но впервые услышали, как Абу Муслим говорит на языке Великого Тана.

После нескольких мгновений их сердца замерли. Аравия и Великий Тан были двумя совершенно разными странами, и две страны до этого не очень много общались друг с другом.

Будучи солдатом и губернатором Востока, Абу Муслиму не нужно было изучать язык Великого Тана. Было очевидно, что он давно начал питать амбиции к Великому Тану.

Ван Чун остановился, но он не повернул голову.

— Танец, ты даже не знаешь, какими невежественными и глупыми были твои слова!

Абу Муслим уставился на спину Ван Чуна, а его лицо исказилось в ужасающей гримасе. Слова Ван Чуна привели его в ярость. В истории Аравии ни один вражеский генерал никогда не угрожал победить их.

— В нашем Халифате Аббасидов у нас есть поговорка: «Ищите знания, даже в Китае». Если бы вы знали, насколько могущественен Халифат Аббасидов, вы бы никогда не сказали таких самонадеянных слов.

(TN: поговорка «Ищите знания, даже в Китае» это хадис, цитата, предположительно принадлежащая Мухаммеду, основателю ислама. За ней следует поговорка «Стремиться к знаниям — обязанность каждого мусульманина»). для — Китая — это было, вероятно, так, как это было известно на Ближнем Востоке в то время, взятое из слова «Китай» как оно было известно на санскрите. В самом Китае люди обычно называли Китай именами правящей династии, или «Великая династия» или «Династия Хань».)

— Ты видишь огромное море солдат позади меня? Эта армия, которая так яростно сражалась с тобой в течение нескольких месяцев, является лишь восточной ветвью армии империи. Вы видите только угол горы. Империя имеет еще как минимум миллион таких грозных солдат!

Абу Муслим медленно раскрыл руки, источая энергию, столь же мощную, как волны океана. Вокруг него стали образовываться черные слезы в пространстве.

— Танец, ты заплатишь за свои слова прямо сейчас! И не только ты, но и весь Великий Тан!

Ван Чун слабо улыбнулся и ответил:

— Тогда давайте драться!

— Хммм! Как пожелаешь!

Лицо Абу Муслима стало зловещим и холодным, он развернул лошадь и начал ехать на запад.

— Отступаем!

Подняв руку Абу Муслима, десятки тысяч арабскиъ кавалеристов начали отступать. Второй день битвы подошел к концу.

— В будущем я боюсь, что арабы будут атаковать в бесконечном безумии!

Когда Абу Муслим повернулся и ушел, Гао Сяньчжи поехал на скакуне, подаренном ему Императором, рядом с Чэн Цяньли.

Оба они были полны восхищения Ван Чуном.

Это был факт, что сто слухов не сравнятся с одной встречей. Чем больше они общались с Ван Чуном и понимали его, тем больше они были очарованы.

— Разве это не всегда так?

Ван Чун тихо рассмеялся.

— Большого Тана никогда не было для противников, и арабы не являются исключением. Никто никогда не сможет победить мой Великий Тан, ни тогда, ни сейчас, ни в будущем.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли на мгновение замерли, а затем обменялись улыбками с Ван Чуном.

— Это верно. Никто не может победить Великий Тан!

— Отступаем!

Армия Тан отступила назад за две линии обороны, что привело к официальному завершению битвы. Поле боя было усыпано трупами людей, лошадей, волков и стервятников, воздух был наполнен тошнотворным запахом крови!

......

Битва длилась с рассвета до полудня, и, хотя она была окончена, после нее было еще много работы.

— Чжан Цюй, потери уже подсчитаны?

За пределами Таласа Ван Чун держал руку за спиной, прося отчет.

— Да, лорд Маркиз, это все подсчитано. — Голос Чжан Цюя прозвучал сзади Ван Чуна. Его тело было склонено, выражение его лица было почтительно и покорно. — За эти два дня битвы тридцать тысяч наших людей погибли, а более десяти тысяч были ранены. Наибольшие потери понесли наемники из Западных Регионов. Наши собственные войска были лучше экипированы, поэтому потери были не такими большими.

— Это означает, что у нас осталось только около ста тысяч солдат? — Сказал Ван Чун, и его лоб слегка нахмурился.

— Да!

— Как насчет потерь, понесенных турками, тибетцами и арабами? — Спросил Ван Чун.

— Мы не можем получить точный подсчет, но, основываясь на оценках разведчиков, турки и тибетцы, вероятно, потеряли около сорока тысяч элитных воинов и почти тридцать тысяч волков. Эти крупные волки, привезенные западными турками, оказали существенное влияние на наши атаки. Многие баллистические болты оказались заблокированными волчьими трупами, и во время кавалерийской битвы с волками нужно было расправиться в первую очередь.

— Что касается арабов, они вчера потеряли почти восемьдесят тысяч солдат, но сегодня наши основные силы были развернуты против западных турок и тибетцев, в то время как мы сосредоточились на обороне против арабов. Однако, баллистическая армия Чэнь Биня и пехотные соединения под руководством Ван Яна все-таки удалось убить многих арабов, по оценкам, около тридцати тысяч. Кроме того, у них было много раненых, которые, по нашим оценкам, составляют около сорока тысяч. — Сообщил Чжан Цюй.

Ван Чун промолчал. И Далун Руозан, и Абу Муслим хорошо подготовились к этой битве. Много волков, которых привел Дуву Сили, Армия арабских железных зверей и сотни катапульт, сделали так, что его баллисты вызвали гораздо меньше жертв, чем ожидалось.

— Понятно. Передайте мой приказ, чтобы все раненые были эвакуированы и доставлены в город для лечения. И позовите сэра Чжана!

— Да, Лорд Маркиз!

Чжан Цюй быстро ушел.

На стороне Тана был только один человек, который заслуживал почтительного обращения «сэр Чжан». Через несколько секунд Чжан Шоужи и двое его самых доверенных учеников вышли из города.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 927. Cбoр гeнералов, Стратегические обсуждения (I)**

— Лорд Маркиз, вы искали меня.

Чжан Шоужи поклонился Ван Чуну. В последние два дня боев никто не работал усерднее, чем Чжан Шоужи. Будучи самым высокопоставленным архитектором в Таласе, а также лучшим архитектором в Великом Тане, Чжан Шоужи лично принимал участие в строительстве всех укреплений, будь то две стальные линии обороны или сотни катапульт, выстилающих стены Таласа.

С юго-запада на северо-запад Чжан Шоужи играл все более важные роли. Можно сказать, что, хотя он не знал ни одного военного искусства, его значение в Цыси было вторым после Ван Чуна.

— Это для вас. Используйте это, чтобы усилить и изменить две линии обороны.

Ван Чун передал бумагу. Это была новая диаграмма, которую он сделал после завершения битвы, исходя из текущей ситуации и того, как сражались три вражеские фракции. Никто, кроме Ван Чуна, Чжана Шоужи и нескольких его основных учеников, не мог понять эти схемы.

— Будьте спокойны. Оставьте это дело мне.

Чжан Шоужи посмотрел на диаграмму и кивнул. Военные вопросы были крайне важны, поскольку они были связаны с жизнями более ста тысяч солдат. Чжан Шоужи не посмел задержаться и быстро ушел с диаграммой.

Когда Чжан Шоужи ушел, Ван Чун продолжал издавать приказы. Ли Сие, я оставляю это место на ваше усмотрение. Усиливайте охрану и внимательно следите за передвижениями тибетцев, западных турок и арабов. Если вы что-нибудь заметите, немедленно сообщите мне.

— Этот генерал выполнит этот приказ! — Сурово ответил Ли Сие.

— Сюй Кейи, Чэн Бин! Ускорьте ремонт баллист! Они должны быть готовы к битве в любое время!

— Да, лорд маркиз! — Громко подтвердили они.

Позаботившись обо всем, Ван Чун через ворота вошел в город Талас. Сам город был хорошо охранялся. В городе было все, что должен был иметь город, с рынками и залами, а также военными оплотами. Все они были построены из больших камней, и, хотя город был не таким процветающим, как те, что были в Великом Тане, он источал величие. Из планировки города можно было видеть бывшее процветание этой экономической и военной связи Шелкового Пути.

— Лорд-генерал-защитник. Генерал Ван и другие уже ждут внутри! — Подошел ожидающий офицер армии протектората Анси.

Ван Чун кивнул:

— Веди.

Пройдя через разные коридоры и веранды, Ван Чун вошел в приемную резиденции, которая принадлежала бывшему лорду Таласа. Здесь он увидел бронированного Гао Сяньчжи в окружении Чэн Цяньли и Си Юаньцина. Также здесь присутствовали отец Ван Чуна Ван Ян, а также его старший брат Ван Фу, а также новоназначенный вождь карлуков Гули и лидер ферганцев.

В тот момент, когда появился Ван Чун, он стал центром внимания.

Гао Сяньчжи только что что-то обсуждал с генералами, но, когда он увидел Ван Чуна, он сразу же обошел модель Таласа перед собой, чтобы поприветствовать Ван Чуна.

— Ха-ха, Ван Чун, ты приехал. Мы только что обсуждали стратегии. Ты был единственным человеком, которого нам не хватало! — На его лице была улыбка, и он казался очень расслабленным. В то время как другие генералы проявили слабую реакцию, буробородый и крепкий мужчина рядом с Чэн Цяньли был ошеломлен.

Гао Сяньчжи имел гордую личность и был известен как Бог Войны Аньси в Западных Регионах. Всем лидерам и вождям региона пришлось опускаться при встрече с Гао Сяньчжи на колени, или даже простираться ниц. За десять с лишним лет службы с Гао Сяньчжи он никогда не видел, чтобы он был так вежлив с кем-либо. Нет! Это было уже не просто вежливостью.

То, что человек со статусом Гао Сяньчжи вышел и лично поприветствовал этого юношу, означало, что его статус и важность были равны статусу Гао Сяньчжи и что Гао Сяньчжи считал его равным себе, а также, что статус Гао Сяньчжи и статус Ван Чуна были равны, то есть, и Ван Чун и Гао Сяньчжи имели равные статусы в глазах Гао Сяньчжи, что означало, что Гао Сяньчжи признал равным себе по статусу Ван Чуна.

— Я заставил всех вас ждать!

Ван Чун поклонился Гао Сяньчжи, почти не обращая внимания на реакцию генерала. Обменявшись любезностями, он подошел к модели в центре зала и начал внимательно ее осматривать.

Модель полностью отличалась от той, что была у Ван Чуна в Цыси. Она была гораздо более подробной и полной.

Создание модели было фундаментальным навыком для генерала. Иногда можно использовать модель, чтобы судить о способностях генерала.

Модель поля битвы армии протектората Анси детализирована во всех аспектах. От общей топографии холмов и долин до мельчайших расщелин и трещин на поле битвы — все здесь есть. Из этого аспекта видно, что Гао Сяньчжи заслуживает своего звания Стены Великой Империи Тан и Бога Войны Анси! — Удивился Ван Чун, глядя на модель.

— Милорд, мои почтения.

Когда Ван Чун осматривал модель, кто-то прошептал ему на ухо. Это был грубый и энергичный голос с сильным акцентом. Ван Чун мог сразу сказать, что голос принадлежал Ху. Повернув голову, Ван Чун увидел Ху с грубо обтесанным лицом и особенно яркой коричневой бородой. Ван Чун ничего не сказал, только сделал вопросительное выражение лица.

— Этот один — командир Ферганцев, Банаан, выражает почтение Генеральному Протектору! В будущем, если у Господина генерал-протектора будет время, я надеюсь, что Господин генерал-протектор сможет посетить нашу Фергану. Банаан 1, безусловно, будет приветствовать Лорда-Защитника с распростертыми объятиями!

Банаан слегка поклонился, и на его лице появилось крайнее уважение.

Так это он!

Ван Чуну было сначала все равно, но когда он услышал упоминание Ферганы, в его глазах мелькнуло удивление. С прецедентом Ванхэ Пэйлуо и Карлуков, ферганцы стали еще больше похожи на верных союзников Великого Тана. В истории Великой Династии такие союзники, как Банаан и Ферганцы, были довольно редкими, предельно преданными Великому Тану до самого конца, как в хорошие, так и в плохие времена.

Даже после поражения в Таласе их верность не поколебалась.

В Западных Регионах, где культуру Центральных Равнин можно было легко купить и где лояльность королевств была непостоянной, такие союзники были чрезвычайно редки и ценны.

Настроение Ван Чуна сразу улучшилось.

— Каган слишком вежлив!

Ван Чун слабо улыбнулся, и тут у него возникла внезапная идея.

— На нашей первой встрече у этого простого генерала есть подарок для Кагана.

— Ой?

Первоначально Банаан намеревался обменяться несколькими простыми любезностями, но слова Ван Чуна сразу же вызвали его интерес.

— Я слышал, что Каган знает искусство Великого Огненного Ворона, секретную технику королевского двора. По разным причинам, например, по прошествии времени и внутренних раздоров при дворе, эта техника не завершена, и Кагану очень трудно прогрессировать дальше. У этого скромного Великого Генерала есть определенная мантра, которая могла бы помочь Кагану заполнить пробел в искусстве Великого Огненного Ворона и подняться на более высокий уровень. — С улыбкой сказал Ван Чун.

— Могу ли я считать слова лорда-защитника правдой?

Банаан широко раскрыл глаза, его лицо засияло радостью от этой невероятной новости.

— Разве существует что-то подобное?

Даже Гао Сяньчжи не мог прийти в себя от шока.

Ван Чун молча улыбнулся в ответ. Верность ферганцев не вызывала сомнений, но как глава ферганцев Банаан был не очень известен своей силой в Западных Регионах, так как Ванхэ Пэйлуо стоял на голову выше его. Это, несомненно, было одним из сожалений Банаана. Ван Чун изучил несколько записей по этому вопросу, поэтому знал, что ключевая проблема заключается в легендарном Великом Огненном Искусстве Ферганы.

Знаменитый внутренний конфликт в ферганской королевской семье привел к повреждению этого глубокого искусства, что ограничило достижения будущих ферганских каганов. Эта проблема сохранялась до самого бедствия, и только объединение всех боевых искусств и сотрудничество многих интеллектов наконец восполнили этот пробел.

Ван Чун вспомнил это только потому, что нынешний ферганский каган, Банаан, стоял перед ним.

— Мы узнаем, правда ли это, как только попробуем. — Сказал Ван Чун.

Вызвав охранника, чтобы принести чернила, кисть и бумагу, Ван Чун быстро принялся выписывать мантру в дополнение к искусству Великого Огненного Ворона. Банаан взял ее и убрал к себе в рукав так, как будто это было самое драгоценное из сокровищ.

После этого небольшого перерыва все снова обратили свое внимание на модель.

— Несмотря на то, что мы выигрывали в последние два дня, мы не можем ослабить свою бдительность.

Первым выступил Чэн Цяньли. Будучи заместителем генерального защитника армии протектората Анси, Чэн Цяньли обладал большим авторитетом на поле боя.

— Далун Руозан до сих пор не отступил, и у Абу Муслима осталась его главная боевая сила. Самое главное — он не вступил в бой. Мы не знаем, сколько ходов у него еще в запасе, и мы не знаем, сколько солдат он оставил в резерве.

Упоминание о солдатах резерва вызвало мрачное настроение в приемной. Все они знали, что арабы были жестокими бойцами, а сам Талас находился слишком близко к их территории, что означало, что они могут в любое время вызвать много войск с тыла. Все это время арабы вербовали солдат, поэтому, хотя арабы сражались с армией протектората Анси в течение двух месяцев, их число только увеличивалось, а не уменьшалось.

К тому времени, когда Ван Чун прибыл в Талас, арабы собрали более трехсот тысяч солдат.

В приемной было тихо. В конце концов отец Ван Чуна Ван Ян нарушил тишину.

— Несмотря на то, что арабы стремительно движутся и поле битвы находится ближе к их землям, война никогда не сводилась исключительно к численности. Мы должны смотреть на их общую силу, включая их подготовку, командную работу, стратегию и тактику, а также их логистику. Если мы рассмотрим эти аспекты, я не верю, что нужно быть слишком обеспокоенными. Сейчас стоит задача обсудить наши контрмеры против союза тибетцев, западных турок и арабов.

— Мое мнение такое же, как и у отца. Абу Муслим собирает войска. Если он не будет окончательно побежден, эта война никогда не закончится!

Старший брат Ван Чуна Ван Фу выразил свое согласие.

— С Абу Муслимом не очень легко иметь дело. Я боролся с ним в течение двух месяцев, поэтому у меня есть некоторое представление о том, как он работает. Он любит постоянно исследовать врага, а затем проводить более сильные и сильные волны атак до тех пор, пока сила воли его врага не будет сломлена. И даже если его противник не побежден, он будет использовать свои непрерывные атаки, чтобы медленно выявить его слабости, прежде чем лично вступить в бой. Одним смертельным ударом он, наконец, добьет своего врага! — Объяснил Гао Сяньчжи.

Кроме того, арабы поклоняются битве, и независимо от того, сколько потерь они понесли, они никогда не отступят, пока Абу Муслим не отдаст приказ. Арабы, пока они могут победить своего врага и покорить страну-противника, заплатят любую цену. Таким образом, они полностью отличаются от любого другого врага, с которым сталкивался Великий Тан.

Чэн Цяньли и Си Юаньцин оба кивнули в согласии. Они оба лично испытали силу арабов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Автор довольно ленив здесь со своими именами. Ферганское королевство известно под несколькими именами в китайской истории. Одним из них является 费尔 干 纳, который является транслитерацией — Фергана. — Еще один из них — 拔 那 汗, или — Банаан. — как Тан называл Ферганское царство. Автор использовал 拔 那 汗 для обозначения Ферганы, но здесь он называет лидера ферганцев 费尔 干 纳, что на английском языке переводится как — Ферганский командир, Фергана. — Поэтому я решил поменять их и назвать командира — Банааном. —

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 928. Cбop генералов, Стратегичеcкие обсуждения (II)**

Неожиданно заговорил Ферганский лидер Банаан с крайне искренним выражением лица.

— По правде говоря, я чувствую, что солдаты Великой Династии не слабее арабов. У лорда Гао Сяньчжи было только семьдесят тысяч солдат, но ему удалось продержаться в Таласе против арабов в течение двух месяцев. Даже Абу Муслим ничего не смог сделать. Об этом. Исходя из того, как мы, ферганцы, понимаем арабов, ни одна из их войн никогда не получалась такой. И у нас тоже есть Милорд. В двух сражениях, начиная со вчерашнего дня, хотя арабы имели абсолютное преимущество в солдатах и новых союзников, они не смогли сравниться с Милордом. В этих двух сражениях арабы потеряли более ста тысяч человек, в то время как потери Великого Тана были очень ограничены. Если эта новость просочится наружу, те страны, которые были завоеваны Арабами, будут кусать себе локти от досады, что мало сопротивлялись.

— Из всех стран континента, вероятно, только Великий Тан может победить арабов. С точки зрения наемников, таких как мы, Великий Тан — самая сильная страна, поэтому мы готовы сражаться вместе с Великим Таном.

Армия протектората Анси всегда имела двух главных союзников. Одни были карлуками, а другие — ферганцами. Вождь карлуков Ваньхэ Пэйлуо был уже мертв, поэтому единственным наемником среди наемников, который имел право выступить перед Гао Сяньчжи, был Банаан.

Все люди в приемной были довольно удивлены словами Банаана. Никто не ожидал, что ферганский лидер будет так сильно верить в Великий Тан, даже больше, чем они сами. Мрачная атмосфера в зале сразу же испарилась, и даже Ван Чун не мог удержаться от улыбки.

Ферганцы были самыми верными союзниками Великого Тана.

— Но мы сталкиваемся с врагами как спереди, так и сзади.

— Встрял в разговор еще один голос. — Независимо от того, на какую сторону мы нападаем, другая сторона будет противостоять. Если мы не сможем решить эту проблему, наше поражение будет бесспорным.

Прежде чем этот человек даже закончил говорить, теплая атмосфера, созданная Банааном, немедленно растворилась. Все повернулись к задумчивому Гули, который совершенно не осознавал, что происходит вокруг него, стоя у модели. Возможно, потому что он наконец заметил странную тишину, Гули наконец поднял голову. В одно мгновение он понял, что заговорил вне очереди, и побледнел от шока.

Карлуки вступили в сговор с арабами, а Ванхэ Пейлуо был казнен, и этот вопрос был разоблачен. Карлуки сейчас столкнулись с кризисом доверия. Если они выйдут за пределы своих границ и спровоцируют Великий Тан, тои могут столкнуться с полным крахом.

Как раз, когда Гули был полон отчаяния и паники, раздался энергичный голос.

— Гули прав. Атака с тыла и с фронта — главное табу в военной стратегии. Если эта проблема не будет решена, нам будет очень трудно бороться с арабами с полной сосредоточенностью. — Ван Чун выбрал этот момент, чтобы согласиться со словами Гули.

— Лорд-генерал-защитник!

Гули немедленно расслабился, как будто увидел надежду. Те, кто не знал Ван Чуна, видели только его семнадцатилетнюю внешность. Однако любой, кто понимал его, знал, что это был молодой генерал-защитник того же статуса, что и Гао Сяньчжи, возможно, даже выше. В конце концов, более ста тысяч солдат за пределами города находились под его командованием.

— Но эта проблема не так уж и сложна. Хотя Абу Муслим может получить бесконечный поток подкреплений из Аравии, то же самое не относится к другой стороне.

Ван Чун говорил с твердым выражением лица, его взгляд был как стойкий столб из камня, который никогда не дрогнет и не упадет, что бы ни бросило ему вызов. Это был заразительный взгляд, который наполнял любого, на кого он смотрел, убежденностью и решительностью.

— Тибетцы и западные турки привели с собой около ста двадцати тысяч солдат. В первом сражении они потеряли более сорока тысяч, и теперь у них осталось только около семидесяти. Начиная с этого момента, Далун Руозан будет крайне осторожен и не станет рисковать. Любая потеря, которую он понесет в своих силах, — это та, от которой он не сможет оправиться. И если я правильно помню, Великая Кавалерия Мутри была всегда на страже королевской столицы У-Цана. Великая Кавалерия Мутри появилась в пределах Таласа. Если мои предположения верны, Далун Руозан бросил вызов приказам Ценпо и в частном порядке собрал эту армию! Для него невозможно получить подкрепление от У-Цана.

Бузз!

Все были ошеломлены словами Ван Чуна: даже глаза Гао Сяньчжи широко открылись. В этой битве они только обратили внимание на то, что происходило вокруг, но не на то, что происходило за ее пределами. Даже Гао Сяньчжи не был исключением.

Не то чтобы он не смог бы заметить такую деталь, но в армии Протектората Анси было слишком много вещей, о которых нужно было позаботиться. С точки зрения стратегической перспективы, Ван Чун был гораздо более чувствительным, чем все генералы в комнате, даже Гао Сяньчжи.

— Вы говорите, что это частная война? — Задумчиво сказал Гао Сяньчжи.

— Верно! — Мягко сказал Ван Чун, и его глаза были настолько глубокими, что казалось, что они могли видеть сквозь время и пространство. — Далун Руозан и Хуошу Хуйцан проиграли в войне на юго-западе, а ДуСун Мангпоче проиграл в треугольной пропасти. Эти трое потеряли почти всех своих людей в тех поражениях. Независимо от того, насколько непредубежден Ценпо, он никогда не даст им больше солдат за такое короткое время. Кроме того, если бы это было намерением Ценпо, он никогда бы не послал всего лишь семьдесят тысяч солдат. Кроме того, хотя Дуву Сили провозглашен Великим Генералом Небесного Волка и грозным воином, он привел с собой только сорок тысяч солдат, а также волков из тюркской степи. На мой взгляд, очевидно, что Ишбара Каган только испытывает воды.

— Западно-тюркский каганат не будет посылать подкрепление!

Те, кто сделал больше вычислений при затишье, победят, а те, кто сделал меньше, потерпят поражение. Великому генералу нужно было учитывать не только то, что он мог видеть на поле битвы, но и то, что происходило за его пределами. Это включало логистику, подкрепление, снабжение, политику и многие другие факторы. В этой войне Ван Чун также сосредоточился на том, что лежало за пределами зоны военных действий.

Независимо от того, чего желал Далун Руозан, Ван Чун уже понял информацию, которая ему была нужна в битве. Эта битва была собственной идеей Далуна Руозана, и его реальное положение было не таким великолепным, как казалось.

Ван Чун четко и кратко проанализировал текущую ситуацию, и в зале стало тихо, поскольку все другие генералы начали обдумывать эту новую информацию. Объяснение Ван Чуна постепенно начало прояснять, казалось бы, сложную и невыгодную ситуацию.

— Что касается арабов, хотя Талас ближе к Аравии, не забывайте, что мы тоже не воюем в одиночку. За нами весь Большой Тан. Если мы сможем продержаться немного дольше, у нас также будет бесконечный поток подкреплений! Таким образом, мы полностью отличаемся от турков и тибетцев.

Ван Чун говорил с таким весом, что его слова, казалось, стучали по полу.

Настроение в зале расслабилось, даже Банаан и Гули чувствовали себя заряженными. Это правда, что в то время как Абу Муслима поддерживала огромная Арабская империя, армия протектората Анси имела в поддержке огромную Империю Великого Тана.

Даже в далеких Западных Регионах Великий Тан имел громадную репутацию. Вот почему многие из его наемников были готовы сражаться вместе с ним против арабов.

— Лорд-покровитель говорит правду. Я уверен, что Великий Тан во что бы то ни стало одержит победу. Наше Племя Карлуков дает клятву следовать Великому Тану до конца!

Гули с благодарным взглядом посмотрел на Ван Чуна, воспользовавшись шансом выразить свою преданность. Если бы не своевременные слова Ван Чуна, он мог бы оказаться целью находящихся в комнате командиров. Он постепенно начинал восхищаться недавно прибывшим генеральным защитником Цыси.

— Хватит. Оставь это на потом. Нам нужно сначала обсудить, как мы должны справиться с ночью. Если мои предположения верны, Абу Муслим и Далун Руозан определенно попробуют что-то предпринять.

Ван Чун говорил, пристально глядя на модель.

— А?

Гули был удивлен и в замешательстве спросил:

— Милорд, разуе не будет сражения во второй половине дня?

Ван Чун, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли посмеялись над этим вопросом. Хотя Гули занял место Ваньхэ Пэйлуо и стал главой карлуков, его военной интуиции и стратегического подхода явно не хватало.

— Расслабьтесь. Если бы Абу Муслим собирался сражаться во второй половине дня, он не отступил бы утром.

Ван Чун махнул рукой и небрежно улыбнулся.

— И он также обязан позаботиться о своих людях после битвы. Он не может начать еще одну битву так скоро после предыдущей. Даже если бы он захотел, Далун Руозан определенно не согласился бы. Все его внимание будет сосредоточено на ночном налете!

Верховный генерал сломал планы врага. Любой генерал, который плохо кончил в дневной битве, начал бы рассматривать ночную атаку. У ночной атаки было много преимуществ. Например, противник не сможет оставаться бдительным всю ночь, и чем интенсивнее была битва в течение дня, тем более сонным он будет ночью.

Покрытие тьмы также позволило бы армии легче приблизиться, одновременно снижая точность лучников и баллист.

— Это так. С моим пониманием Абу Муслима, он чрезвычайно агрессивный человек, который никогда не упустит возможности атаковать ночью. Кроме того, Далун Руозан определенно будет готовиться тоже. Таким образом, риски ночью не меньше, чем в течение дня. Но это также может стать для нас шансом. — Высказался генеральный защитник Аньси Гао Сяньчжи.

— На войне нет такого понятия, как слишком много обмана. Хотя у нас не так много солдат, как у арабов, турок и тибетцев, у нас есть огромное преимущество в стальных стенах и городе Талас. Не у Абу Муслима не У-Цана нет таких укреплений, поэтому, если они могут совершить набег на нас ночью, мы можем сделать то же самое против них. Кроме того, мы можем использовать такой рейд для сбора информации.

Ван Чун не мог не улыбнуться этим словам. Многие знали, что Гао Сяньчжи был богоподобным командиром, который совершал жестокие и быстрые нападения, часто появляясь там, где его враги никогда не ожидали. Однако мало кто знал, что у Гао Сяньчжи есть еще одна черта: готовность к обману.

Снова и снова он полагался на обман, чтобы покорить королевства Западных Регионов.

С конфуцианской точки зрения это была позорная черта, но с военной точки зрения Ван Чун счел ее чрезвычайно достойной похвалы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 929. Cбоp генералов, Стратегичеcкие обсуждения (III)**

— Я уже обменялся ударами с Далуном Руозаном. Учитывая мое понимание его, он уже должен обсуждать с ними ночную операцию. Если мои предположения верны, цель их операции должна лежать здесь.

Когда Ван Чун заговорил, он внезапно указал пальцем на определенное место на модели, сразу же привлекая к себе всеобщее внимание.

......

— Дневная часть нашей битвы с Великим Таном уже завершилась, но ночная часть еще не началась…

В то же время, к востоку от Таласа, за холмами, внутри типичной золотой западной тюркской палатки, собрались Далун Руозан, Дуву Сили, Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и остальные тюркские и тибетские генералы.

В отличие от стороны Тана, они собрались не вокруг топографической карты Таласа, а рядом с драгоценной картой континента, принадлежащей империи У-Цан.

— На первый взгляд, командующим силами Великого Тана является Гао Сяньчжи, но их командир — тот, с кем мы все знакомы, младший сын клана Ван. Учитывая мое понимание его, он определенно попробует предпринять что-нибудь сегодня вечером. На юго-западе он использовал этот ход, и он не упустит такую возможность и сейчас.

Так же, как Ван Чун с Далуном Руозаном, Далун Руозан сделал то же самое заключение о Ван Чуне. Эти два смертельных врага слишком хорошо понимали друг друга.

— Кроме того, в дневное время мы потеряли много солдат. В отличие от Великого Тана, мы не сможем получить подкрепление, поэтому я делаю вывод, что Ван Чун определенно сделает нас главной целью своих атак. Он будет использовать каждый метод, чтобы медленно размолоть нас, пока мы не распадемся в труху!

Если бы Ван Чун слушал, он был бы ошеломлен, так как Далун Руозан пришел к тому же выводу из своего анализа, что и генералы в приемной, принадлежавшие лорду Таласа.

— Гонцзо Цзиебу, какой статус у забора и постов, которые я тебе построил?

Далун Руозан повернулся к тибетскому генералу позади него.

— Отчет перед великим министром: вагоны были разгружены, и солдатам приказано начать строительство. Все работы должны быть выполнены примерно за четыре часа.

Гонцзо Цзиебу был чрезвычайно крепким и грубым генералом с ятаганом, свисающим с его пояса.

— Очень хорошо. Удостоверьтесь, что у всех солдат есть пароли для патрулей. Кроме того, убедитесь, что на внешнем периметре много факелов. Любой приближающийся, будь то друг или враг, должен быть тщательно осмотрен. Если это наши люди — они должны быть еще более тщательно проверены! — Сказал Далун Руозан.

Дуву Сили вдруг заговорил.

— Разве великий министр не слишком шумит? Разве это не слишком осторожно для нескольких ночных патрулей? — Держа руки за спиной, он тихо слушал, но чем больше он слышал, тем сильнее морщились его брови.

Далун Руозан был великим министром У-Цана, и, хотя они общались друг с другом только в течение короткого времени, он получил одобрение Дуву Сили. Но Дуву Сили было трудно просто слепо согласиться с чрезвычайной бдительностью Далуна Руозана. Далун Руозан не был таким даже во время утренней битвы.

— Ха-ха, Великий Генерал никогда не сражался с этим человеком, поэтому естественно, что многого не знает. Военное искусство этого человека отличается от чьего-либо другого. В войне на юго-западе он заставил Танцев замаскироваться под тибетцев или людей Менгше Чжао много раз. В то время лил ливень, поэтому наше окружение много раз нарушалось, и наше преимущество постепенно уменьшалось, пока мы не потерпели поражение.

Далун Руозан тихо рассмеялся, совсем не разозлившись.

Бузз!

Слова Далуна Руозана застали Дуву Сили, Шамаска, Чекуна Бенбу и других западнотюркских генералов врасплох. Все они слышали что-то о войне на юго-западе, но не в таких деталях.

— Это слишком подло! — Злобно сказал Чекун Бенба.

Турки привыкли к открытым битвам, откровенным столкновениям сабли и меча. Если враг замаскирует себя под западных турок и устроит засаду, западные турки попадут в ловушку.

— Великий генерал, не находите это странным. Великий министр только проявляет осторожность, и осторожность не повредит. Это ради всей армии. — Строго сказал Хуошу Хуйцан. — Более того, поле битвы покрыто трупами. Великий Тан, возможно, уже осуществляет свой план, снимая с них доспехи. В этой битве мы потеряли почти сорок тысяч человек. Если Великий Тан отправит сорок тысяч человек, замаскированных под нас, и запустит ночной рейд, в нашей ситуации мы не сможем продержаться и неизбежно потерпим ужасное поражение.

И Далун Руозан, и Хуошу Хуйцан имели богатый опыт склонности Ван Чуна к использованию замаскированных войск для запуска засад и были крайне осторожны. Дуву Сили, возможно, не понял опасности, но эта пара чувствовала себя обязанной остерегаться такой возможности.

Дуву Сили ничего не сказал, но его брови сжались еще сильнее. В небольших количествах замаскированные войска не были проблемой, но большое количество было совершенно другим вопросом. Если этот мальчик из Великого Тана был таким хитрым, тогда эти меры предосторожности были абсолютно необходимы.

— Тогда мы сделаем, как вы говорите, и пусть мои подчиненные сделают все возможное, чтобы помочь вам. Но если Великий Тан может напасть на нас, то мы также можем попытаться напасть на них. Намного лучше атаковать, чем ждать наших смертей. — Сурово сказал Дуву Сили.

— Ха-ха, в этом, великий генерал, у меня нет разногласий.

Далун Руозан фыркнул и снова посмотрел на большую карту на столе с лепными украшениями, стоящему посреди палатки.

— Несмотря на то, что Тан — это огромная боевая сила, за которой стоит выдающийся стратег, более половины их численности составляют наемники, а настоящие солдаты Тана составляют меньшинство. Кроме того, у них есть еще одна огромная слабость. Если мы сможем захватить ее, из-за этой слабости мы можем отрезать им одно оружие. После этого нам нечего бояться, даже если у Великого Тана останется сто тысяч солдат.

— Что это за слабость?

Слова Далуна Руозана мгновенно привлекли всеобщее внимание. Далун Руозан, Уоба Сангье, Чекун Бенба, Шамаск и все другие генералы наклонились, желая слушать.

— Баллисты!

Далун Руозан улыбнулся, выплевывая слово.

......

— Баллисты!

Далун Руозан не знал, что в этот момент Ван Чун повторял это слово перед собравшимися генералами в приемной лорда Таласа.

— Баллисты — самое мощное тяжелое оружие Великого Тана, и Императорский Двор всегда строго регламентировал их использование. В наших последних двух сражениях баллистами было убито значительное количество арабов, турок и тибетцев. Далун Руозан известен как мудрый министр, поэтому он, должно быть, заметил этот момент. Если Далун Руозан начнет ночной рейд, его целью наверняка будут баллисты!

Ван Чун произнес эти слова с абсолютной уверенностью, опираясь на глубокое понимание Далуна Руозана.

Если это не было крупномасштабное нападение, ночной рейд обычно наносил очень ограниченный вред, поэтому их цели обычно имели какое-то стратегическое значение. Далун Руозан не стал бы делать исключение.

— Лорд-Защитник, баллисты чрезвычайно важны. Если тибетцы и турки решат атаковать баллисты, не должны ли мы рассмотреть вопрос о перемещении баллист в Талас, чтобы избежать больших потерь? — Предложил Чэн Цяньли.

Ван Чун был не единственным с баллистами. Армия протектората Анси также имела большое количество баллист, но они обычно использовались в качестве вспомогательной техники. Никто никогда не составлял из них армию, как Ван Чун, и не назначал специальных солдат для управления ими. На поле битвы результаты, показанные баллистической армией Ван Чуна, были похожи на день и ночь по сравнению с баллистами армии протектората Анси.

Если бы Далун Руозан решил атаковать баллистическую армию Ван Чуна, это оказало бы огромное влияние на армию Тана в Таласе.

Тем не менее, армия баллисты находилась под командованием Ван Чуна, и даже заместитель генерального защитника армии протектората Анси Чэн Цяньли не мог командовать ими, только давать советы. В армии превышение власти было главным табу!

— Не нужно!

Ван Чун беззаботно рассмеялся.

— Стальные линии обороны нуждаются в командах баллист, чтобы запугать противника. Кроме того, мы не можем исключить возможность того, что Абу Муслим и Далун Руозан могут начать крупномасштабную атаку посреди ночи. Только с баллистами мы можем начать своевременную контратаку. Кроме того, без баллист, как мы сможем приманить Далуна Руозана?

При этих последних словах глаза всех в зале просветлели.

— Кажется, у лорда-генерального защитника есть план.

Гао Сяньчжи погладил бороду и улыбнулся Ван Чуну.

— Во всех отношениях подготовка всегда будет лучше, чем неподготовленность. Поскольку я знаю, что Далун Руозан будет атаковать баллисты, я, естественно, приму контрмеры. Тибетцы могут атаковать нас, поэтому мы можем атаковать их! — Уверенно сказал Ван Чун.

Гао Сяньчжи кивнул в согласии со словами Ван Чуна. Герои восхищались героями, и, хотя Ван Чун был намного моложе его, его мышление уже было на уровне Великого Генерала. В своих идеях и планах он был в полном согласии с Гао Сяньчжи. Гао Сяньчжи не смог найти эту черту ни у одного из генералов армии протектората Анси.

— Лорд-покровитель и я придерживаемся той же точки зрения. Первый, кто наносит удар, находится в активной позиции, а второй, который наносит удар, вынужден переходить в пассивную позицию. Лучшим способом действия является нападение. — Сказал Гао Сяньчжи с яркими глазами.

Гао Сяньчжи никогда не был оборонительным Великим Генералом. Его определяющей чертой было упреждающее нападение, поэтому он, естественно, резонировал с предложением Ван Чуна атаковать.

— Однако есть одна вещь, от которой должен помнить лорд генеральный защитник. — Сказал Гао Сяньчжи. — Исходя из того, что я знаю, Далун Руозан ранее обменивался с вами ударами и глубоко понимает вашу тактику. Этот человек всегда был очень умным, поэтому он наверняка предсказал ваше нападение и подготовился к нему. Если генеральный лорд защитник желает напасть, нападение должно быть тщательно спланировано.

— Ха-ха, Милорд слишком беспокоится. Искусство войны — это искусство обмана. Далун Руозан знает только мою прошлую тактику, а не мою нынешнюю. Генерал всегда должен приспосабливать свою тактику к местным обстоятельствам, изменяя их в соответствии с временем и местом. Если у человека нет фиксированных стратегий, как враг может от них защититься? Независимо от того, какие меры предосторожности предпримет Далун Руозан, все это будет бесполезно.

Ван Чун кончил говорить с очаровательной улыбкой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 930. Тьма cпускаeтся: подводные волны!**

— Ой?

Не только Гао Сяньчжи воспрянул от слов Ван Чуна, но и все другие генералы Анси, присутствовавшие в приемной. Они никогда не слышали такого рода военную теорию раньше, и даже Гао Сяньчжи нашел ее довольно новой. Только Ван Ян и Ван Фу отреагировали лишь слегка, поскольку они уже привыкли к этому.

— Слова лорда-покровителя поистине поучительны. Вода постоянна и постоянно меняется. Я не думал, что Милорд поймет этот военный принцип только благодаря наблюдению за природой! — Чэн Цяньли похвалил Ван Чуна, и его сердце было полно восхищения\*1.

Ван Чун практиковал военное искусство, совершенно отличное от любого другого генерала Великого Тана. Трудно было поверить, что семнадцатилетний юноша обладал таким высоким уровнем понимания военной стратегии!

— Хвала вице-генерального защитника — это слишком!

Ван Чун слабо улыбнулся, не чувствуя себя ни слишком гордым, ни скромным.

Хотя он еще не восстановил свое совершенствование после своей прошлой жизни, очень немногие люди в мире смогли бы сравниться с мастерством стратегии и тактики, проявленным этим Святым Войны с Центральных Равнин. Даже Далун Руозан просто подражал военному искусству, которое Ван Чун продемонстрировал на юго-западе!

— Но оставим Далуна Руозана, и перейдем к Абу Муслиму. Если Далун Руозан нападет ночью, Абу Муслим сделает то же самое. Кроме того, учитывая мое понимание Далуна Руозана, он определенно отправил письмо Абу Муслиму, чтобы тот был осторожным с нами. — Сказал Ван Чун.

— Оставьте это мне. — Немедленно ответил Гао Сяньчжи с уверенной и расслабленной улыбкой на лице. — В конце концов, я долго воюю с Абу Муслимом. Независимо от того, что он задумал, армия протектората Анси обеспечит его возвращение с пустыми руками. Кроме того, мы можем использовать эту возможность, чтобы исследовать слабости арабов и посмотреть, что еще у них есть в запасе!

Как у Бога Войны Западных Регионов, у Гао Сяньчжи была своя гордость. Возможно, ему не хватало всеобъемлющей стратегической перспективы, но с точки зрения ведения битвы Гао Сяньчжи не уступал никому. Два танских командира быстро согласились с планом действий. Ван Чун будет сражаться с Далуном Руозаном, а Гао Сяньчжи — с Абу Муслимом.

После этого два командира начали обсуждать конкретные детали с другими генералами в комнате. Это продолжалось довольно долго, так что, когда все было окончательно улажено, наступила ночь.

......

Время медленно шло, и, когда небо стемнело, западные турки, арабы и тибетцы продолжали поддерживать перемирие с Великим Таном.

— Зияд, какие новости из Багдада? Халиф уже согласился послать мамлюков? Почему те мамлюки, которые должны были появиться месяц назад, еще не появились?!

К западу от Таласа, в ярко освещенном арабском лагере, губернатор железа и крови Абу Муслим сидел на огромном троне из золота и железа, глядя на своего заместителя губернатора Зияда, который стоял во главе собравшихся арабских генералов.

— Лорд-губернатор, я много раз отправлял письма с просьбой сообщить новости. — Сказал поклонившийся Зияд. — Из новостей, которые мы получили из тыла, видно, что в Хорасане произошло еще одно восстание. Повстанцы вступили в сговор со старыми сасанидскими дворянами и снова создают проблемы. Халиф рассматривает этот вопрос со всей серьезностью, поэтому он отправил Мамлюков подавлять восстание.

Брови Абу Муслима слегка скривились от этой новости. Династия Сасанидов была одной из империй, завоеванных арабами, а также самым сильным противником, с которым они столкнулись в своей экспансии. Хорасан когда-то был восточной частью династии Сасанидов.

Хотя арабы завоевали династию Сасанидов, было еще много сохранившихся остатков, которые иногда начинали восстания против арабов. Область Хорасан была домом для самых жестоких из этих восстаний. Эти восстания постоянно раздражали арабских халифов, поэтому они всегда делали все возможное, чтобы подавить их.

Когда Абу Муслим стал губернатором Востока, он провел собственную жесткую кампанию подавления, но никогда не предполагал, что еще один бунт возникнет так скоро после того, как он победит последний.

— Разве мы до сих пор не захватили всех сасанидских дворян? — С хмурым взглядом сказал Абу Муслим.

Нет. Те сасанидские дворяне, которым удалось сбежать, очень осторожны, и у них много помощников в Хорасане, поэтому нам очень трудно их поймать. Халиф послал губернатора Язида для наблюдения за выполнением задания, и многие уведомления были разосланы по всему миру. Но, как обычно, это мало что дало. К тому же…

Зияд остановился на мгновение, бросив взгляд на Абу Муслима.

— Я только что получил известие от халифа. Его Величество крайне недоволен нашим прогрессом в Таласе!

Бузз!

Слова Зияда немедленно заставили палатку погрузиться в тишину, и все арабские генералы опустили головы в угнетенном состоянии. В Аббасидском Халифате указы Халифа были указами Бога. Никто не осмелился бросить вызов халифу. Халифу не было дела до того, какие потери понесли губернаторы под его руководством или сколько его подчиненных было убито или ранено.

Халиф заботился только о результатах!

Талас был в осаде в течение двух месяцев, но не падал, что вызывало неудовольствие халифа. Если бы эта ситуация не изменилась, Абу Муслим в итоге был бы отозван и заменен.

Многие губернаторы Востока были заменены по подобной причине!

Как раз в тот момент, когда атмосфера в палатке была самой удушающей, Абу Муслим наконец заговорил.

— Талас падет! Великий Тан будет побежден! — Его голос был как сталь, пронизан непоколебимой решимостью.

— Напишите письмо халифу. Абу Муслим обязательно завершит эту битву в течение двух месяцев и предложит западную территорию Великого Тана в качестве подарка халифу! Кроме того, когда эта битва закончится, я начну бойню. Пусть трупы сотен тысяч солдат Тана смягчат недовольство Его Величества… Никто из них не сможет вернуться в Великий Тан живым!

Слова Абу Муслима вызвали странную рябь в палатке с оттенком жгучей жары.

«Бойня!» Те воины Аббасидского Халифата, которые понимали Абу Муслима, знали, что означает это слово.

Хотя это было источником бесконечного страха для врагов Аббасидского Халифата, для арабов, которые считали борьбу и убийство своей жизненной миссией, это было волнующим событием, которое могло поднять боевой дух всей армии.

— Этот подчиненный пойдет выполнять приказ! — Искренне сказал Зияд.

— О, верно. Есть еще один вопрос. Хотя Его Величество послал мамлюков, чтобы подавить восстание Сасанидов, Его Величество уже согласился на две другие просьбы лорда-губернатора. Эти две специальные армии прибудут в Талас к завтрашнему дню. Они готовы подчиниться приказам лорда-губернатора!

— Хороший мой, дай я тебя поцелую!

Глаза Абу Муслима осветились ярким светом, и все его тело внезапно налилось энергией.

— Зияд, я позволю тебе разобраться с этим вопросом. Завтра мы закончим эту битву!

— Этот генерал пойдет!

Тип тип!

Дискуссия внезапно прервалась взмахом крыльев. Вуш! В мгновение ока в палатку влетел маленький энергичный орел, направившийся прямо к Абу Муслиму, сидящему на золотом черном троне.

Внезапность всего этого сразу привлекла всеобщее внимание.

Абу Муслим неторопливо протянул руку. Маленький орел приземлился на его палец. На его ноге был тонкий лист белоснежной бумаги.

— Это тибетец.

В глазах Абу Муслима мелькнуло любопытство, и он быстро убрал бумажку. В палатке было тихо, пока Абу Муслим читал письмо: даже Зияд не сказал ни слова.

— Интересно! Тибетец послал письмо, предупреждающее нас, чтобы мы были осторожны, поскольку Тан может замаскироваться и начать скрытую атаку против нас.

Абу Муслим улыбнулся и небрежно передал письмо смуглому арабскому генералу рядом с собой.

— Хотя я не думаю, что кто-то может успешно осуществить скрытую атаку на нас, тибетец имел добрые намерения. Нурман, позаботься об этом и отправь письмо в ответ.

— Этот подчиненный уйдет! — Арабский генерал, известный как Нурман, торжественно ответил.

— Кроме того, тибетцы и западные турки надеются сотрудничать с нами в нападении на Великий Тан в течение ночи. У меня нет никаких возражений против этого плана, и он будет полезен для нас, арабов. Нурман, соберите своих людей и попросите их быть наготове! — Сказал Абу Муслим.

— Этот генерал пойдет! — Нурман взволнованно ответил, и его глаза замерцали намерением убить, пока он уходил.

Никто в арабской армии не был более опытным, чем он, во время ночных набегов. Сегодня вечером наверняка будет великолепный банкет кровавого цвета.

......

Казалось, что Талас переживает последний день года, наблюдая последний восход и закат. Когда солнце, наконец, опустилось за горизонт, небо быстро потемнело, и через несколько часов небо над Таласом стало совершенно темным.

Вушвушвуш! Когда свет потускнел, огни факелов начали оживать перед большими воротами Таласа, ярко освещая восточную линию стальных стен. Все в пределах пятидесяти чжан было ясно видно. Та же самая сцена повторилась и на западной линии обороны.

Две длинные линии факелов увеличивали видимость для стражей на обеих линиях обороны.

Почти в то же время на далеких холмах к востоку зажглись огромные костры, гораздо ярче и горячее, чем огненный свет, излучаемый двумя линиями обороны. Эти костры создали большую оборонительную зону для тибетцев и турок. Арабы на западе вскоре сделали то же самое.

Один огонь за другим, каждый из которых ослеплял, делал холодный Талас таким же ярким, как звездное ночное небо.

Когда наступила ночь, три стороны, четыре империи почти одновременно насторожились.

— Далун Руозан подготовился!

В северо-восточном углу стен Таласа Ван Чун наблюдал за занятыми тибетцами и турками с улыбкой на губах.

— К сожалению, как бы ты ни готовился, это все равно бесполезно!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Увы, «Искусство войны» Сунцзи кажется потерянным текстом в этом мире, поскольку слова Ван Чуна, по сути, перефразируют последний раздел в главе «Ложь и правда» искусства войны: «Следовательно, как вода не сохраняет постоянной формы, поэтому в войне нет постоянных условий.»

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 931. Пpедcказание врага (I)**

Ван Чун стоял на стенах, а его одежда раздувалась от ветра. Когда он смотрел вдаль, он излучал уверенность и грацию.

— Зажгите факелы!

Ван Чун сделал жест, и в одно мгновение вдоль стен быстро зажглись факелы. Клинклинклин! Масляные лампы были спущены с цепей вдоль стен, освещая все затененные уголки и ниши Таласа. Хотели ли арабы и тибетцы подкрасться к стальным линиям обороны или взобраться на стены Таласа под покровом темноты, — тут больше не было слепых зон.

Время медленно шло, но в тибетском, танском и арабском лагерях было тихо. Все три стороны казались чрезвычайно сдержанными и озабоченными своими собственными проблемами. Такое положение дел продолжалось до глубокой ночи, вплоть до периода Цзы.

Но настроение вокруг Таласа не расслаблялось, а только нарастало. На востоке, западе и в самом Таласе патрули были полностью сосредоточены, став еще более осторожными с наступлением ночи.

По мере того, как проходил период Цзы, темнота становилась глубже, а сонливость усиливалась.

Все знали, что именно в это время чаще всего происходят ночные рейды.

Ков!

На краю восточного поля битвы крики стервятников раздавались над пылающими кострами. Около шести тысяч тибетских солдат патрулировали по периметру, образованному кострами. Область, которую они патрулировали, была пересечена недавно построенными заборами и усеяна высокими сторожевыми башнями.

Трудно было представить, что кочевая цивилизация У-Цана смогла так быстро освоить тактику Центральных Равнин.

Тибетский командир встал перед сторожевым постом и громко приказал:

— Оставайтесь сосредоточенными! Командир Великой Династии любит скрытные атаки! Держите свои глаза открытыми! Не позволяйте Тану проникнуть в наш тыл!

— Да!

Тибетские солдаты стали в разных точках. Их настороженные глаза смотрели вокруг. В этих обстоятельствах никто не мог прорваться через линию тибетской обороны, не будучи обнаруженным. Тыгыдык тыгыдык! Тибетская кавалерия вздымала облака пыли, патрулируя в темную ночь.

Жесткие патрули кавалерии и многочисленные сторожевые посты создали герметичную оборону, которая обеспечивала безопасность тибетских и тюркских лагерей.

Время шло. Темные тучи заслоняли луну, погружая окрестности в еще более глубокий мрак.

Через некоторое время…

Тыгыдык тыгыдык!

За пределами южной линии обороны тибетского лагеря раздался грохот копыт, что немедленно подняло бдительность тибетцев.

— Стой, кто идет!

С высоких сторожевых постов раздался треск — это тибетец внезапно повернулся и натянул большой лук. Острая стрела указывала в направлении шума. Почти в то же самое время вся патрулирующая конница в радиусе нескольких сотен чжан начала устремляться к месту, где слышался шум.

Бесчисленные глаза выглядывали из темноты в направлении приближающихся копыт лошадей. В свете пожаров можно было увидеть быстро приближающиеся бесчисленные фигуры.

— Не атакуйте! Мы на вашей стороне!

Раздался панический крик на тибетском. При звуке этих знакомых слов часовой стал только больше волноваться, а не меньше. Твиш! Стрела издала пронзительный свист, приземлившись перед приближающимися фигурами.

— Немедленно остановитесь! Сойдите с лошадей и снимите шлемы! Я хочу видеть ваши лица!

— Это приказ великого министра! Любой, кто бросит ему вызов, будет казнен! — Крикнул часовой. Пока он говорил, он сбросил факел из сторожевой башни.

Факел прочертил ослепительную дугу в воздухе, но затем раздался выстрел стрелы, и факел был сбит.

— Хахаха, Далун Руозан хорошо подготовился к этому. Братья, отступайте!

Голос бодро произнес по-тибетски, и фигура опустила руку и повела солдат назад, даже не попав в свет костров.

— Преследуйте их!

Тибетец не понял, что происходит, когда услышал яростные звуки лошадей, скачущих за ними.

— Стоп! Сейчас же вернитесь!

Тибетский офицер верхом на мускулистом высокогорном скакуне поскакал вперед и остановил других солдат.

— Великий министр приказал никого не преследовать! Помните, что они могли устроить засаду!

Ржание лошадей быстро успокоилось, и преследующая тибетская кавалерия быстро отступила.

— Эти тибетцы впечатляют. Ни один из них не принял приманку!

Сунь Чжимин наблюдал, как тибетцы отступают в темноте, с интересом в глазах.

За Сун Чжимином, кавалеристом, который принимал участие в войне на юго-западе, отметили:

— Далун Руозан впечатляет. Он вполне заслуживает своей репутации мудрого министра! Даже лорд Маркиз хвалит его. Более того, он уже испытал на себе скрытые атаки лорда Маркиза на юго-западе и приняли меры предосторожности. Этот наш шаг будет практически бесполезен против него.

— Ха-ха, это еще веселее, раз он сделал меры предосторожности. Пока отступаем. В любом случае, у нас еще есть целая ночь, чтобы поиграть с тибетцами!

Сунь Чжимин небрежно ухмыльнулся и быстро направился со своими людьми в темноту.

Тем временем новость о том, что Тан пытался замаскироваться под тибетцев и совершить набег на тибетский лагерь, была отправлена в палатку командира на холмах. Палатка была ярко освещена, а драгоценная карта континента была разложена на круглом темно-черном столе. Рядом с этим столом сидели Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче и Дуву Сили.

— Как и предсказывал великий министр: мальчик попытался использовать этот прием снова!

Хуошу Хуйцан насмешливо фыркнул, услышав эту новость.

— Ха-ха, он пробовал один и тот же метод дважды? Кажется, я его переоценил.

Далун Руозан неторопливо улыбнулся. По его мнению, Ван Чун явно истратил все свои способности, используя только эти детские и бессмысленные уловки.

— Если это все, что у него есть на сегодня, мы все могли бы спать спокойно.

— Может быть, это все, что у него есть, и великий министр его немного переоценил? — Дуву Сили наконец заговорил с оттенком обиды в голосе. — Это всего лишь подросток. Не мог же он научиться искусству войны и боевым искусствам в чреве матери, верно?

Хотя он и не хотел этого признавать, впервые в своей жизни Божественное шествие его Небесного Волка столкнулось с противником, которого он не смог победить, и это был противник, чья сила и уровень совершенствования были ниже его собственного. Так как это произошло перед великими генералами, такими как Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, Дуву Сили почувствовал, что потерял все свое достоинство.

ДуСун Мангпоче опустили голову, и слегка нахмурился от этих слов, но ничего не сказал.

— Ха-ха, слова генерала разумны, но осторожность не повредит. Лучше принять меры предосторожности против любых происшествий.

Далун Руозан усмехнулся и не попытался ответить.

Далун Руозан никогда не будет смотреть свысока на противника, который однажды победил его, но ему не нужно было объяснять это Дуву Сили.

— Великий министр, вам нужно, чтобы я присоединился к патрулям? — Неожиданно предложил ДуСун Мангпоче. — Таким образом, если Тан попробует что-нибудь, я могу выйти и пресечь их отступление.

— Не нужно!

Улыбка Далуна Руозана исчезла, и он быстро отклонил предложение Дусуна Мангпоче. В битве за треугольный промежуток Дайан Мангбан был убит, а армия ДуСуна Мангпоче в десятки тысяч человек была почти уничтожена. С тех пор ДуСун Мангпоче стремился отомстить. Он даже простирался ниц перед Святым Храмом Великой Снежной Горы. Далун Руозан, естественно, понимал, о чем он думает, но сейчас было не время принимать решения, основанные на эмоциях.

— Генерал должен держать центр армии. Невозможно сделать все лично. Оставьте эти второстепенные дела своим подчиненным. Более того, Танцы хитры — и Ван Чун, и Гао Сяньчжи искусны в схемах и обмане. Если они узнают, что вы принимаете участие в патрулях, они могут заставить вас бегать до тех пор, пока вы не будете полностью истощены, не давая вам времени отдохнуть. Затем, когда произойдет битва, ваше поражение будет гарантировано.

Выражение лица Далуна Руозана было исключительно мрачным.

Дусун Мангпоче замолчал и наконец кивнул.

Темнота продолжала углубляться, и даже тусклый лунный свет теперь угасал. Спустя пятнадцать минут, когда Далун Руозан и другие обсуждали контрмеры в палатке, из центра линии тибетской обороны раздался тыгыдык тыгыдык.

— Кто идет?!

Послышался скрип — это стрелы направились в темноту. Тибетцы были наготове, и приближающийся звук немедленно вызвал их реакцию. Прорвать линию обороны было нелегкой задачей.

— Это мы! Не атакуйте!

— Мы были посланы по приказу великого генерала Дуву Сили и пришли в тибетский лагерь, чтобы доложить о миссии!

Из темноты донесся голос, говорящий на довольно непостоянном тибетском языке.

— Западный турок?

В глазах часовых мелькнуло удивление, и они медленно ослабили тетивы. Внизу мускулистый и загорелый тибетский генерал тоже медленно вкладывал в ножны свою саблю. Они могли ясно видеть в свете огня, что люди, стоящие напротив, были одеты в доспехи западных турок.

Тибетский генерал опустил руку и приказал:

— Опустите свои луки! Никому не разрешено стрелять без моего приказа! — Его бдительные глаза начали расслабляться.

Западные турки и тибетцы были союзниками. Хотя у них были разные языки, у них был общий враг. Если они начнут убивать друг друга из-за недоразумения, это плохо скажется на общей ситуации.

— Большое спасибо! — закричал «западный турок», ведя своих солдат вперед. Никто не заметил самодовольной улыбки на губах лидера «Западных Турок».

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 932. Предсказание врага (II)**

Прим. Адм: Данная глава отсутствует в переводе, внизу машинный перевод.

..........

«Подождите!»

Когда подошли «западные турки», тибетский генерал, стоящий под часовой башней, крикнул им, чтобы они остановились. В то же время он повернулся и сделал жест кому-то позади него. Когда тибетцы в замешательстве смотрели, на заднем сидел всадник на белом коне.

«К какой кавалерийской группе вы принадлежите? У вас есть доказательства приказа Великого генерала? У вас есть жетон?

Ряд резких вопросов, сказанных на тюркском языке, оставил всех ошеломленными и тупыми.

В тибетском лагере был солдат западных турок!

Пока «западные турки» все еще были ошеломлены, солдат на белом коне, казалось, что-то заметил и ткнул пальцем. «Остановись прямо там! Убей их!»

Thwishthwishthwish! Залп стрел был мгновенно выпущен по «западным туркам».

«Хахаха, этот Далун Руозан действительно впечатляет. Он даже принял меры против этого.

«Я должен дать его ему, даже ставя турок среди тибетцев. Братья, отступайте!

Избегая залпов стрел, «западные турки» рассмеялись. Еще раз, это был Тан, маскирующий себя.

Далеко от тибетского лагеря, наконец, заговорил танский солдат в тюркских доспехах. «Генерал, с этим Далун Руозаном очень трудно иметь дело!»

«Если бы с ним было легко иметь дело, как его можно назвать мудрым министром? И лорду Маркизу не нужно было бы лично придумывать схему и вызывать такой шум «.

Чэн Саньюань снял шлем и засмеялся.

«Этот Далун Руозан действительно создал водонепроницаемую оборону! Если это так, нам будет очень трудно чего-либо достичь! " неохотно сказал один из кавалерии Тан.

Маскировка себя как турок, чтобы напасть на тибетцев, используя различия между турками и тибетцами, была отличной идеей. Но они не ожидали, что Далун Руозан поместит настоящих турок в свою армию, чтобы отличить истинное от ложного, явно в ожидании этого шага.

Тем солдатам династии Тан, которые не очень хорошо понимали Далуна Руозана, они не могли не чувствовать себя раздраженным таким грозным противником, чувствуя, что их каждое движение было предсказано. В этот момент они вдруг поняли, насколько грозным был их собственный маркиз.

«Чего вам следует бояться? Забудь о нем! Он просто командир, который проиграл лорду маркизу. Неважно, насколько грозен Далун Руозан, может ли он быть лучше лорда Маркиза?

Чэн Саньюань от души рассмеялся, мало заботясь о заботе своих людей.

«Пошли! Мы завершили нашу миссию. Следующая миссия для Конга Цзы-ана и других, чтобы справиться «.

Вскоре группа поскакала обратно в далекий лагерь Тан в Таласе.

Взрыв!

Через несколько мгновений после того, как люди Чэн Саньюаня ушли, в лагере западных турок начались беспорядки.

Посыльный ворвался в палатку тибетского командира. «Великий министр! Мы только что получили сообщение, что Тан замаскировался под турок и попытался совершить набег на наш лагерь «.

Спустя несколько мгновений в палатку ворвался турок. «Великий генерал! Была предпринята попытка совершить набег на наш лагерь! Тан замаскировался под тибетца.

Далун Руозан получил оба этих сообщения.

Все остальные в палатке обменялись удивленными взглядами, а затем повернулись к Далун Руозан. Далун Руозан организовал размещение солдат каждой стороны в лагерях другой стороны. Сначала они не очень задумывались над этим предложением, но теперь поняли, что, если бы Далун Руозан не принял эти меры, Тан преуспел бы.

Можно только представить, что произошло бы, если бы Тан, одетый в турок или тибетцев, смог подойти к лагерю под видом турко-тибетского союза.

«Великий министр действительно мудр. Дуву Сили совершенно убежден! Duwu Sili объявил.

Только теперь он был действительно убежден Великим Министром Королевства Нгари.

Далун Руозан молча улыбнулся и опустил голову, задумчиво глядя в глаза.

Huoshu Huicang и Dusong Mangpoje заметили это и в унисон спросили: «Великий министр, что случилось?» Далун Руозан не выглядел так, как будто ему удалось правильно угадать ходы своего противника.

«Это не легко объяснить!» Брови Далуна Руозана скривились. «Если бы Ван Чонг сделал только один ход с самого начала, я бы всем откровенно улыбнулся и сказал, что мы все могли бы сегодня спокойно отдохнуть. Но когда он заставил своих людей носить доспехи наших войск и попытаться совершить набег на наши лагеря, это может показаться моим прогнозом, но эти два инцидента вместе только делают меня еще более неловким «.

«Великий министр означает, что его движения просто смущают нас, пока он пытается что-то еще?» Дууу Сили сказал.

Он все еще был одним из лучших великих генералов Западно-Тюркского каганата, поэтому он очень быстро понял, что подразумевает Далун Руозан.

«Мы не можем знать наверняка прямо сейчас, но я могу гарантировать, что он не все показал. Так как он попробовал три раза, он должен сделать еще один ход. Но есть одна вещь, которую я до сих пор не понимаю. Как он может сломать оборону, которую я установил? — сказал Далун Руозан с глубоким подозрением на лице.

Далун Руозан установил большое количество костров по периметру лагеря, из-за чего было почти невозможно приблизиться к лагерю, не обнаруженному. Кроме того, Далун Руозан разместил тюркского солдата в каждой сторожевой башне, и западные турки сделали то же самое с тибетскими солдатами.

То, что Ван Чонг пытался дважды, несмотря на неудачу, само по себе было проблемой.

И тюркские, и тибетские лагеря были водонепроницаемы, и единственный путь, которым мог противник войти, был принудительный вход. Однако в ночном рейде никогда не было бы много людей, и небольшая группа, пытающаяся прорваться через него, была самоубийством.

Далун Руозань не мог понять, что дальше сделает Ван Чонг. Далун Руозан уже задумывался над этой проблемой и считал, что даже ему не удастся прорваться сквозь такую бдительную защиту.

Палатка затихла, когда все начали думать.

«Ха-ха, у него могут быть планы Чжан Ляна, но у меня есть свои осадные лестницы1. Давай не будем о нем беспокоиться. Huoshu Huicang, наши люди должны начать двигаться. Подарок должен быть взаимным. Давайте сделаем ему приятный сюрприз! "

Далун Руозан внезапно поднял голову и улыбнулся.

«Да! Великий министр! "

Huoshu Huicang пришел в себя, слегка поклонился и ушел.

Когда Хуошу Хуйцан покинул палатку, чтобы отдать приказ, что-то происходило на северной стороне тибетского лагеря.

Awoooo!

Скорбный вой волка эхом пронесся по ночному небу, уходя вдаль.

«Слушать! Даже эти звери испытывают некоторые эмоции. Даже они знают, горевать за своих товарищей. В сегодняшней битве Тан убил гору волков, так много, что мы не могли даже сосчитать их!

«Хааа, сегодня погибли не только волки. Баллисты Тан слишком сильны. Нас и турок насчитывается сто двадцать тысяч, но сегодня мы потеряли сорок тысяч, и все они были элитой! "

В десяти метрах от сторожевого поста двое тибетских солдат болтали.

«Я, наконец, понимаю, как эти танцы могли противостоять сотням тысяч арабских солдат».

«Великий командир династии Тан слишком хорош. Вы видели, что случилось в течение дня. Если бы не кавалерия Небесных Волков, Великая Кавалерия Мутри и Великий Генерал Западных Турок, мы бы столкнулись с еще более разрушительной потерей, возможно, потеряв более половины наших сил «.

Битва в течение дня была настолько ужасной, что даже сейчас эта пара не могла невольно дрожать при мысли об этом.

Тибетцы не были робкими людьми, но это зависело от того, кто был их противником. Вокруг одного города Таласа собралось слишком много солдат, и все они были элитой своей стороны. Чтобы все эти элиты умерли до того, как проявления смерти, которые были баллистами, даже тибетцев трепетали.

Swishswish!

Пока они болтали, они услышали странный шум, заставивший их собраться и посмотреть, что происходит.

«Это кто?!»

Один из них приготовил лук, а другой вытащил ятаган, глядя на источник шума. Hwooo! Ветер подул. В свете огня они увидели, как огромный волк медленно проходит мимо часовой башни.

«Черт!»

«Это один из тюркских волков!»

Они смущенно посмотрели друг на друга. Их командиры давно сообщили солдатам, что командир династии Тан очень любит ночные рейды. С момента окончания периода Цзы прозвучали три сигнала тревоги, и кавалерия Тан пыталась скрытно приблизиться три раза. Пара не могла не быть на грани.

«Ублюдки, что ты делаешь?»

Когда они чувствовали себя неловко, тибетский генерал внезапно шагнул вперед в порыве ветра, его голос был резким, а глаза — как мечи.

«Разве я не ходил на патрулирование? Если что-нибудь случится, это будет у тебя на голове!

«Да, генерал!»

Пара дрожала и поспешно исчезла в темноте.

Эта ночь должна была быть беспокойной.

......

Когда темнота усилилась, ветры стали холоднее.

Если вы посмотрите вниз с неба, вы увидите бесчисленные факелы, сияющие вдоль двух стальных линий обороны перед Таласом, освещающие темноту. Они создали пояс света, который защищал сто тысяч танских солдат.

Галопом!

Скачущие копыта сломали спокойствие. Облако пыли поднялось за пределы второй линии обороны, когда бесчисленные фигуры верхом быстро приблизились к укреплениям Тан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. См. 503 главу об истории этого высказывания.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 933. Пpедcказание врага (III)**

— Стой, кто идет?!

С резким криком вторая линия обороны внезапно покрылась фигурами. Механизмы заскрипели, и на стенах быстро появились ужасные баллисты Тана, их острые и дикие болты засияли холодным светом в темноте.

— Стоп! Мы на вашей стороне! — Раздался голос л из тьмы. — Мы получили приказ лорда Маркиза атаковать тибетцев. Миссия завершена, и мы возвращаемся, чтобы сообщить о результатах!

— О? Как все прошло?

Генерал Тана на второй линии обороны выглядел гораздо более расслабленным. Сегодня вечером маркиз послал много групп солдат, чтобы напасть на тибетцев.

— Этот Далун Руозан слишком грозный. Мы даже не смогли близко подойти. Мы пытались несколько раз, но потерпели неудачу, поэтому мы вернулись, чтобы доложить. — Ответил человек, а его лошадь замедлила ход, это не остановилась.

— Это правда. Великий тибетский министр очень талантлив. Даже группа Чэн Саньюаня провалилась, а тем более ваша группа.

Лицо Генерала Великой Династии Тан казалось неожиданным в мерцающем свете факелов.

— Но лорд Маркиз отдал приказ, что все должно быть сделано в соответствии с правилами. Спешивайтесь. Люди в тылу позаботятся о лошадях. Затем, сдавайте свое оружие и заходите внутрь!

— Понял!

Человек кивнул, направляя свои силы к стальным стенам.

Пятьдесят шагов, тридцать шагов!

Они становились все ближе и ближе, но когда им было еще двадцать с лишним шагов…

ТВан!

Механизмы захрустели, струны загремели, и баллисты выстрелили. Прежде чем эти люди смогли среагировать, несколько десятков «возвращающихся солдат» были пробиты баллистыми болтами и сброшены с боевых лошадей. Игого! — Закричали боевые кони. Эта резкая атака ошеломила входящую группу солдат.

— Что вы делаете?!

Из темноты донесся растерянный и яростный голос, совершенно сбитый с толку тем, что на них нападает их собственная сторона.

— Хахаха, все еще притворяешься?

В этот момент в промежутке между стальными стенами внезапно появился генерал Тана, правую руку положив на рукоять меча.

— Лорд Маркиз только что отправил четыре группы солдат. Первые три группы уже вернулись после завершения своей миссии, в то время как четвертая группа даже не начала свою атаку. Так как они могут вернуться с неудачей? Вы должны немного умнее сочинять ложь! Огонь!

Паузы между каждым слогом перемежались смехом.

Бузз!

На мгновение «солдаты династии Тан» на другой стороне стали тихими. A затем эта тишина, этот — шок — превратился в потрясающий рев.

— Убью!

— Убейте их!

— Убьем всех этих Танцев!

За стальными стенами потрясенные «солдаты Тана» раскрыли свою истинную личность, их дерзкие крики зазвучали на тибетском. Бум! Их боевые кони внезапно ускорились, направляясь во вторую линию обороны, как молнии.

Нападая, тибетские элитные воины забрались под своих лошадей и сняли большие и толстые щиты, которые приготовили заранее.

— Убьююю!

Отбросив все притворства, тибетцы начали взрываться яростным намерением убить. Они напали, особенно стремясь к баллистам Тана.

ТВантВантВан!

Баллисты грохотали, и безумно стреляли из своих болтов. Однако без большой подготовки баллисты были не так эффективны. Более того, тибетский генерал, ведущий тибетцев, был окружен энергетическим штормом, который сбивал выстрелы по нему.

— Атака!

Тибетский генерал прижался к своей лошади и бросился вперед с невероятной скоростью, и его внезапное ускорение привлекло всеобщее внимание.

— Концентрированный огонь!

Когда этот приказ прогремел в воздухе, баллисты немедленно обстреляли этого тибетского генерала. Раздался грохот и ржание павшей лошади. Еще до того, как баллисты начали стрелять, тибетский генерал спрыгнул с лошади и побежал пешком, с удивительной скоростью появившись в промежутке между стальными стенами.

Огни печей и факелов четко очертили жесткие линии лица этого генерала. Это был не Хуоба Сангье, но, как и Хуоба Сангье, этот человек был экспертом уровня Святого Бойца.

— Осторожно!

Генерал Великой Династии Тан взревел, и бесчисленные солдаты немедленно начали атаковать тибетского специалиста по боевым искусствам. Но тибетский генерал не заботился об их атаках, уклонился от них, и направился к баллистам.

Взрыв!

Бесформенная энергия законов возникла из глубин пространства-времени, собравшись в кулак Абу Санджи, яростного генерала королевской линии Ярлунг У-Цана. Бум! Абу Санджи ударил кулаком по большой баллисте, которая коротко задрожала, и немедленно разлетелась на осколки.

Как будто она была из бумаги.

— Не обращайте на них внимание! Спешите уничтожить их баллисты! — Яростно взревел Абу Санджи. Уничтожив одну баллисту, он сразу же перешел к другой, игнорируя атаки Тана. Абу Санджи, бесстрашный генерал королевской линии Ярлунг, еще не достиг уровня бригадного генерала Хуобы Сангье, но был чрезвычайно грозным воином.

Разрыв между ним и Хуобой Сангье был совсем небольшим!

Хотя экспедиция Далуна Руозана на запад для нападения на Тан, казалось, была личным предприятием, которое шло против воли Ценпо, у него было много сторонников. Абу Сангджи пришел служить Далуну Руозану по воле Короля Ярлунга, и все это время он внимательно следил за Далуном Руозаном.

Баллисты Великого Тана были чрезвычайно крепкими и ремонтопригодными, поэтому только эксперты Металлического элемента были способны полностью уничтожить их. Вот почему Далун Руозан отправил его в этот ночной рейд.

Танская армия в Таласе была заполнена экспертами и элитными генералами Тана. Они могли прибыть в любой момент, поэтому даже Абу Санджи не мог действовать безрассудно. Времени было мало, поэтому Абу Санджи нужно было уничтожить баллисты как можно быстрее.

Это была истинная цель ночного рейда. В конце концов, убить от нескольких сотен до тысячи охранников династии Тан из армии в сто тысяч было все равно, что налить чашу воды на горящую тележку.

Роооар!

— Убью!

Под руководством Абу Санджи тибетская кавалерия выдержала всевозможные атаки, чтобы пробиться через вторую линию обороны. Никто из них не остался сражаться, все направились прямо к баллистам. Бум! Тибетский солдат бросился к баллисте и ударил кулаком, разбив ее на куски.

— Враг!

На ночном небе прогремели крики предупреждения, и волна за волной ворвались воины династии Тан. Мудрость в атаке после периода Цзы стала очевидной, потому что, хотя Талас и его окрестности принимали у себя более ста тысяч танских солдат, подавляющее большинство из них спали, что было необходимо для битвы завтра утром. Таким образом, немного солдат были в зоне доступности.

Но, несмотря на это, количество доступных танских солдат было все же больше, чем число атакующих тибетцев. Волна за волной кавалерия врывалась в бой, ее оружие блестело в свете костра.

— Торопитесь! — Взревел Абу Санджи.

Неисчислимая тибетская кавалерия проталкивалась через щель в стенах, пробиваясь к баллистам. Все солдаты, которых привел Абу Санджи, были специальными солдатами со способностью Металлического элемента. Хотя они различались по силе этой способности, все они могли нанести максимальный урон баллистам Тана.

Бах Бах бах!

Раз, два, три… за несколько коротких мгновений Абу Санджи уничтожил десять с лишним баллист. Тем временем его тысячи тибетских кавалеристов разделились на две группы. Одна группа использовала свои щиты, чтобы сдерживать Танцев, а другая делала все возможное, чтобы атаковать баллисты Тана.

Хотя эти люди были слабее, чем Абу Санджи, их большее число означало, что они смогли уничтожить по меньшей мере семьдесят баллист Тана за тот же период времени. Куски разрушенных баллист вскоре стали падать с небес.

Сто, двести… Эта группа элитных тибетских кавалеристов начала атаку всего несколько минут назад, но, поскольку их цель была предельно ясна, им быстро удалось уничтожить почти триста баллист. Для армии Тана, у которой было всего около трех тысяч баллист, это была огромная потеря, которая только ухудшалась.

Однако тибетцы также платили огромную цену…

— Ах!

Предсмертные крики наполнили воздух. Более тысячи тибетских элитных солдат погибли. Слишком много танских солдат пришло на шум, и каждому тибетскому всаднику приходилось сражаться с четырьмя или пятью солдатами одновременно. Даже при том, что они были элитными солдатами, носящими лучшую броню, они были неспособны блокировать так много атак.

Свишсвишсвиш! Сабли и мечи пробивались сквозь щели в тибетских доспехах. Чистые мечи пронзали их спереди и выходили сзади, с них лилась кровь. С широко раскрытыми глазами тибетцы издавали странные булькающие звуки, и падали на землю. Кровь текла из их тел, впитываясь в землю и окрашивая ее в красный цвет. Густой кровавый туман быстро начал подниматься над полем битвы.

Потребовалось всего несколько минут, чтобы убить более половины тибетских рейдеров, но Абу Санджи это не волновало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 934. Предcказание врага (IV)**

— Замечательнo!

Сердце Абу Санджи кипело от волнения. На данный момент его войска уничтожили более четырехсот баллист Тана — почти немыслимый урожай. Следует отметить, что баллистическая сила такого размера легко могла одолеть пять-шесть тысяч тибетских кавалеристов одним залпом. Если бы им было позволено продолжать использовать свою силу на поле битвы, потери были бы невообразимыми.

За результат нужно платить. Если мы сможем уничтожить баллисты Тана, даже неважно, что все мы умрем! — Тихо сказал себе Абу Санджи, не жалуя убитых тибетцев.

Ночные рейды всегда были рискованными операциями, из которых была возможность не вернуться. Тем, кто выжил, повезло, а те, кто умер, — были разумными потерями. Важнейшим моментом было достижение стратегической цели.

— Готовься, отступаем!

Появлялось все больше и больше танских солдат, и теперь каждая баллиста была усиленно охраняема. В этой ситуации было очень трудно уничтожать баллисты, поэтому Абу Санджи отдал приказ отступать. Взрыв! В мгновение ока Абу Санджи сделал двадцать шагов, и вокруг него взорвалась золотая Звездная Энергия Царства Святого Бойца. — Аааах! — Тридцать с небольшим танских солдат закричали, и их отбросило в воздух. Они обильно истекали кровью из-за тяжелых ран, нанесенных им Абу Санджи.

— Бежим!

Абу Санджи повернул голову и крикнул на окруженную тибетскую конницу. Сделав это, он совершил прыжок, похитил боевого коня Тана и немедленно бросился на восток.

Абу Санджи видел, что ворота Таласа открылись и что к нему едет вице-генеральный защитник армии протектората Анси Чэн Цяньли. Чэн Цяньли был пиковым бригадным генералом и одним из сильнейших воинов во всей армии династии Тан, что означало, что Абу Санджи ему не соперник. Даже если Абу Санджи хотел бы выжать немного больше из этого ночного рейда, он был вынужден отступить.

Его реакция была очень быстрой, и в считанные минуты он и его украденный боевой конь прошли сквозь щель между стенами.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Отступайте как можно быстрее! — Рявкнул Абу Санджи. Этот рейд оказался намного лучше, чем он ожидал: они уничтожили почти пятьсот баллист. Если бы они повторили этот набег еще несколько раз, то баллисты Тана были бы полностью уничтожены. Все, что было нужно, — это вернуться в лагерь, чтобы добиться полного успеха.

— Хиах!

Абу Санджи излил всю свою боевую звездную энергию на лошадь, с невероятной скоростью скача в темную ночь. Десять чжан, двадцать чжан — Абу Санджи в мгновение ока оторвался от места битвы. Когда он был в шестидесяти метрах от второй линии обороны, на грани полного ухода, он вдруг заметил фигуру.

Эта фигура была высокой и стройной. Она тихо стояла на ночном ветру, ее волосы раздувались ветром. Она излучала атмосферу легкости и уверенности, дальновидности, охватывающую всю ситуацию. Что еще более важно, когда Абу Санджи увидел этого человека, у него внезапно возникло странное чувство, что этот человек предсказал его путь к спасению и ждал его там заранее!

— Кто идет?!

Глаза Абу Санджи расширились, и он крикнул от удивления.

— Ха-ха, тот, кто собирается убить тебя!

Из темноты вышел тихий смешок, разрывающийся энергией молодости. Взрыв! Прежде чем Абу Санджи успел среагировать, образы солнца и луны внезапно возникли из плеч стройной фигуры, причудливо до крайности. В одно мгновение Абу Санджи почувствовал сильную опасность.

— Мабо Кулак Солнца!

Абу Санджи сразу использовал свою самую мощную технику. Его тело тут же осветилось обильным золотым светом, из-за которого Абу Санджи казался богом. В этот момент Абу Санджи был ярким и сверкающим, сияя золотом и сталью, а посреди солнца была огромная и величественная горная цепь.

Великая гора Мабо!

Это была Гора Матери Демонов Империи У-Цан. В тибетских мифах говорится, что она является проявлением Великой Матери Демонов. В отличие от других Королевских Линий, люди Королевской Линии Ярлунг поклонялись Матери Всех Демонов, Великой Матери Демонов, и Кулак Солнца Мабо был одним из самых сильных приемов Королевской Линии Ярлунг.

Бум!

Абу Санджи и его лошадь стали пылающим метеором, стреляющим в эту фигуру, но в этот момент Абу Санджи услышал смешок в своемо ухе.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Бум! В шестидесяти метрах от второй линии обороны в ночном небе две фигуры врезались друг в друга. Время и пространство, казалось, на мгновение замерли, а затем раздался сильный шторм, простирающийся на шестьдесят с лишним метров, грохочущий и стучащий о стальные стены.

Эта потрясающая битва началась с большой свирепостью, но закончилась очень быстро. В мгновение ока битва между экспертами Царства Святого Бойца закончилась.

Ван Чун, одетый в повседневную одежду, жестко держал рукой за шею Абу Санджи. Этот свирепый полководец королевства Ярлунг был похож на вздернутую утку, бессильно висевшую в воздухе. Через Великое Искусство Творения Неба Иньян непрерывный поток Святой Боевой энергии тек в тело Ван Чуна.

Сила Ван Чуна возросла, и Абу Санджи ослаб, как воздушный шар. Его мускулистое тело начало морщиться и высыхать, как шагреневая кожа.

— Зло… злое искусство!

Глаза Абу Санджи были широко открыты от страха. В своей карьере на поле боя он всегда был бесстрашным и не желал отступать. Он даже был готов умереть на поле битвы без сожалений. Но то, что случилось с ним, выходило за рамки здравого смысла. Не было никаких сомнений, что это было одно из тех ужасающих злых искусств.

Ван Чун только фыркнул, ничего не объясняя.

— Слишком слабый!

С этими словами Ван Чун слегка улыбнулся и сломал шею Абу Санджи. Закончив поглощать энергию генерала, Ван Чун отбросил его в сторону, как изношенную сумку. Сила Ван Чуна снова возросла.

— Уровня 6 недостаточно! Сначала я думал, что Далун Руозан отправит бригадного генерала, но, похоже, он более осторожен, чем я себе представлял!

При своем нынешнем уровне силы и до тех пор, пока его противник не был верховным великим генералом, Ван Чуну даже не нужно было использовать Бога Яму, чтобы убить своих противников. Например, Абу Санджи был далеко ему не соперником.

— Лорд Маркиз!

Когда Ван Чун пришел в себя, Сунь Чжимин и несколько других людей подъехали к нему и спешились.

Ван Чун поднял голову и спросил:

— Как дела?

Сунь Чжимин поклонился и сказал:

— Мы убили более трех тысяч, но остальным удалось сбежать. Эта волна тибетцев была совершенно особенной. Они были чрезвычайно сильны. Кажется, Далун Руозан тщательно все спланировал. Если бы лорд Маркиз не видел его планы насквозь и не принял меры предосторожности, мы могли понести разрушительные потери.

Сунь Чжимин чувствовал искреннее восхищение Ван Чуном. В Поместье Отклоняющего Клинка все считали Ван Чуна богом и с нетерпением ждали того дня, когда они смогут сражаться вместе с ним на поле битвы. Но только на поле боя Сунь Чжимин осознал, насколько грозным был Ван Чун. У них было так много людей, окруживших тибетцев, но им удалось убить только около трех тысяч человек и даже пришлось позволить некоторым сбежать.

Если бы Ван Чун не подготовился к такому нападению, все баллисты могли быть уничтожены, и тибетцы могли бы бежать почти невредимыми.

Обмениваясь ударами с легендарной фигурой, такой как Далун Руозан, нужно было приложить все свои силы и не проявлять ни малейшего пренебрежения. Это была не та фигура, с которой мог бы справиться кто-то вроде Сунь Чжимина. Среди армии Тана в Таласе только Ван Чун мог обмениваться ударами с ним, блокировать его атаки и подавлять его.

Сунь Чжимин опустил голову и внутренне похвалил: «Лорд Маркиз еще сильнее, чем слухи, которые мы слышали в Поместье Отражающего Клинка!»

— Очень хорошо. Не беспокойтесь о тех, кто сбежал. Скажите Сюэ Цяньцзюню, чтобы не преследовал их. — Равнодушно сказал Ван Чун. — Помимо этого, какова ситуация у Ли Сие?

— Да, лорд Маркиз. Генерал Ли и его люди плавно завершили проникновение. Тибетцев не было, поэтому они, вероятно, еще не заметили. Но, исходя из прошедшего времени, генерал Ли должен скоро прибыть! — Ответил Сунь Чжимин.

В этом ночном рейде Сунь Чжимин, Чэн Саньюань и Цун Цзыань были просто дымовой завесой, приманкой. Настоящей атакующей силой была группа Ли Сие.

Бум!

Как будто в ответ на слова Сунь Чжимина, внезапно произошел сильный взрыв со стороны тибетского лагеря. Звездная энергия подбросила в воздух костер, превратившийся в мощный фейерверк, который послужил маяком и привлек внимание всех людей в лагере.

— Они начали! — Выпалил Сунь Чжимин.

Взрыв был как сигнал, и тибетский лагерь немедленно разразился шумом боевых действий. Бесчисленные тибетцы высыпали с того места, где поднялся фейерверк.

— Далун Руозан, тебе немного не хватает.

Ван Чун слабо улыбнулся и повернул голову.

— Сунь Чжимин, передай мой приказ. Скажи Чэ Бурану, что он может начать.

— Да, Лорд Маркиз!

Сунь Чжимин внял приказу. Вскоре после того, как он ушел, в темноте закричал массивный валун, втянув в воздух огромную дугу, летящую к тибетскому лагерю. Обстрел этого камня из катапульты открыл занавес в этом трехстороннем ночном сражении.

Вдалеке рухнул валун, ввергнув тибетский лагерь 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 935. Пpедсказание врага (V)**

— Чтo происходит! Что случилось?

Звуки боя заставили Далуна Руозана в палатке командира встать на ноги, его лицо внезапно стало бледным.

Прежде чем даже вернулась группа, которую он послал, чтобы совершить набег на баллисты Тана, их собственный лагерь подвергся нападению. Что больше всего тревожило Далуна Руозана — он уже принял так много мер предосторожности, но, несмотря на все звуки борьбы и огня, он до сих пор не получил никаких сообщений от посланников.

Учитывая договоренности, которые имел Далун Руозан, такое было абсолютно невозможно!

— Великий министр! Это вражеская атака! Танцы напали на лагерь! — В панике ворвался в палатку Тибетский солдат.

— Число? Направление? Кавалерия или пехота? Почему не было никаких сообщений? Что с часовыми? Почему не было никакой реакции от часовых? — Сурово спросил Далун Руозан, почти инстинктивно охваченный дурным предчувствием.

— Великий министр! У нас нет оценки их численности, и мы не знаем, в каком направлении они атакуют. Лагерь находится в хаосе. Все, что мы знаем, — Танцы напали, но мы не имеем ни малейшего представления, где они находятся! — С тревогой сообщил тибетский солдат.

— Что за!..

Далун Руозан поморщился. Он немедленно прошел мимо железного стола и выбежал из палатки. ДуСун Мангпоче и Хуошу Хуйцан обменялись взглядами и последовали за ним.

Свист!

Сильный порыв ветра донес следы тлеющих углей в сторону Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана, они блеснули, а затем погасли в воздухе. Раздавшийся в воздухе вой заставил Далуна Руозана и Хуошу Хуйцана взглянуть вверх, но все, что они увидели, это большой черный силуэт, пролетавший над их головами, который затем врезался в землю неподалеку.

— Aааах! — Крики наполнили воздух, и пылающий огонь взорвался от удара валуна, повсюду испуская угли.

Катапульты!

Когда эта мысль промелькнула в голове Далуна Руозана, его лицо исказилось.

— В чем дело? — ДуСун Мангпоче с крайне мрачным выражением лица подошел к Далуну Руозану. — Разве мы уже не вынесли лагерь так, чтобы он находился за пределами диапазона катапульт? Почему катапульты Тана стреляют так далеко, что они могут даже поразить заднюю часть лагеря?

Все они были свидетелями силы стальных катапульт Великого Танаца в дневное время. Почти все катапульты, которые построили арабы и тибетцы, были уничтожены, поэтому, когда они разбили лагерь на ночь, Далун Руозан принял соответствующие меры. Кроме часовых, восемьдесят процентов армии были выведены за пределы дальности стрельбы катапульт.

Тем не менее, по всему тибетскому лагерю били сотни валунов. Это было определенно не нормально.

— Потому что они продвинули катапульты вперед! — Сказал Далун Руозан. Беспокойство в его сердце наконец нашло свою причину. Только теперь Ван Чун показал свой истинный ход.

Стальные катапульты не могли добить до лагеря со стен Таласа. Он мог гарантировать, что Ван Чун вывез эти катапульты из Таласа в район, расположенный очень далеко от первончальной базы. Это был единственный способ, которым стальные катапульты могли атаковать тибетский лагерь.

Эти катапульты были так далеко от их базы, что их было легко уничтожить, но полная темнота служила лучшим укрытием. Даже Далун Руозан не ожидал, что Ван Чун предпримет такой шаг.

Теперь он понимал, почему ему еще не приходили сообщения от солдат.

— Часовые! Где часовые? Танцы напали, так почему не было новостей? — Резко спросил Далун Руозан.

Хотя нападение катапульт вызвало большое волнение, это был в основном звук и хаос, а реальный урон был довольно ограниченным. Хотя многие тибетцы могли погибнуть в хаосе, Далун Руозан знал, что эти катапульты не были настоящей атакой. Они были просто прикрытием, в то время как настоящие штурмовые отряды представляли собой группу разведчиков Тана.

Однако Далун Руозан предвидел это. Если бы часовые были атакованы, он бы уже получил известие. На данный момент он не понимал, что пошло не так.

— Отчетность великому министру: с этой стороны нет никаких признаков врагов!

— Отчетность великому министру: с этой стороны нет никаких признаков врагов!

— Отчетность великому министру: с этой стороны нет никаких признаков врагов!

Один за другим поступали отчеты от часовых. Даже в этом хаосе коммуникационная система, созданная Далуном Руозаном, оставалась эффективной. Однако он был ошеломлен тем фактом, что, несмотря на все крики и хаос, часовые по периметру сообщали, что они не видели никаких признаков кавалерии Тана.

— Как это возможно?

Дусун Мангпоче и Хуошу Хуйцан посмотрели на огонь вокруг себя и обменялись взглядами. Несмотря на то, что не было никаких твердых доказательств, их интуиция Великих Генералов пришла к тому же выводу, что и Далун Руозан: группа танских солдат пыталась проникнуть в лагерь.

Но новости от часовых полностью противоречили этим новостям.

— Ах!

Крики продолжали нарастать, и в темноте и хаосе было невозможно отличить столкновение оружия от падения валунов. Со стратегической точки зрения даже лучшие великие генералы были бесполезны в этой ситуации.

— Великий министр! Я пойду и расследую случившееся! — Внезапно объявил Хуошу Хуйцан, и, прежде чем кто-то успел отреагировать, он ушел.

— Великий министр, я тоже пойду порасследую немножко. — Через несколько мгновений Дусун Мангпоче также улетел, исчезнув в другом направлении, прежде чем Далун Руозан смог произнести даже слово отказа. Хотя они не могли видеть схемы Ван Чуна насквозь, будучи Имперскими Великими Генералами, у них были свои собственные способы отличить правду от лжи.

Пиковому Великому Генералу Великому Полководцу не нужно было очень много времени, чтобы обойти лагерь, даже очень большой.

— Великий министр! Вам нужно, чтобы я тоже пошел?

Дуву Сили вышел из палатки. Мало кто заметил, что его молча покинул один из тюркских посланников.

Штурм Великого Тана был чрезвычайно резким и внезапным, заставив Дуву Сили беспокоиться о своих собственных солдатах. Таким образом, когда Далун Руозан покинул командирскую палатку, Дуву Сили остался ждать новостей. Однако, исходя из того, что он услышал, Великий Тан выбрал тибетцев в качестве своей цели, что, как он должен был признать, было хорошей новостью для западных турок.

— Не нужно!

Далун Руозан сразу отказался. Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче было достаточно. Если другой возникнет инцидент, и все три Великих Генерала уйдут, сил не останется, чтобы своевременно отреагировать.

— Гонец! Передайте мой приказ! Если какая-либо область подвергнется нападению, немедленно сообщите мне об этом!

Затем, пока Дуву Сили с удивлением смотрел, Далун Руозан опустил голову, вытянул палец и начал рисовать карту на земле. Дуву Сили только диву давался.

Карта тибетского лагеря!

......

— Дерьмо, вражеская атака!

— Великий Генерал приказал всем солдатам идти и помогать!

Около середины тибетского периметра десять с лишним тибетских солдат в панике и тревоге устремились к часовым.

— Что, где?

Тибетский охранник, стоящий под постом охраны, бдительно осматривал окрестности, он услышал крики тревоги и повернулся посмотреть.

— Вон там! Неведомая хрень!

Тибетский всадник, ведущий паниковавших солдат, указал направление, в котором случайно упал валун. Когда он приземлился, его объял огонь, и небо заполнили крики.

— Следуйте за мной!

Сразу же, тибетский генерал, отвечавший за этот район, вытащил свою саблю и собрал свои войска, держа путь к тому месту, где упал валун. Но когда его лошадь прошла мимо лошадей паникующих солдат, вжух! Острый меч пронзил тело генерала со спины.

Латный доспех генерала был настолько толстым, что даже самые лучшие арабские сабли не могли пробить его, но этот меч пронзил его, словно доспех был сделан из бумаги.

Казалось, время остановилось. Окружающие тибетские солдаты были потрясены и взбешены этой внезапной сценой.

— Милорд!

— Ублюдок, ты осмелился напасть на Милорда!

— Убей его!

Никто не ожидал, что их «товарищи», которые искали их помощи, повернутся и нападут на них. Клангклангкланг! Тибетские солдаты вытащили оружие и атаковали своих так называемых «товарищей».

Но самым шокированным был тибетский генерал. Внезапная атака застала его врасплох.

— Ты… ты совсем не наш человек!

В последний момент именно тибетский генерал оказался наиболее здравомыслящим. Он был потрясен и ошеломлен, но еще более взбешен.

Бум!

С мечом, торчащим из его груди, тибетский полководец разразился безграничной Звездной Энергией. Несмотря на то, что он был ранен, тибетский генерал был грозным экспертом.

— Умри за Мао Цзэ Дуна! — Глаза тибетского генерала засияли холодным и яростным светом. Даже если бы ему пришлось умереть, он заставил бы страдать своего врага.

Но последний удар этого тибетского генерала был встречен еще более мощным и безграничным Ци Меча. С силой, способной разорвать горы, меч отрубил голову генералу.

— Убейте их!

Хуан Ботянь даже не взглянул на генерала. Учитывая его силу и преимущество его внезапного нападения, он мог легко справиться с ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 936. Ночная битва (I)**

Взрыв!

В тот момент, когда Хуан Ботянь отдал приказ, десять «тибетскиx солдат» позади него вытащили свои мечи из стали Вутц и бросились на тибетских часовых с дикими взглядами в глазах. Свишсвишсвиш! Повсюду брызнула кровь, и тибетские часовые упали от ударов их мечей. Кавалерия Ушана была единственной силой Тана, способной так быстро атаковать тибетцев, а их мечи из Стали Вутц прорезали броню тибетцев, как будто ее там даже не было. Хотя людей Хуан Ботяня было в меньшинстве, их командная работа, сила и снаряжение были превосходными.

В мгновение ока трупы тибетцев лежали разбросанными вокруг сторожевой башни. Только лучшие из лучших могли принять участие в этом ночном рейде, поэтому битва закончилась намного быстрее, чем обычно. Несколько мгновений спустя на поле остались только Хуан Ботянь и его танские солдаты.

— Вперед!

Хуан Ботянь посмотрел вокруг, и немедленно увел замаскированную элиту Тана в другом направлении.

Тибетцы отреагировали очень быстро. Несмотря на то, что катапульты обеспечивали укрытие, проливая на лагерь сотни валунов и создавая беспорядок, битва вокруг сторожевой башни привлекала внимание многих тибетцев. Их конские копыта загремели по земле.

— Враг атакует! Кто-то напал на часовую башню!

— Следуйте за мной! Укрепим сторожевую башню!

— Тан! Должно быть, это Тан! Пойдем со мной, чтобы убить их!

Быстро прибыли скачущие лошади и бегущая пехота, но Хуан Ботянь уже ушел. Удар был слишком резким, и битва закончилась слишком быстро, поэтому к моменту своего прибытия, тибетцы увидели только трупы.

— Все, следуйте за мной! Не отставайте! — Строго предупредил Хуан Ботянь. — Запомните слова лорда Маркиза. Далун Руозан очень умный человек и отличный тактик. С того момента, как мы начали атаковать сторожевой пост, он начал вычислять нашу позицию. Мы не можем оставаться в одном месте надолго!

Ли Сие руководил этой операцией, но все они понимали, что истинным планировщиком был Ван Чун.

— Понял! — Ответили его солдаты.

В этом ночном рейде, нацеленном на тибетцев, тибетцы находились в крайне пассивном положении. Вероятно, даже Далун Руозан не понял, что все находится под контролем Ван Чуна. Притворные атаки в начале, настоящая атака в конце и вычислительная способность Далуна Руозана — Ван Чун учел всё. Далун Руозан может еще не знать, но он уже проиграл эту битву.

— Убью!

Несколько мгновений спустя грохот боевых действий снова наполнил воздух, но на этот раз они были на сторожевом посту, находящемся почти в одной тысяче чжан от первоначального места нападения. С должным вниманием можно было бы понять, что группа Хуан Ботяня не выбирала цели случайным образом. Каждая цель была очень далека от предыдущей и, похоже, была выбрана в соответствии с каким-то руководством.

Если бы кто-то посмотрел вниз с неба, то понял бы, что по всему тибетскому лагерю появляются места боевых действий, каждое из которых связано с другим.

Тем временем, позади холмов, перед палаткой тибетского командира, Далун Руозан стоял на коленях на полу, а его тонкий палец постоянно царапал землю. Когда он бормотал и морщил лоб, его глаза постоянно мерцали. Вся информация собиралась вокруг него, каждая точка атаки была отмечена на карте, которую он рисовал на земле.

Карта лагеря теперь была заполнена символами и знаками, число которых только увеличивалось.

Далун Руозан был похож на неподвижную статую, но его разум бурлил от активности. В этот момент Великий Генерал Небесных Волков Дуву Сили молча стоял позади него, не осмеливаясь беспокоить.

Даже Дуву Сили был поражен тем уровнем способностей, который демонстрировал Далун Руозан. Мудрый министр, такой как Далун Руозан, едва ли стоил чего-либо в качестве мастера боевых искусств, но он стоял на еще одной вершине, на которую нормальные люди могли смотреть только с восхищением, и сталкивался с вызовами совершенно другого уровня сложности.

В области стратегов боевая сила была почти бесполезна, в то время как ум для планирования и расчета играл решающую роль. В этой области Далун Руозан, несомненно, квалифицирован как Великий Генерал.

— Нашел!

Яркий свет внезапно вырвался от глаз Далуна Руозана, и когда он поднял голову, его морщинистый лоб наконец расслабился.

— Позовите генерала Хуобу Сангье! Пусть он немедленно ведет сюда свои войска!

Кланг! Далун Руозан вынул свой меч и вонзил его глубоко в северо-восточный угол карты.

— Ван Чун! Я недооценил тебя, но эта игра далека от завершения!

Одеяние Далуна Руозана раздувалось от ветра, и он смотрел на карту с испуганным выражением лица. Теперь он имел общее представление о плане Ван Чуна. Было около двадцати групп, бегающих вокруг, создавая проблемы, но это были только фальшивки, чтобы его запутать. Основная сила размещалась в северо-восточном углу. Далун Руозан пришел к выводу, что значительная часть этих сил состояла из кавалерии Ушана, поскольку только солдаты этого уровня могли выполнить подобную миссию.

И человеком, командующим этой кавалерией Ушана, был, вероятно, тот жестокий генерал Тана, известный как Ли Сие.

Отправив Хуобу Сангье и Великую Кавалерию Мутри, он мог окружить силы неприятеля и изменить ход битвы.

— Хуоба Сангье, помни, двигайся в этом направлении. Не открывайся и не прикрывай их пути отступления. Я хочу одним махом их уничтожить.

Мускулистая фигура появилась перед Далуном Руозаном. Далун Руозан вынул меч из земли и нарисовал на карте букву «S».

— Понял!

Хуоба Сангье опустил голову, чтобы взглянуть, затем быстро ушел.

— Великий министр! Я тоже пойду! — Энергично сказал Дуву Сили, шагнув вперед.

Далун Руозан немного помедлил, и кивнул.

— М-м!

В этом столкновении тибетцы уже потеряли инициативу. Только модным ударом они могут превратить победу в поражение.

Твиш! В один миг Дуву Сили исчез.

......

С уходом трех Великих Генералов и Великой Кавалерии Мутри, в темноту начали распространяться намерения убийства, окутывающие войска Тана, как сеть.

Интеллект Далуна Руозана было невероятно трудно понять. Несмотря на то, что никаких доказательств и сообщений о нападении с северо-восточного угла лагеря не было получено, решение Далуна Руозана было правильным. Теперь эта область была полем интенсивных боев.

Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, как тысячи тибетских трупов покрывают землю. В центре этого района четыре тысячи элитных танских солдат, одетых в тибетские доспехи, разделились на упорядоченные группы и наносили ущерб тибетцам.

Везде, где проходили солдаты, происходил беспредел, тибетские солдаты пропалывались, как сорняки. Посланники, генералы и офицеры — все тибетские солдаты, связанные с передачей информации — были важными целями их нападений. В результате, несмотря на широкомасштабные и ожесточенные боевые действия, сообщений из этого участка не поступало.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Через десять секунд все должны уйти! — Раздался голос Ли Сие. Он схватил свой массивный меч из Стали Вутц обеими руками и взмахнул им. Бум! Великолепный Ци Меча десять чдан высотой пронесся по воздуху, атаковав тибетскую кавалерию.

— Ах!

Всплеск энергии вызвал крики десяти тибетских кавалеристов, в то время как еще шесть были разрублены пополам, и их кровь полилась в радиусе десяти с небольшим чжан. Перед лицом такого эксперта, как Ли Сие, тибетские солдаты были слишком слабы.

— Убьююю!

Из темноты раздались крики, и тибетцы напали со всех сторон. Группа солдат, находившаяся в двадцати с лишним чжан от Ли Сие, бросилась мимо него в темноту, в то время как другая группа солдат сражалась вместе с «дружескими солдатами» Ли Сие, нападая на тибетскую армию…

Тибетские доспехи, которые носили люди Ли Сие, сыграли решающую роль. В темноте тибетцы могли только слышать крики и были неспособны отличить друга от врага. Должно было быть так, что тибетцы были короче, чем жители Центральных Равнин, что делало их легко отличимыми друг от друга, но войска Далуна Руозана были лучшими среди элиты и, таким образом, были намного выше и крупнее, чем обычные тибетцы. Их телосложение почти не отличалось от ханьского.

А что касается характерного румянца тех, кто жил на Тибетском плато, он был скрыт тьмой, и свет костров бросал подобный румянец даже на танских солдат.

В этой ситуации тибетцы не могли отличить друга от врага, что привело всю армию 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 937. Нoчная битва (II)**

Хотя люди Ли Сие не испытали ничего, кроме победы, Ли Сие не чувствовал себя расслабленным. Наоборот, выражение его лица стало еще более суровым и напряженным.

— Помните! B этом ночном рейде против Далуна Руозана вы не можете быть небрежныи. Даже если у вас есть катапульты, прикрывающие вашу атаку, даже если у вас есть тибетские доспехи и двадцать команд бегают вокруг, создавая проблемы и нарушая его ориентацию, человека со способностями Далуна Руозана нельзя недооценивать. Более того, у тибетцев и западных турок есть три Великих Генерала. Таким образом, в тот момент, когда придет время, вы должны немедленно отступить без малейшей задержки!

Пока вокруг него дул ветер, Ли Сие вспоминал приказы Ван Чуна, которые он подчеркивал снова и снова.

Битвы между экспертами могут быть решены в считанные секунды. В этом обмене ударами между Ван Чуном и Далуном Руозаном малейшая задержка может привести к совершенно другому результату. Конкурс схем и интеллекта отличался от конкурса боевых искусств. Здесь не было взрывов, не было мерцания мечей и сабель, но это было гораздо опаснее.

Будь то победа или поражение, столкновение боевых искусств может привести к гибели или ранениям сотен людей, но столкновение схем может привести к гибели тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, а возможно, даже миллионов. Ни одно боевое искусство не могло достичь таких результатов.

Даже такой генерал, как Ли Сие, не мог вмешиваться в такого рода столкновения. Все, что он мог сделать, это добросовестно выполнять каждый приказ Ван Чуна.

Игого!

Ли Сие продолжал возглавлять свою армию, сея хаос среди тибетцев. В несколько коротких мгновений погибли еще тысячи тибетцев. Но в самый напряженный момент боя Ли Сие взглянул на небо и сразу отдал приказ.

— Отступаем!

С этим криком четыре тысячи танских элитных воинов, а также двадцать с небольшим отрядов рейда, разбросанных по тибетскому лагерю, внезапно натянули поводья и начали скакать ко второй линии обороны Тана.

Эта сцена была настолько внезапной, что тибетцы были ошеломлены.

— За ними!

Несколько мгновений спустя они наконец пришли в себя и начали их преследовать.

Но Ли Сие и его люди, казалось, уже предсказали это.

— Режущая формация!

Они повернулись и рассеяли тибетцев, а затем продолжили отступление в лагерь Тана.

Бум!

Через несколько мгновений после того, как Ли Сие ушел, из огня вышли кавалерийские войска в золотых и красных доспехах.

— Черт возьми! Мы были слишком медленны!

Хуоба Сангье сжал кулаки, глядя на отступающую армию Тана. Следуя указаниям Далуна Руозана, он сделал все возможное, чтобы как можно быстрее добраться до этой области, но эти Танцы, похоже, предсказали это и уже начали отступать. Хуоба Сангье счел это невыносимым, как будто он ударил кулаком пустой воздух.

— Милорд, что нам делать?! — Спросил один из великих кавалеристов Мутри рядом с ним.

Хуоба Сангье ничего не сказал, стоя с задумчивым взглядом в глазах. Согласно планам Далуна Руозана, они должны были вступить в ожесточенную битву с вражескими силами, но было ясно, что расчеты Далуна Руозана были невозможны. Теперь ему нужно было принять собственное решение.

Бузз!

Пока он думал, он почувствовал странное ощущение и повернул голову. С северо-запада быстро приближалась мощная энергия. Фюьть! Долгий свист пронзил воздух.

— Это… Небесный Волк, Великий Генерал Западных Турок!

Зрачки Хуобы Сангье сжались, когда он узнал этого человека. Но Дуву Сили явно не обращал на них внимания. Прижимая свое тело к своей лошади, он прыгнул через Великую Кавалерию Мутри в темноту.

— Куда вы бежите!

Каждый мог услышать гневный рев Дуву Сили!

— Идите! Следуем за ним!

Глаза Хуобы Сангье вспыхнули, и он принял решение. Пятитысячная кавалерия Мутри поскакала в погоню.

......

— Генерал! Что нам делать? Это Великий Генерал Небесного Волка! — Внезапно всадник-ушанец заговорил, и его глаза наполнились тревогой.

Рев Дуву Сили раздавался очень далеко, и что более важно, они все могли почувствовать энергетический шторм Дуву Сили, приближающийся со скоростью молнии.

На такой скорости Дуву Сили мгновенно бы их догнал. Быть пойманным элитным Великим Имперским Генералом было катастрофой невероятных масштабов.

— Не нужно беспокоиться!

Ли Сие улыбнулся, и выражение его лица смягчилось.

— Лорд Маркиз предсказал все это. Все, продолжайте с планом!

С этими словами Ли Сие призвал свою лошадь двигаться еще быстрее.

......

— Хммм! Ты думаешь, что сможешь сбежать?

В глубокой темноте Дуву Сили ехал на своем божественном тюркском коне по горячим следам, а его глаза сияли палящим светом. Если внимательно посмотреть, то можно даже увидеть, как в них нарастает гнев.

Дуву Сили ушел сразу после Хуобы Сангье, но в отличие от него, он мог сразу выйти. Со своей силой Великого Генерала он должен был прибыть до Хуобы Сангье, но реальность доказала обратное. Это произошло потому, что, когда Дуву Сили вышел из палатки тибетского командира, он заметил огонь, поднимающийся из его собственного лагеря. В какой-то момент катапульты Ван Чуна начали атаковать тюркский лагерь. Дуву Сили начал получать все больше и больше отчетов.

Он даже получил известие, что тибетцы напали на его лагерь, и обе стороны сражались друг с другом.

Дуву Сили стремился разобраться с рейдерами Тана, но не мог сделать это, благодаря этим насущным проблемам. Однако к тому времени, когда он прибыл в свой лагерь, катапульты прекратили стрельбу, и все срочные сообщения прекратились. Единственный оставшийся вопрос — турки, воюющие с тибетцами.

Дуву Сили чувствовал, что с ним играют.

Будучи одним из лучших великих генералов Западно-Тюркского Каганата, Дуву Сили никогда не был в таком позоре. Это было причиной его неугасимого гнева.

— Неважно, куда ты бежишь! Единственное, что тебя ждет, это смерть!

Тело Дуву Сили бурлило намерением убийства, которое поднималось до небес. Для Дуву Сили убить от четырех до пяти тысяч солдат Тана было так же просто, как сжать кулак. Но вдруг сила Тана внезапно рассеялась, словно панические птицы.

-!!!

Дуву Сили сразу почувствовал, как у него упало сердце. Он не думал, что сила рейда Тана рассыпется. Даже будучи Великим Генералом, Дуву Сили не мог преследовать каждого бегущего кавалериста Тана.

Черт возьми!

Дуву Сили сжал кулаки, и его тело кипело от ярости. Сначала он не знал, что выбрать, но затем его глаза стали холодными, и он уставился на гигантскую фигуру впереди.

Сначала я убью тебя, а потом и других!

Дуву Сили направил свою лошадь к Ли Сие. Фигура Ли Сие была слишком высокой и мускулистой, его рост более двух метров, делая его чрезвычайно заметным. В течение дня Дуву Сили хорошо разглядел лидера кавалерии Ушана. Если бы он мог убить этого командира, который владел гигантским мечом, он нанес бы серьезный удар по кавалерии Великого Тана.

— Умри ради меня!

Крича, Дуву Сили и его лошадь прыгнули в воздух, и он активировал Божественную Процессию Небесного Волка. Издали Дуву Сили казался падающей звездой, приближающейся к Ли Сие с удивительной скоростью. Ли Сие, возможно, был командиром кавалерии Ушана, но он был далек от элитного Великого Имперского Генерала, такого как Дуву Сили.

Бум!

Дуву Сили ударил своим мечом, выпустив сияющий Ци Меча десять с небольшим чжан длиной. Даже Ли Сие казался незначительным перед этим громовым ударом.

Фигово!

Ли Сие почувствовал за собой сильную опасность, и его сердце упало: он почувствовал запах смерти. Он стегал своего ферганского коня так сильно, как только мог. Он не ожидал подобного от Дуву Сили. Резкость и скорость его атаки были огромны.

Но как только Ли Сие собирался закрыть глаза и ждать смерти, из темноты раздался тихий смешок.

— Великий Генерал Небесного Волка, я долго тебя ждал!

Огромный поток энергии внезапно вырвался из пустоты. Прежде чем Ли Сие успел среагировать, ужасный Ци Меча вершины Святого Бойца пролетел мимо Ли Сие и врезался в Дуву Сили.

Румбл!

Воздух был наполнен светом и Мечом Ци, свирепый ветер подул во всех направлениях. Два верховных Великих Генерала столкнулись на этой открытой равнине, и Ли Сие не мог не задохнуться от силы их столкновения.

Гао Сяньчжи!

На всем северо-западе Великого Тана единственным человеком, который мог в одиночку отбиться от Дуву Сили, был, вероятно, Гао Сяньчжи.

— Черт возьми! Это ты!

Глаза Дуву Сили сузились, потрескивая от молнии, когда он уставился на фигуру, стоящую напротив 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 938. Нoчная битва (III)**

Появление Гао Сяньчжи было слишком своевременным. С самого начала этого рейда и до сих пор Дуву Сили чувствовал, что его окружают со всех сторон. Хотя его противник каждый раз отличался, он чувствовал, что может различить одно лицо за каждым из них.

Сама мысль о том молодом человеке заставляла Дуву Сили чувствовать себя раздраженным и гневным.

Это был конкурс двух разных видов силы: интеллекта и силы, и в этом конкурсе Дуву Сили, несомненно, оказался в невыгодном положении.

— Дуву Сили, ты иркин западных турок, великий генерал горы Санми. Разве не стыдно преследовать одного генерала?

Гао Сяньчжи стоял в темноте с рукой на мече и презрительной улыбкой на губах.

— Гао Сяньчжи, я не буду обдумывать слова, говоря с тобой. С тех пор, как ты появился, я не могу больше его преследовать. Давайте встретимся снова на поле битвы!

Дуву Сили подавил намерение убить, бросил последний взгляд и повернул коня назад.

Сражения между великими генералами часто были невероятно утомительными и трудоемкими. Теперь, когда появился Гао Сяньчжи, Дуву Сили понял, что нет необходимости продолжать бой. Без малейшей задержки он исчез во тьме.

Гао Сяньчжи улыбнулся, наблюдая, как Дуву Сили уходит, не пытаясь остановить его.

Вскоре после того, как Дуву Сили ушел, Чэн Цяньли появился из-за спины Гао Сяньчжи, прижав руку к рукояти меча.

— Милорд, всё было так, как предсказывал Ван Чун. Великий генерал Далун Руозан вызвал Дуву Сили!

Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче оба являются Великими Генералами У-Цана и имеют очень близкие отношения с Далуном Руозаном. Каждый их шаг будет ограничен Далуном Руозаном, в результате чего Дуву Сили станет единственным Великим Генералом объединенной тюрко-тибетской армии, способным преследовать наших людей. — Сказал Гао Сяньчжи с улыбкой.

Как великий полководец, обладающий мастерством стратегии и тактики, Гао Сяньчжи был очень похож на Ван Чуна, и именно из-за их сходства он ценил Ван Чуна и только лишь хотел, чтобы они встретились раньше.

Гао Сяньчжи было трудно представить, что Великий Тан имел такого человека. Если бы он знал заранее, он использовал бы свой статус генерального защитника Анси, чтобы завербовать его в Западные Регионы. Если бы они могли работать вместе, Западные Регионы никогда бы не оказались в таком положении.

Пойдем! Мы уже давно вышли из лагеря. Арабы должны были уже начать свою атаку.

Гао Сяньчжи медленно повернулся и пошел к Таласу.

Чтобы взять, сначала нужно было дать. Он появился здесь не просто для того, чтобы заблокировать Дуву Сили. Если кто-то хотел поймать рыбу, сначала нужно было нацепить наживку на крючок. Это был принцип, который никогда не изменится.

В темноте Хуоба Сангье и его золотисто-красная кавалерия Мутри уставились на спину Гао Сяньчжи. Хотя они и не желали, они могли только подавить свои желания.

— Отступаем!

С этим приказом они ушли так же быстро, как и появились.

......

СвушСвушСвуш!

Решение Гао Сяньчжи было правильным. В тотй момент, когда Гао Сяньчжи ушел, чтобы остановить Дуву Сили, на первой линии обороны из тьмы показались стрелы, каждая из которых была направлена на факел или печь на стальных стенах. Бах Бах бах! С мягкими взрывами Звездная Энергия, приложенная к стрелам, взорвалась, и огни были потушены, погружая яркую первую линию защиты в темноту.

— Осторожно! Вражеская атака! — Закричал Танец-охранник на первой линии обороны, поняв, что происходит.

Твиш! Стрела, выпущенная ночью, как ядовитая змея, пронзила шею бдительного солдата, в результате чего он упал на землю с широко открытыми глазами.

Клангклангкланг!

Холодный свет вспыхнул, и охранники Тана начали обнажать оружие, их мышцы напряглись, и они принялись смотреть за стены.

Щитоносцы, на защиту! Используйте щиты, чтобы заблокировать неприятеля!

Генерал Тана продемонстрировал плоды своей дисциплины и обучения. Хотя он и понятия не имел о количестве врагов или составе их сил, он быстро принял правильное решение. Через несколько мгновений защитники династии Тан начали устремляться к разрыву и всаживать свои высокие и тяжелые щиты в землю. Их тела наклонялись вперед в оборонительных позах.

Независимо от того, сколько было врагов или как они атаковали, пока силы Тана могли блокировать разрывы, они могли разрушить планы врагов.

Но хотя Великий Тан отреагировал быстро, враг был еще быстрее…

Игого!

Жесткие крики боевых лошадей нарушили затишье темной ночи. Земля начала грохотать, и на первой линии обороны появилось неизвестное количество врагов. Некоторое время они прятались, ожидая момента, чтобы начать атаку.

— Убей их!

— Все, следуйте за мной!

— Убей всех этих Танцев!

В мгновение ока тысячи арабских кавалеристов с яркими глазами и дикими выражениями лица напали на оборону Тана.

СвушСвушСвуш!

Перед ними раздались залпы стрел, обрушившихся среди оборонительных сооружений и поваливших бесчисленных танских солдат, которых арабская кавалерия использовала для прикрытия своей атаки. Бум! Два больших копыта поднялись в темноте и с громоподобным грохотом упали на один из больших щитов. Это столкновение конских копыт и щита вызвало металлический оглушительный \*бонг\*, который можно было услышать по всей первой линии обороны.

Защитник за щитом застонал, его лицо стало белым, и кровь потекла с его губ. Ему удалось блокировать удар, но прежде чем он даже успел отдышаться, ударила другая пара копыт, а затем третья, четвертая…

Пять мускулистых арабских боевых лошадей врезались в этот единый щит, и даже ветеран-щитоносец не смог устоять против этой явной силы. Бум! Щитоносец был отброшен назад вместе со своим щитом, что позволило арабской коннице ворваться внутрь.

— Убью! — Кричали арабы на своем языке. Они очень долго готовились к этому рейду, и теперь атаковали с предельной яростью. Через несколько мгновений многим арабским кавалеристам удалось прорваться через линию обороны и войти в лагерь Тана.

— Останови их!

— Зажги огонь!

Генералы Тана в этом хаосе начали терять самообладание.

Фьють!

Снаружи поля боя побросали факелы, и солдаты танской армии быстро помогли своим товарищам. Сотни и сотни факелов были брошены в этот район, их свет осветил жестокие фигуры арабских кавалеристов.

— Вперед!

Усиливающиеся танские солдаты взревели, и начали атаковать арабов.

Но прежде чем они смогли добраться до поля битвы, произошло еще одно удивительное событие…

Свист!

С пронзительным свистом ослепительная белая дуга света, как чистый полумесяц, пролетела над первой линией обороны, ударив по шее одного пехотинца династии Тан, а затем другого, и затем она начала танцевать среди солдат династии Тан. Послышался свист, и появилась вторая дуга света, а затем и третья… Через несколько коротких мгновений бесчисленные дуги света затанцевали в темноте, пролетая мимо солдат Тана и оставляя их тонуть в собственной крови. Эти сотни дуг света были быстрыми и точными, поскольку они запустили кровавый танец смерти.

Кланг! Танский солдат вытащил свой меч и бросил ослепительное свечение белого меча в одну из этих дуг света. Дин! Дуга света повернулась, но не только не замедлилась, но и увеличилась в скорости, и выстрелила в сторону другого солдата Тана. Сплуш! Вспышка света и кровь, и еще один солдат Тана упал на землю.

Как это могло произойти?

Что тут происходит?

— Все, будьте осторожны! Это арабские скимитары! В них что-то странное!

Упорядоченные танские солдаты за первой линией обороны мгновенно погрузились в хаос. Эти яркие белые дуги света были слишком быстрыми и слишком резкими. Более того, их небольшой размер делал крайне трудной защиту от них. Неподготовленные танские солдаты быстро понесли огромные потери.

— Ха-ха, умрите! На этом континенте никто не сможет остановить мои Крылья Смерти!

На расстоянии около тридцати чжан от первой линии обороны, жестокий арабский генерал Нурман сидел на коне с дикой улыбкой на губах. Крики умирающих танских солдат были самой красивой музыкой в мире для его ушей.

— Давай, давай! Чем больше ты отправишь, тем больше умрешь!

Нурман прищурился, глядя вдаль, и его глаза горели от звероподобного безумия и волнения.

Крылья Смерти! Это был элитный ночной рейдерский отряд под командованием Нурмана. Темнота была их величайшей помощницей, позволяя им проявить всю свою силу. В бесчисленных битвах Нурман вел эту высшую рейдовую силу на востоке убивать бесчисленных врагов. Хотя их было немного, каждый из них был чрезвычайно смертоносным. Используя тактику травли, «Крылья смерти» Нурмана убивали силы в десять раз больше, чем сами, и даже в двадцать раз. При упоминании этого имени враги арабов бледнели. Чем больше подкреплений посылал враг, чем более сконцентрированным было их число, тем сильнее были Крылья 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 939. Hочная битва (IV)**

Скимитары, используемые Крыльями Смерти, были непохожи на любые другие арабские кавалерийские силы. Они были чрезвычайно тонкими, на треть толще обычных арабских ятаганов, но они были чрезвычайно острыми. Их самая уникальная особенность заключалась в том, что у них не было рукояти, и Крылья Смерти использовали специальный метод, чтобы стрелять из них по своим противникам. Эти скимитары вращались, продвигаясь по воздуху, делая их чрезвычайно смертоносными и трудными в обращении.

Крылья Смерти Нурмана были названы в честь этих скимитаров. Где бы они ни находились, можно было найти кровь, смерть и бесчисленных дрожащих врагов.

Но эта мощная сила была бесполезна во время дневного сражения, потому что диапазон их специальных скимитаров был очень коротким, намного меньше, чем у луков, арбалетов и баллист. Крылья Смерти будут уничтожены, прежде чем они смогут подобраться ближе. По этой причине войска Нурмана находились в тылу.

В течение дня, когда бесчисленные арабские кавалеристы падали от рук танцев, Нурман мог лишь наблюдать и молча ждать момента, когда он сможет отомстить. Вид этих солдат Тана, срубленных, как сорняки, вызвал дрожь неописуемой радости в его теле.

Умар умер, Амур потерпел поражение, и даже Армия Железных Зверей Халеда понесла тяжелые потери. В конце концов, все это доказало, что Крылья Смерти Нурмана были лучшей силой под командованием губернатора! Лучшая сила в восточном халифате Аббасидов! Даже самые грозные солдаты династии Тана умрирали от его скимитаров, дрожа от страха!

Более того, место, которое он выбрал для штурма, было районом первой обороны, самой далекой от ворот Таласа, в самом конце линии. Великому Тану понадобится время, чтобы собрать подкрепление.

— Отступление! Спешите и отступайте!

Голос раздался издалека. Перед лицом этого ужасного нападения кто-то наконец решил принять мудрое решение. Само по себе нападение арабов было безопасным, но эти безмолвные скимитары были ужасающими. Не было оружия, способного их блокировать.

Чем больше скимитары атаковали, тем быстрее и смертоноснее они становились, и наносили еще больше потерь.

Окружающая тьма служила идеальным укрытием, делая их движения эфирными и трудными для противодействия. В этих условиях отступление было лучшим вариантом.

Хехех, ты думаешь, что сможешь сбежать?

Хотя Нурман не понимал язык Тана, ему нужно было только увидеть, как теперь подняты подкрепления, чтобы понять, что происходит.

Если ты хочешь сбежать, ты должен сначала посмотреть, согласен ли я на это!

Намек на жестокость мелькнул в глазах Нурмана. Вуш! Он опустил правую руку, и из темноты снова вырвались залпы стрел. Плушплушплуш! Факелы снова погасли, позволив темноте спуститься на поле боя.

Фьють! Ослепительная дуга света пронзила тьму. При таком слабом освещении можно было только услышать крики, и десять танских солдат были убиты.

— Убей их! — Дико взревел Нурман. Бесчисленные световые дуги полетели вперед. Но когда Нурман был готов начать очередную бойню, произошло неожиданное…

Взрыв!

Услышав грохот над головой, Нурман поднял голову и увидел массивный валун, ростом в полчеловека, падающий в его направлении.

— Что тут происходит?

Его глаза сузились, а лицо побледнело, но прежде чем он успел среагировать, валун приземлился. Бум! Три кавалериста, принадлежавшие Крыльям Смерти, закричали, неспособные вовремя увернуться, и были расплющены. Более того, осколки и ударная волна отправили в воздух десять окружающих солдат.

Внезапное нападение!

Слишком внезапное!

Нурман никогда не ожидал такого рода атаки, но это было только начало. Бум! Взрыв! Крах! Валун за массивным валуном обрушились на Крылья Смерти.

Черт возьми! Как это могло случиться?!

Не говоря уже о его Крыльях Смерти, даже Нурман был ошеломлен этим развитием событий.

— Отступление! Быстро отступаем! — Крикнул Нурман по-арабски.

Эта битва полностью превзошла его прогнозы. Все знали, что величайшим недостатком катапульт является их низкая точность. Они могут быть в нескольких сотнях метров от цели, возможно, даже больше. Но в этой кромешной тьме катапульты стреляли с невероятной точностью.

Атаки ятаганов Крыльев Смерти были неспособны противостоять такого рода атакам, поэтому единственным выходом было отступление.

Игого! Крылья Смерти, которые имели твердое преимущество, теперь впали в панику и беспорядок, и поспешно отступили от огня катапульт.

— Хммм, посмотрим, насколько ты способен!

Чэнь Буран, находящийся за пределами поля зрения Нурмана, стоял рядом с большой стальной катапультой с насмешливой улыбкой на губах. Все эти катапульты были изменены Чжаном Шоужи. У них был регулируемый рычаг и рама длиной тридцать с половиной метров, что позволяло им стрелять еще дальше, а также они были оснащены большими стальными колесами, что давало им некоторую гибкость на поле боя.

— Передайте мой приказ! Разбейте их! Разбейте их всех! Отрегулируйте угол на десять градусов!

Вы думаете, отступления было достаточно?! Как наивно!

Чэнь Буран холодно рассмеялся. Завершив свою миссию, он возвращался в Талас, и услышал звуки борьбы. Чэнь Буран вырос глубоко в горах, где у него развился поразительный слух. Когда он слышал звук, он мог определить его конкретную позицию. Люди Нурмана могли прятаться от нормальных людей, но они не могли спрятаться от него.

Большие валуны, выпущенные стальными катапультами, не были тем, с чем могли справиться даже лучшие из Крыльев Смерти Нурмана. Те люди, кого поразили валуны, были по сути обречены. Более того, кромешная тьма могла использоваться не только как укрытие людьми Нурмана, но и под дождем валунов.

К тому времени, когда Крылья Смерти смогут заметить эти валуны, они уже будут слишком близко, чтобы от них уклониться.

Бум бум бум!

Когда в темноте раздались взрывы, Крылья Смерти Нурмана оказались в совершенно плачевном положении.

Чэнь Буран махнул рукой и приказал:

— Измените направление на тридцать градусов! Стреляйте и в главных лучников!

Его уши определили не только положение Нурмана, но и положение арабских мастеров-лучников. Хотя эти лучники не целились в Тан, потушив факелы и печи, они представляли такую же угрозу, как и люди Нурмана.

Бум бум бум! Из арабского лагеря были слышны крики и взрывы. Нападение Чэнь Бурана на катапульту заставило противников отступить в панике.

Криии!

Внезапно из Таласа раздался крик, не слишком резкий и не слишком громкий. Его было очень легко пропустить среди шума битвы, но Чэнь Буран его услышал, и слабо улыбнулся.

— Достаточно. Мы преподали им урок! Все, сопровождайте катапульты обратно в город!- Сказал Чэнь Буран.

— Но Милорд, как насчет тех арабов, которые напали на нас? — Спросил один из солдат Чэнь Бурана.

— Не нужно беспокоиться! Разве ты не слышал этот крик? Наша миссия выполнена. Лорд Маркиз уже договорился о том, что будет дальше. Эти арабы… обречены!

Чэнь Буран усмехнулся с презрительной улыбкой на губах.

Он никогда не сомневался в приказах маркиза. Поскольку маркиз приказал ему вернуться, все было окончательно улажено.

— Пошли!

Большие катапульты гремели и чавкали, катясь к Таласу в сопровождении тысяч солдат.

......

Черт черт черт!

Все тело Нурмана пылало яростью, он был на грани взрыва. Крылья Смерти были полностью разбросаны катапультами и больше не представляли никакой угрозы.

— Все солдаты, быстро собраться!

Крылья Смерти Нурмана были нужны, чтобы убить бесчисленное количество людей, оставить после себя море крови и горы трупов, чтобы достичь своей нынешней репутации. Но, несмотря на их многолетнюю службу, они никогда не сталкивались с таким тяжелым поражением.

Никто не может заставить нас терпеть такое унижение! Вы все умрете! За каждого убитого я заставлю Тан похоронить с собой десять человек или даже больше!

Лошади грохотали в темноте, а Нурман быстро собирал свои силы.

За обиды приходилось мстить. Это был принцип, который понимали все арабы.

Как раз, когда Нурман был готов повернуть назад и снова напасть на Тан…

Вуш! Огненная стрела выстрелила в воздух, падая перед Нурманом. Слабый свет огня осветил удивленные лица воинов Крыльев Смерти. Нурман почувствовал биение своего сердца, у него было дурное предчувствие.

Но прежде чем он успел даже открыть рот, фууу! Пылающий факел был брошен с первой линии обороны, вращаясь в воздухе, прежде чем приземлиться перед Нурманом. Это был сигнал к тому, чтобы сотни и тысячи факелов были брошены со всех сторон, окружая Крылья 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 940. Поcле битвы**

Тьма быстро отступила, впервые разоблачая загадочную арабскую рейдерскую силу. Слегка ослепленный светом, бородатый воин Крыльев Смерти поднял руку, чтобы закрыть глаза, и отвел лошадь назад. Крылья Смерти настолько привыкли атаковать своиx врагов из тени, что внезапный свет факелов показался им крайне неудобным.

По правде говоря, все Крылья Смерти показали признаки паники при появлении этих факелов.

— Черт возьми! Потушите эти факелы!

Нурман почти инстинктивно чувствовал опасность. Ситуация была крайне плохой, так как казалось, что вражеский командир нашел способ справиться с его людьми. Никогда в своей карьере он не чувствовал такой сильной опасности.

Отступаем!

Нурман высоко поднял руку и отдал приказ отступить. Но он был слишком медленным, поскольку вражеский командир был гораздо более грозным, чем он ожидал.

Бум!

Тренькнула тетива, и из-за первой линии обороны вылетел баллистический болт более чем в один чжан длиной, пронзив одного из солдат Крыльев Смерти. Его смерть была настолько быстрой, что он даже не успел закричать, когда болт пробил его и его лошадь.

Баллистический болт не ослабел, в конце концов пробив шесть воинов Крыльев Смерти, прежде чем исчезнуть в темноте.

Большие баллисты Тана!

Нурман сразу понял, что произошло, и его лицо стало белым, как бумага. В течение дня он видел эти баллистические болты в действии. Вой каждого из них в воздухе был ревом бога смерти.

Для этого ночного рейда он преднамеренно выбрал область, не защищенную баллистами Тана. Он не ожидал, что они прибудут так скоро.

Бежать!

Нурман уже не просто нервничал, а был в полной панике. Радиус действия баллист Тана был намного больше, чем скимитаров Крыльев Смерти, как и их сила. В прямом противостоянии Крылья Смерти не имели никаких шансов против этого тяжелого вооружения Тана.

Проще говоря, баллисты Великого Тана были проклятием Крыльев Смерти!

— Отступление! Отступление! Отступление!

После того как Нурман трижды выкрикнул приказ, он сразу же начал бежать. Позади него Крылья Смерти начали бежать вместе с ним. Однако Великий Тан долго готовился к этому моменту, так как же он мог позволить им легко сбежать? Если Крылья Смерти Нурмана выживут, они продолжат причинять ужасные неприятности силам Тана.

Бум! Бум! Бум! Баллисты били со всех сторон по бегущим Крыльям Смерти. Боевые кони были быстрыми, но они никогда не могли опередить болты баллист. С нажатием рычага гремел воздух, и некогда неудержимые Крылья Смерти были скошены, как сорняки.

Бац! Крах! В мгновение ока бесчисленная конница Крыльев Смерти была скошена, а их трупы разбросаны по земле. Ржание, крики, удары и грохот баллист вызвали диссонанс, и сквозь тьму начал доноситься резкий запах крови.

Односторонняя бойня быстро поменяла свое направление. Вместо Крыльев Смерти Нурмана, которые доминировали на поле, теперь доминировали баллисты Великого Тана.

— Запускай! Запускай! Запускай!

Вдалеке Чэн Бин снова и снова взмахивал рукой, выпуская залп за залпом баллистические болты в убегающих арабов.

Дай мне посмотреть, как далеко ты сможешь бежать!

Лицо Чэн Бина было холодным и твердым, как железо. Арабы были слишком хитры, а их методы нападения слишком ужасны. Защитникам за стальными стенами понадобилось всего несколько минут, чтобы понести тяжелые потери. Это была группа элитных воинов, чрезвычайно опытных в ночных рейдах. Их методы были четко продуманы и спланированы, начиная от лучников, тушащих факелы, до скимитаров, идущих потом, чтобы собрать урожай.

Никакая обычная сила солдат не была способна на это, поэтому Чэнь Бин не мог позволить им сбежать.

— Залп! Залп! Залп!

Выражение лица Чэн Бина было холодным, а глаза лишены эмоций. Глядя на Крылья Смерти, он снова и снова опускал руку.

Чэн Бин был настоящим командующим армии баллист, он был с ней с момента ее создания до настоящего времени. Он был единственным, кто мог использовать их полную мощь: даже Сюй Кейи не был способен воспроизвести его виртуозность.

Баллистические болты продолжали уносить жизни Крыльев Смерти, каждый из которых наносил большие потери. Однако глаза Чэнь Биня были сосредоточены на одном человеке. Хотя баллисты не имели такой большой дальности, как катапульты, они все равно могли стрелять очень далеко, и для Чэнь Биня справиться с одним человеком было слишком легко.

Слишком поздно думать о побеге!

Чэн Бин стоял на транспортной тележке, его взгляд был прикован к далекой фигуре Нурмана, намерение убийства было внутри них. Любой, кто осмелился убить так много Танцев и подумать о том, чтобы отступить невредимым, поистине бредил.

Десять шагов, девять шагов, восемь шагов, семь шагов…

Чэнь Бин молча отсчитал время, а затем опустил руку.

— Вторая команда, огонь!

Бум! Более шестидесяти баллист выстрелили как одна, все они были нацелены на далекого Нурмана, их баллистические болты запускались из струн, словно драконы.

— Фигово!

Нурман поморщился. Хотя он был повернут к первой линии обороны спиной, в тот момент, когда выстрелили баллисты, он инстинктивно почувствовал невероятную опасность, приближающуюся к нему. Его мышцы напряглись, кожа головы стала неметь, и все поры его тела начали источать холодную энергию.

Несмотря на участие во многих сражениях, Нурман никогда не испытывал такого тревожного страха.

Буууум! Длительный раскат грома приближался к нему с удивительной скоростью.

— Вперед!

Не успев подумать, Нурман спрыгнул с лошади. Аравия была страной кавалерии, и генералу без лошади было немыслимо, но у Нурмана не было времени беспокоиться о таких мелочах. Взрыв! Через несколько мгновений после того, как Нурман отскочил, двадцать толстых баллистических болтов пересеклись у его лошади и пригвоздили ее к земле.

Сердце Нурмана было холодным от страха, но он все еще был в опасности.

Когда силы Чэнь Биня начали штурм, Чэнь Бин уже обдумал пути его спасения. Более семидесяти баллист закрыли пространство вокруг него, и Нурману некуда было бежать.

Бум! Бум! Бум! В тот момент, когда Нурман отскочил, по крайней мере семнадцать баллистических болтов последовали за ним в погоню, направленные прямо в его спину. У Нурмана было достаточно времени, чтобы позволить всей Звездной Энергии в его теле вырваться наружу, прежде чем ударили болты.

Ах!

Нурман закричал, и Звездная Энергия вокруг него замерцала. Хотя ему удалось заблокировать все болты, он был отправлен в полёт силой удара.

Бриии!

Когда Нурман летел по воздуху, из темноты выскочила лошадь, на ней ехала мускулистая фигура.

— Си Юаньцин Великого Тана здесь! Отдай свою жизнь!

Бум!

Раздался грохот, а затем тишина.

Почти в то же самое время, когда Си Юаньцин подавил Нурмана, арабский лагерь внезапно взорвался звуками сражения, и бесчисленные арабы помчались среди пылающих огней в погоню.

......

Этот ночной рейд длился почти до рассвета, прежде чем окончательно успокоиться. Только когда элитные воины армии протектората Анси, ответственные за набеги арабов, вернулись, эта ночь подошла к концу.

В приемной лорда Таласа вдоль стен яростно горели факелы. Желтый свет делал лица людей в комнате размытыми и нечеткими. На встрече присутствовали Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ли Сие, Чэнь Бинь, Си Юаньцин, Хуан Ботянь и другие офицеры, участвовавшие в ночных рейдах, а также вождь Ферганы Банаан и вождь Карлуков Гули.

Атмосфера в комнате была торжественной.

— Как всё прошло?

Гао Сяньчжи впервые повернулся к Ли Сие. В этой операции Ван Чун и Гао Сяньчжи действовали раздельно против тибетцев и арабов, каждый из которых был предоставлен на свое усмотрение. Но теперь, когда битва закончилась, пришло время подвести итоги прибылей и убытков.

— Сунь Чжимин и Чэн Саньюань были обнаружены сразу, поэтому их три силы не понесли никаких потерь. Но мы все же столкнулись с некоторым сопротивлением в тибетском лагере, и некоторые из команд были заблокированы, что привело к потерям примерно от шестидесяти до семидесяти человек. — Строго ответил Ли Сие.

Они достаточно подготовились к этой операции и даже надели тибетские доспехи, чтобы сбить с толку своих врагов, но потеряли около шестидесяти человек. Это была война. Независимо от того, насколько осторожным он был, потери были неизбежны.

Гао Сяньчжи кивнул.

— Что насчет тибетцев?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 941. Hедoумение Далуна Pуозана!**

— По крайней мере, шесть тысяч! — Сказал Ли Сие.

B тибетском лагере он не мог получить точный подсчет убитых, а мог сделать лишь приблизительную оценку. Тем не менее, рейдерские силы, насчитывающие около четырех тысяч человек, смогли убить около шести тысяч, потеряв при этом около шестидесяти человек сами. Это был большой успех.

— Неплохо! Это означает, что у тибетцев и западных турок осталось около шестидесяти тысяч человек. Пространство и методы, доступные Далуну Руозану, становятся все меньше и меньше. Мы можем предположить, что он будет еще более осторожен в своих будущих операциях.

Гао Сяньчжи удовлетворенно кивнул.

Цель Ван Чуна и Гао Сяньчжи в набеге на тибетцев была исключительно ясна: эффективно наносить урон силе врага, постоянно подавляя количество людей, находящихся под командованием Далуна Руозаня.

В этом аспекте ночной рейд достиг своей цели.

— Как насчет лорда Гао?- Спросил Ван Чун.

Так же, как Гао Сяньчжи не знал конкретных деталей нападения на тибетцев, так и Ван Чун не знал, что сделал Гао Сяньчжи. Все детали, включая количество потерь, были известны только Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, командовавшим наивысшим количеством человек армии Протектората Анси.

— Ха-ха, операция оказалась именно такой, как я предсказывал. Абу Муслим не принял ни одной меры предосторожности. Он был слишком уверен в себе, настолько уверен, что полагал, что тот факт, что у него более двухсот тысяч солдат, означал, что мы не осмелимся его атаковать. Поэтому наша операция прошла очень гладко. — С улыбкой сказал Гао Сяньчжи.

Возможно, дело не только в том, что он был слишком уверен в себе. Он мог бы также поверить, что даже если бы они преуспели, это едва ли было бы достойно упоминания, и не повлияло бы на общую ситуацию.

Ван Чун слабо улыбнулся.

Если Абу Муслим считает, что этот рейд не повлиял на общую ситуацию, он совершил серьезную ошибку.

Гао Сяньчжи повернулся к одному из заместителей позади себя.

— Хуаишун, ты уже успел устроить охоту на арабских соколов? Сколько нам удалось заполучить?

— Милорд, обо всех позаботились. Нам удалось получить в общей сложности троих, все они были переданы дрессировщикам в армии. — Почтительно сказал заместитель генерала Анси, известный как Кан Хуаишун.

— Были ли приняты последующие меры? Вызовут ли наши действия какие-либо подозрения? — Спросил Гао Сяньчжи.

— Следуя указаниям Милорда, мы оставили три трупа скальных орлов, которые выглядели как арабские охотничьи соколы в арабском лагере. — Сообщил Кан Хуайшун. — От этих трех скальных орлов осталась только мякоть, поэтому их очень трудно отличить от охотничьих соколов. Арабы не смогут заметить разницы. Кроме того, участники рейда сообщили, что в арабском лагере много охотничьих соколов. Потеря трех штук не привлечет их внимание.

Кан Хуайшунь также был известным генералом армии протектората Анси. Он был главным командиром ночного рейда.

Слушая со стороны, Ван Чун одобрительно кивнул. Основной целью армии протектората Анси в рейде против арабов было украсть несколько охотничьих соколов, а не убить арабских солдат. Далун Руозан общался с арабами через письма, разосланные охотничьими соколами. Если бы они могли украсть нескольких, они могли бы перехватить некоторые из этих писем.

Но была еще одна проблема. Арабские охотничьи соколы чрезвычайно злобны и начали кричать и плакать в тот момент, и их вернули из арабского лагеря. Наши люди сделали все, что могли, но они не могли заставить их успокоиться Кроме того, они не хотят есть мясо, которое мы им даем. — Сказал Кан Хуайшунь.

Если охотничьи соколы не могут быть приручены, они не могут быть использованы. Результаты будут такими же, как если бы они никогда не были захвачены.

— Эта проблема легко решается.

Ван Чун неторопливо улыбнулся.

Генерал Цан, под моим командованием находится эксперт по птицам, известный как Чжан Цюй. Он провел большое исследование по изучению арабских охотничьих соколов, так что вы можете просто предооставить этот вопрос ему.

— Хуаишунь, делай, как говорит лорд Ван. — Сказал Гао Сяньчжи со слабой улыбкой. — Кроме того, отдайте того арабского генерала, который привел рейд, известный как Нурман, генералу-защитнику Вану!

— Ой?

Глаза Ван Чуна озарились приятным удивлением. Он думал, что Си Юаньцин убил Нурмана. То, что его схватили, было совершенно неожиданным.

— Большое спасибо за это.

В то время как война нависла над его головой, Ван Чуну нужно было стать как можно более сильным, ему нужно было его Великое Искусство Творения Небес Иньян, чтобы поглотить силу большего количества людей. Только так он сможет помочь в предстоящих битвах.

— Да!

Кан Хуайшун склонил голову и быстро удалился.

— Лорд Гао! Лорд Ван!

В этот момент неожиданно заговорил новый начальник карлуков Гули.

— Есть еще одно дело…

Выражение лица Гули было нерешительным, а тон неопределенным. Его движения сразу привлекли внимание всех в зале. И Ван Чун, и ферганский вождь Банаан повернулись, чтобы посмотреть, что происходит.

— Что случилось, Гули? — С удивлением сказал Гао Сяньчжи.

— Это… Во время арабского рейда прошлой ночью, некоторые из их солдат взобрались на стены и вошли в город. Они связались с нами, карлуками, и упомянули о наших договоренностях.

Гули заикался, выражение его лица было чревато глубокими опасениями. Пока он говорил, странное чувство начало заполнять настроение в зале. Хотя Гули не упомянул, что именно было это дело», все сразу поняли, что это было. Арабы явно не знали, что Ванхэ Пейлуо был убит, а вероломства карлуков разоблачено. Они даже послали людей, чтобы тайно связаться с карлуками.

— Лорд-Генерал-Защитник, мы, карлуки, не собираемся бунтовать. Я прошу понимания у Лорда Защитника…. — Искренне умолял Гули.

— Гули, тебе не нужно паниковать. Мы верим тебе. — Сказал Гао Сяньчжи, и его слова мгновенно успокоили Гули.

— Большое спасибо, Милорд! — Сказал Гули с глубокой благодарностью.

Арабы явно делали одно как прикрытие для другого. На поверхности они послали Крылья Смерти, чтобы атаковать армию Тана на первой линии обороны, но их истинная цель состояла в том, чтобы послать кого-нибудь связаться с карлуками в городе. Никто из них этого не ожидал.

То, что Гули поднял этот вопрос, было доказательством его искренности к Великому Тану.

Ван Чун, что ты думаешь об этом? — Сказал Гао Сяньчжи.

Ван Чун слабо улыбнулся в ответ. При свете факелов его лицо казалось особенно энергичным.

— Поскольку арабы так нетерпеливы, почему бы не согласиться на их просьбу? — Наконец спросил Ван Чун.

Сначала ошеломленные, все в зале начали смеяться.

......

В то время как генералы Тана были собраны в ярко освещенном городе Талас, где-то еще в неспокойной темноте, собрались лучшие тибетские и тюркские генералы.

Но атмосфера здесь была намного тяжелее, чем в Таласе. Все генералы, ответственные за сторожевые посты вокруг тибетского лагеря, стояли в центре внимания с выражением страха.

В эту ночь десятки тысяч человек в тибетском лагере были брошены в полный хаос даже не одной тысячей танских солдат, поэтому, несмотря на все часовые и патрули, никто не знал, откуда атакует Тан. Даже после битвы никто из них не понял этого.

— Это был абсолютный позор!

— Все вы, подумайте внимательно. Вы ничего не заметили?

Далун Руозан сидел на стуле, глядя в глаза собравшимся генералам. Его голос был чрезвычайно нежным и мягким, лишенным всякого гнева, но это только сделало тибетских генералов еще более беспокойными.

— Сволочи!

Громовой грохот донесся из-за его спины. Хотя Далун Руозан не был зол, Хуошу Хуйцан не был сдержан.

В эту ночь Ван Чун обвел вокруг пальца весь тибетский лагерь, так что они не могли даже ответить на такой простой вопрос, как этот. Это привело Хуошу Хуйцана в ярость.

— Хуошу, их нельзя винить в этом. — Успокоил Далун Руозан. — Этот человек не тот, против которого могут бороться люди, обладающие его способностями. Он двигается только после тщательной подготовки. Он определенно не оставит нам много подсказок.

Он никогда не был таким раздраженным. Тем не менее, легкая складка в его бровях показала, о чем он думал. Как и Хуошу Хуйцану, ему было трудно оставить этот вопрос без внимания.

Дело не в том, что У-Цан никогда не мог проиграть, но, по крайней мере, он должен был знать, как он проиграл.

— Великий министр!

В этот момент из палатки раздались поспешные шаги. Тибетский посланник поднял откидную створку, бросился в палатку и опустился на одно колено.

— В нашем патруле по периметру мы обнаружили некоторые вещи, которые, похоже, были оставлены Таном!

— Что это было? — Брови Далуна Руозана поднялись, и остальные люди в палатке обернулись, чтобы посмотреть.

— Это были волчьи шкуры! — Сказал посланник, стоя на коленях.

Бузз!

В то время как Хуошу Хуйцан и другие переваривали эту информацию, Далун Руозан задрожал, и ему в голову пришла мысль.

— Отведи меня туда!

Далун Руозан немедленно встал со своего места.

......

Несколько мгновений спустя на место происшествия прибыли Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, Дуву Сили и другие генералы. Престиж Далуна Руозана и обучение, которое он провел для солдат, сыграли важную роль в сохранении всего так, как и было. Окружающие тибетские солдаты не действовали сами по себе, вместо этого они решили подождать, пока приедет Далун Руозан и решит проблему.

— Это где они? — Спросил Далун Руозан. Его брови были нахмурены, и на его лице была гримаса, когда он смотрел на большие серые волчьи шкуры, лежащие на земле. У Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче тоже были гримасы. Дуву Сили чувствовал себя не лучше.

— Великий министр, мы нашли волчьи шкуры и в других местах, но большинство из них были найдены здесь. — Объяснил тибетский офицер низкого ранга. — Наши люди сначала не заметили их, но после того, как битва закончилась, они почувствовали, что что-то не так. Это все пустые волчьи шкуры без костей, плоти и даже крови. Они все очень чистые, что явно ненормально.

Все погрузились в жуткое молчание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 942. Ошелoмляющая Иcтина!**

— Этот ублюдок!

Первым выступил не Далун Руозан, не Хуошу Хуйцан и не ДуСун Мангпоче. Напротив, это был Дуву Сили, который не имел никакого отношения к этому ночному рейду. B конце концов он понял, что танский мальчик по имени Ван Чун полностью обхитрил их.

Более того, если его догадка была верной, метод, который он использовал для своей засады, был тесно связан с турками.

— Хааах…

Далун Руозан глубоко вздохнул. Неописуемое чувство поселилось в его сердце, пока он смотрел на волчьи шкуры. В течение более чем половины ночи, в которую происходила эта битва, он был совершенно сбит с толку тем, что происходит. Но когда он увидел брошенные волчьи шкуры, он наконец понял.

— Я проиграл! Мне удалось предсказать начало этой операции, но не ее конец. Я не думал, что он даже использует зверей, привезенных великим генералом Дуву Сили. Я принимаю свой проигрыш в этом раунде!

Хуошу Хуйцану было трудно слышать эти слова.

— Великий министр, еще не все установлено точно. Возможно, эти волчьи шкуры не имеют ничего общего с Великим Таном. Это может быть просто совпадением. — Успокаивал он.

— Ха! Ты не понимаешь? — Далун Руозан покачал головой и остановил Хуошу Хуйцана. — После успешного проникновения он мог просто забрать волчьи шкуры с собой. Он оставил их здесь только для того, чтобы я понял, как ему удалось победить. Он хочет использовать их, чтобы победить меня!

Теперь все было ясно. Далун Руозан потратил столько усилий, чтобы установить часовых и наладить патрулирование, даже создал систему сигналов и информирования своих людей, чтобы они настороженно относились к любым союзникам, требуя подтверждения, прежде чем им позволят приблизиться… но все его усилия оказались неэффективными.

Далун Руозан беспокоился только о защите от людей, а не о защите от волков!

Даже если бы он был избит до смерти, он никогда бы не подумал, что Ван Чун замаскирует своих несколько тысяч солдат под этих огромных волков и таким образом заставит их проникнуть в лагерь. Он искренне принял этот проигрыш.

— Это просто бесчувственный и бесстыдный негодяй! — Сквозь зубы зарычал Дуву Сили.

Никто не нашел это более невыносимым, чем он. Именно он привел серых волков. У турок было столько этих волков, сколько они хотели, и даже потеря их всех не вызовет у него душевной боли. Он привел их с намерением обуздать Великий Тан, но он никогда не думал, что Ван Чун в конечном итоге использует их как оружие против Далуна Руозана!

Дуву Сили был Иркином Западно-Тюркского Каганата, одним из его лучших великих генералов. Как он мог терпеть, как с ним играет какой-то незначительный танский юноша?

Далун Руозан молчал, как и все остальные.

Они, естественно, знали, о чем думал Дуву Сили, но сейчас было не время обвинять кого-то. Они могли только сказать, что, в то время как праведники могли подняться на одну ногу, зло могло подняться на десять. Методы Ван Чуна были слишком хитрыми и непредсказуемыми. Даже такому человеку, как Далун Руозан, было трудно справиться с ним.

— Юндан Гунбу, сколько людей мы потеряли в этом ночном рейде? — Внезапно спросил Далун Руозан.

— Почти семь тысяч! — Громко сообщил генерал, стоящий возле Далуна Руозана.

Далун Руозан ничего не сказал, но атмосфера внезапно стала чрезвычайно серьезной. Хуошу Хуйцан глубоко нахмурился. В крупномасштабной кампании потеря семи тысяч человек была ничем примечательным, и даже в ночном рейде такие потери были приемлемы.

Но для турко-тибетской армии, которой не хватало живой силы, потеря семи тысяч человек была серьезной раной!

— Он стремится проредить наши ряды! — Вдруг сказал Хуошу Хуйцан. Как великому генералу империи У-Цан, Хуошу Хуйцану понадобилась всего лишь секунда, чтобы понять стратегическую цель противника.

— Если я прав, он будет часто нападать на нас, делая нас главной целью. Поскольку мы теряем все больше и больше людей, мы будем все более и более ограничены, все меньше и меньше способны представлять ему угрозу. В конце концов, мы, а не он, столкнемся с дилеммой, когда отступать и наступать — все неправильно.

Кроме того, даже если мы осознаем это, мы не можем изменить этот факт. В действительности, со вчерашней битвы мы уже подчиняемся его ритму.

Хуошу Хуйцан был очень обеспокоен.

Хотя рейд изначально можно было описать как «скрытую схему», сейчас это была открытая схема. Далун Руозан был прав, что Ван Чун оставил эти волчьи шкуры, чтобы они их обнаружили, так что эта картинаа, очевидно, была именно тем, что он хотел увидеть.

К сожалению, хотя они понимали цель своего врага, они не только не могли провести эффективную контратаку, но со временем стали бы более сдержанными!

— Это было как интеллектуальное нападение, так и «открытая схема»!

— Нет, эта война не идет полностью в соответствии с его темпом, и при этом он не является основным лицом, принимающим решения. — Внезапно сказал Далун Руозан. — Хуошу Хуйцан, Абу Санджи не вернулся?

— Нет.

Хуошу Хуйцан покачал головой. Прошло очень много времени с тех пор, как налетчики Абу Санджи начали наступление. Тан полностью разгромил войска, и очень немногие из них вернулись, и Абу Санджи среди них не было. Некоторые говорили, что он должен был вернуться давно, а другие говорили, что Тан уже его убил. Короче говоря, информация, которую имела армия, была путаной.

Но Далун Руозан оставлял немного надежды на возвращение Абу Санджи.

— Похоже, Абу Санджи мертв.

В глазах Далуна Руозана появился намек на печаль. Абу Санджи был опытным генералом королевской линии Ярлунг. С тех пор, как он покинул тюрьму королевской столицы, Абу Санджи был рядом с ним, являясь постоянным источником помощи. Более того, в этой экспедиции значительная часть войск была завербована Абу Санджи из Ярлунгской королевской линии.

Помощь Абу Санджи не имела себе равных, и Далун Руозан ответил взаимностью, сделав его одним из своих ближайших помощников. В глубине своего сердца Далун Руозан не верил, что тот может умереть в бою.

Но реальность была прямо перед его глазами, и шансы Абу Санджи были мрачными.

— Вернулись ли наши разведчики? Что они сказали? — Спросил Далун Руозан.

— Я как раз собирался обсудить этот вопрос с вами. Разведчики вернулись, и, исходя из того, что они увидели, хотя Абу Санджи и его люди были разбиты, им удалось достичь своей цели. Куски и кусочки баллист Тана разбросаны по второй линии обороны Тана. По нашим оценкам, было уничтожено от четырехсот до пятисот баллист.

— Те солдаты, которым удалось вернуться, не лгали. Если бы нам не приходилось учитывать тот факт, что Абу Санджи был убит, мы могли бы расценить эту операцию как крупный успех. — Торжественно сказал Хуошу Хуйцан.

— Отлично!

Хмурые брови Далуна Руозана наконец начали расслабляться. Это можно считать лучшей новостью, которую он услышал сегодня. Хотя Абу Санджи погиб в бою, он завершил свою миссию. У армии Тана было всего около двух тысяч баллист, поэтому потеря пятисот была немалым ударом.

Далун Руозан достиг своей стратегической цели.

— После уничтожения пятисот баллист нельзя сказать, что Абу Санджи умер напрасно. Эта война еще не окончена.

Далун Руозан уставился на яркий свет Таласа с ярким светом в глазах.

......

Танцы и тибетцы были не единственными, кто проводил встречи в темноте. На западе, в арабском лагере, протекал похожий подводный поток.

— Абдурахман, ты получил отчет?

В своей палатке Абу Муслим посмотрел на худого, одетого в черную броню, бородатого генерала.

Абдурахман поклонился и сказал:

— Лорд-губернатор, отчет получен. В то время как войска генерала Нурмана атаковали линию обороны Тана, нам удалось проникнуть в оборону Тана и связаться с карлуками, не столкнувшись с солдатами армии Протектората Анси.

Абдурахман был одним из доверенных помощников Абу Муслима. У него не было много людей под командованием, но к нему по-прежнему относились с большой милостью. Мало кто знал, что Абдурахман был одним из самых любимых генералов Абу Муслима.

Многие считали, что основной атакующей силой в этом ночном рейде был Нурман и его Крылья Смерти, поэтому мало кто знал, что Абдурахман и несколько десятков человек из его отряда проникновения были истинной движущей силой.

— Мм, я понял. Ты свободен.

С удовлетворенным блеском в глазах Абу Муслим махнул рукой. Абдурахман еще раз поклонился и ушел.

Как только Абдурахман ушел, заместитель губернатора Восточного Аббасидского Халифата Зияд вышел из тьмы.

— Губернатор, можно ли доверять карлукам?

Честно говоря, они не заботились о том, сколько Танцев было убито в ходе ночного рейда. Они больше заботились о карлуках в городе.

— Богатство арабов никогда не было легко получить. Так как карлуки взяли наши дары, не имеет значения, заслуживают ли они доверия или нет. Они уже пообещали, поэтому они должны выполнить это!

Абу Муслим уставился на ярко освещенный город Талас, вырисовывающийся из темноты, как зверь, в его глазах мелькнул ужасный холод.

На этом континенте никто не мог передумать после заключения соглашения с арабами. Такие непостоянные люди в конечном итоге заплатят катастрофическую цену!

Зияд ничего не сказал, но его взгляд был таким же, как у Абу Муслима. В этом отношении губернатор Востока и его заместитель разделяли одно и то же убеждение, которое они разделяли со всеми остальными губернаторами империи. Никто из них никогда не боялся, что кто-то возьмет богатство арабов, а затем откажется от своего 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 943. Cтолкновeние на большом расстоянии!**

Через несколько мгновений Зияд вдруг заговорил.

— Но есть еще один вопрос. У вновь прибывшего командира династии Тан, по-видимому, был конфликт с Ванхэ Пейлуо. Более того, карлуки до сих пор не выполнили свои условия и не открыли ворота Таласа. Поскольку эти вещи не решены, мы не можем доверять Карлукам.

Они были слишком далеко от поля битвы, между ними и Таласом лежало более ста тысяч танских солдат. Таким образом, Абу Муслим и Зияд знали только, что у ворот Таласа началась ссора, но они не знали конкретных деталей.

— Если им нельзя доверять, тогда мы просто убьем их всех!

Абу Муслим махнул головой, выражение его лица было черствым и жестоким.

— Правильно. Когда прибудут две армии, посланные Его Величеством?

— Я уже отправил письмо с просьбой об этом. — Сказал Зияд. — Они находятся в пути и не далеко. Они должны прибыть на поле битвы к восходу солнца.

— Отлично. Возможно, нам даже не понадобятся карлуки. Когда прибудут эти две армии, мы сможем уничтожить Тан вместе с Таласом!

Глаза Абу Муслима вспыхнули светом, который даже тьма не могла заглушить.

Постепенно все стихло, но скрытая опасность продолжала нарастать.

......

Буууум!

Когда прогремел рог яка, на востоке вставал рассвет, отбрасывая солнечный свет за горизонт. Когда утреннее солнце рассеяло тьму, оно засияло над покрытыми боем Таласом, а также над лагерями тибетцев и турок.

Тысячи и тысячи тибетцев вышли из своих палаток и заняли строй, их высокогорные скакуны были доблестны и энергичны, разрываясь желанием сражаться.

Солнечный свет смыл все шрамы вчерашнего сражения, и вся тибетская армия была полна решимости убивать.

Вдали танская армия оказалась между двумя стальными линиями обороны перед Таласом, и все заняли оборонительные позиции.

Запах войны и убийственные намерения, которые были затемнены ночной тьмой, снова начали просачиваться в воздух.

Бонгбонгбонгбонг!

Боевые барабаны начали греметь над Таласом. Городские ворота открылись, и выскочили бесчисленные солдаты: пехота, лучники, баллисты, топорщики, кавалерия… Солдаты аккуратно разделились по типу, встав в строй.

Фьють!

Когда настроение над полем битвы стало напряженным, в воздухе взвизгнула стрела, вылетевшая из тибетского лагеря. Ее пронзительный свист можно было услышать за десять с небольшим ли.

— Ван Чун! Ты посмеешь выйти на встречу? — Прозвучал голос из тибетского лагеря. Он говорил на таком искусном хане, что было трудно представить, что эти слова говорил тибетец.

Три фигуры выехали из тибетского лагеря в направлении Таласа.

Когда Далун Руозан был на расстоянии около тысячи чжан от стен, он остановился и поднял голову, молча ожидая. Его глаза прищурились.

Все молчали, и, хотя настроение за стальными линиями обороны стало напряженным, лагерь Тана оставался тихим и неподвижным, и никто не ответил.

Через некоторое время, когда Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче начали проявлять нетерпение, прозвучал молодой энергичный голос.

— Далун Руозан, я надеюсь, что ты в порядке!

Чисто белый конь выехал с ярким ржанием, прыгнув вперед с молодым всадником на спине, и появился в северо-восточном углу стен Таласа.

— Ван Чун!

Далун Руозан прищурился и повернул голову. Он не ожидал, что там появится Ван Чун, но быстро начал улыбаться.

— После прошедшего полугода я не думал, что военное искусство лорда-покровителя поднимется до еще более высокого уровня. Я слышал только о том, как звери учатся у человека, но никогда о том, что человек учится у зверей. Лорд Генерал Защитник открыл мне глаза!

Далун Руозан сжал руки в намастэ, и на его лице появилось выражение искреннего восхищения.

— Ха-ха, как бы высоко это ни было, я не могу сравниться с Великим Министром. Даже если вы знали, что я готов, вы все равно послали более трех тысяч человек, чтобы броситься на мой меч!

Ван Чун от души рассмеялся.

В одно мгновение Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче стали мрачными. Ван Чун явно издевался над ними за то, что их набеги понесли тяжелые потери от руки Ван Чуна. Обе стороны выслали набеги, замаскированные под другую сторону, но Далун Руозан явно проиграл.

Но Далун Руозан сумел быстро восстановить самообладание.

— Победа и поражениеэто — обычное дело для солдата. У-Цан может позволить себе эту потерю, в отличии от Молодого Маркиза. Я надеюсь, что Молодой Маркиз сможет улыбаться во время этой битвы без пятисот баллист.

Далун Руозан слабо улыбнулся, выражение его лица было уверенным, неторопливым и расслабленным. Даже Ван Чуну приходилось восхищенно вздыхать от этого взгляда.

— Хахаха…!

Ван Чун громко рассмеялся. Старший генерал сломал планы своего врага, в то время как младший генерал сломал его солдат, и атака на сердца была выше, чем атака на город. В тот момент, когда Далун Руозан произнес эти слова, Ван Чун понял причину этого визита.

— Великому министру не нужно беспокоиться об этом. Великий Тан — страна изобилия. Не говоря уже о пятистах баллистах, еще больше может быть построено всего за несколько минут.

Не поворачивая головы, Ван Чун опустил правую руку.

— Чэнь Бин!

После слов Ван Чуна, ворота Таласа широко открылись, что позволило Далуну Руозану, Хуошу Хуйцану и ДуСуну Мангпоче увидеть линию баллист, вывезенных из Таласа на транспортных вагонах. Под командованием Чэнь Биня они быстро выстроились вдоль пропусков второй линии обороны.

Издали, казалось, было около пятисот баллист. Прошлой ночью Большой Тан потерял пятьсот баллист, оставив только около двадцати пяти сотен, но теперь Ван Чун отстроил еще пятьсот.

— Пуск!

Следуя приказу Чэнь Биня, пятьсот баллист поднялись в воздух и открыли огонь. Бум бум бум! Пятьсот баллистических болтов взлетели в небо, и через несколько мгновений они с грохотом спустились вниз, приземлившись на пять-шестьсот чжан от стальных стен.

Бузз!

При этом виде Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче почувствовали, что им дали здоровенную пощечину, и сразу же поморщились.

Что тут происходит?

Разве разведчики не сообщили, что пятьсот баллист были уничтожены? Как они вывели из города так много?

Как это могло произойти? Разведчики не могли ошибаться!

Хуошу Хуйцан был ошеломлен. Разведчики неоднократно подтверждали информацию о том, что люди Абу Санджи уничтожили почти пятьсот баллист. Тибетские разведчики, возможно, не так хороши, как разведчики Тана, но они никогда не совершат такой страшной ошибки.

— Нас снова одурачили! Абу Санджи, возможно, вовсе не уничтожил настоящие баллисты!

Далун Руозан глубоко вздохнул, и его мысли стали носиться в полном беспорядке.

— Но как это могло быть? Может ли Абу Санджи не отличить настоящие баллисты от поддельных?- С недоверием сказал Хуошу Хуйцан.

Абу Санджи был жестоким генералом Королевской Линии Ярлунгов, ветераном битвы. Он не мог сделать такой детской ошибки. Он бы даже не мобилизовался, если бы не был уверен в своей цели.

— Я также не знаю, что происходит, но нет никаких сомнений в том, что Абу Санджи поддался на их уловку. Конкретная конструкция баллист Великого Тана всегда была секретом, и даже многие Танцы об этом не знают, а тем более мы. В большинстве случаев Абу Санджи знал бы только, как они выглядят. Этот парень, должно быть, что-то с ними сделал. — Сказал Далун Руозан со сложным взглядом в глазах, глядя на белого коня и его всадника на стенах Таласа.

Генерал был мозгом и душой армии. Любой недостаток в его действиях, будь то физический или умственный, может нанести разрушительный удар по армии. Вот почему Далун Руозан появился перед Ван Чуном.

Если он сможет выявить изъян в Ван Чуне и подорвать к нему доверие, это повлияет на армию Тана в предстоящем сражении. Но не было никаких сомнений в том, что Ван Чун снова вышел победителем.

— С этим человеком Великого Тана наш У-Цан не сможет спокойно отдыхать в течение сорока лет.

Далун Руозан глубоко вздохнул, с неописуемым чувством в сердце.

В Империи У-Цан интеллект Далуна Руозана был практически бесподобным: только великий имперский министр Далон Тринлинг, стоявший рядом с Ценпо, мог превзойти его. Но Далун Руозан сражался против Ван Чуна, человека, который намного превосходил его как по стратегии, так и по интеллекту. Это заставило Далуна Руозана вспомнить одного из классиков Центральных Равнин.

Если в мире уже есть Ю, почему должен быть и Лян 1? — Далун Руозан глубоко вздохнул, не зная, что еще сказать.

Стоя на высоких стенах Таласа, Ван Чун молча улыбнулся затихшим генералам.

Психологическая атака!

Далун Руозан, пытающийся опробовать стратегии Центральных Равнин на Святом Войны этой страны, был похож на ученика, пытающегося хвастаться перед мастером. Все, что он сделал — это навлек на себя унижение.

— Великий министр! Культура Центральных Равнин широка и глубока. Я слышал, что Великий Министр любит собирать различные классические, исторические и военные тексты Центральных Равнин. По окончании этой битвы Ван Чун отправит Великому Министру еще одну тысячу книг. Прочитайте книгу сто раз, и значение станет само собой разумеющимся. Великому министру нужно больше читать!

Ван Чун подчеркнул свои последние слова, а затем рассмеялся.

— Великий министр, У Ван Чуна много военных дел, и он больше не составить вам компанию. Давайте встретимся снова на поле боя!

Игого! Ван Чун натянул поводья и отъехал на своем чистом белом коне, исчезая со стен.

Несмотря на то, что Далун Руозан был чрезвычайно проницательным человеком, который редко выражал свои эмоции на лице, когда он услышал, как Ван Чун предлагает отправить ему тысячу книг и издеваться над ним из-за его недостаточной учебы, он не мог помешать своему цвету лица чередоваться между зеленым и белым от ярости. Возможно, только Ван Чун осмелился бы смеяться над мудрым министром У-Цана за то, что тот недостаточно прилежен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Это строка из «Романа трех королевств» полунамышленного пересказа событий периода трех королевств китайской истории. Чжоу Ю, талантливый стратег и генерал, служивший под предводительством Сунь Цюаня, часто вступал в разногласия с Чжугэ Ляном, известным стратегом под предводительством полководца Лю Бея. На смертном одре после того, как Чжугэ Лян несколько раз провоцировал и дурачил его, он произносит эту строчку как плач перед смертью. Роман был написан при династии Мин, много веков после династии Тан, и в официальной истории, написанной за этот период, нет записей об этой цитате. Это тайна, как Далун Руозан смог ее найти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 944. Apмия Бегемoтов!**

— Ублюдок! Он слишком наглый!

Кулаки Хуошу Хуйцана сжались от гнева, его зубы стучали друг о друга. Далун Руозан услышал эту насмешку, как и он. Даже Тигр Империи, Чжанчжоу Цзяньцюн, не осмеливался так высокомерно действовать перед ними. Он обнаружил, что Ван Чуна слишком трудно терпеть.

— Великий министр, не позволяйте ему добраться до вас. Этот ублюдок пытается спровоцировать нас. Вы не должны принимать наживку.

— Хеx.- Далун Руозан покачал головой и заверил Хуошу Хуйцана: — Как я мог не разглядеть его намерения? Но я проиграл в этом раунде. Я от всего сердца принимаю свое поражение.

Военное искусство Ван Чуна было слишком чуждым. Не говоря уже о Центральных Равнинах, такого понимания войны и такого командующего никогда не было во всем мире. Далун Руозан хотел изучить стиль Ван Чуна и использовать его собственные стратегии против него, но проиграл.

Далун Руозан просто покачал головой, чтобы обрести самообладание, совсем не удрученный и не разбитый.

— Независимо от того, какую схему использует Ван Чун или какое влияние он хочет оказать на меня, он просчитается. Это потому, что его противником в этой битве являемся не мы, а другие! Хуошу Хуйцан, отправьте это письмо. В этой войне между арабами и Великим Таном мы уже сделали все, что могли, предоставив им всю возможную помощь. Отныне им придется зависеть от самих себя.

— Понял!

Хуошу Хуйцан взял письмо у Далуна Руозана и поклонился.

— Поехали!

Далун Руозан развернул коня и начал ехать обратно к тибетскому лагерю. Проехав десять чжан, он остановился и повернулся назад, оглядывая величественные стены Таласа и плотные ряды арабской кавалерии, готовившейся к битве. Сегодняшняя арабская армия была явно другой, ее атмосфера была гораздо более мрачная и кипела убийственным намерением.

......

Тип тип!

Вскоре после того, как Далун Руозан вернулся в свой лагерь, в арабский лагерь черный охотничий сокол спустился.

Несколько мгновений спустя к Абу Муслиму подошел крупный арабский охранник с охотничьим соколом в одной руке и письмом, которую он держал в другой.

— Лорд-губернатор, тибетцы отправили письмо!

Курьер опустился на одно колено и почтительно протянул письмо.

— О? Принеси его сюда.

Абу Муслим встал со своего трона и протянул правую руку, чтобы взять письмо. Взглянув на него, он расплылся в улыбке.

— Интересно! Зияд, тибетцы прислали нам письмо. Посмотри.

Стоя позади Абу Муслима, Зияд поднял брови и удивленно посмотрел на Абу Муслима, прежде чем взять письмо.

— Тибетцы понесли тяжелые потери и не будут сегодня сражаться? Что тибетцы подразумевают под этим?

Зияд поднял голову, его лицо было недоверчивым.

— Ха-ха, разве он не сказал это ясно в письме? В этой битве он надеется, что мы сами сможем разобраться с Таном и показать истинную силу наших арабов. — Легкомысленно сказал Абу Муслим.

— Эти тибетцы заслуживают смерти. Так как мы союзники, мы должны работать вместе. Они думают о сохранении своей силы?

Вспышка гнева появилась в глазах Зияда. Арабы не нуждались в союзниках. По крайней мере, редко в своей истории завоеваний они приглашали кого-либо стать их союзниками. По их мнению, согласие на альянс с тибетцами было уже большим подспорьем. Но теперь тибетцы пытались избежать битвы и сохранить свою силу, не особенно ценив доброту, которую к ним проявили.

— Их нельзя обвинить в этом!

Абу Муслим улыбнулся и махнул рукой, чтобы рассеять гнев Зияда.

— Далун Руозан сказал, что они уже потеряли от пятидесяти до шестидесяти тысяч элитных солдат, а также восемьдесят тысяч волков, и он, конечно, не лжет. Хотя эти потери ничего не значат для нас, это немало для тибетцев и западных турок. Для них совсем не странно хотеть избежать битвы и сохранить оставшуюся силу. Более того, глаза гораздо надежнее ушей. Тибетцы и западные турки никогда не были свидетелями нашей грозной мощи и, по-видимому, не знают о ней, поэтому они не хотел бы рисковать своими жизнями, чтобы сражаться за нас… Кроме того, когда мы победим Великий Тан, нам понадобится их помощь.

Абу Муслим вдруг повернул голову, чтобы посмотреть на Зияда.

— Зияд, что относительно двух армий, посланных Его Величеством?

— Обе армии уже прибыли и готовы развернуться. Как только они получат приказ, они могут присоединиться к штурму! — Плавно ответил Зияд. Его поведение полностью изменилось, как будто он ухватился за какой-то мощный козырь, который наверняка сокрушит Тан.

— Очень хорошо! Передайте мой заказ, чтобы они приготовились!

......

Западные турки и тибетцы на востоке, Тан в центре и арабы на западе — эти три могущественные державы оставались в тупике на поле битвы в Таласе. Никто из них не сдвинулся с места весь рассвет, но все знали, что это затишье не может длиться долго.

Тыгыдык тыгыдык!

В западном секторе облака пыли поднялись в воздух, и стук копыт разбил затишье, привлекая внимание всех остальных на поле битвы.

Крупный арабский генерал высотой более восьми футов выехал на громоздком черном боевом коне, остановив около трехсот чжан у стен Таласа.

— Тан, слушай сюда! Наш лорд-губернатор приказал мне дать всем вам последний шанс. Сдайтесь Аравии и примите наше правление, и мы можем оставить вам путь к выживанию. В противном случае сегодня будет день, когда мы уничтожим и вас, и ваш город!

На первой линии обороны наступила тишина, а затем раздался хохот.

— Араб, должны ли эти слова исходить из твоих уст? Ты должен поторопиться и сказать своему губернатору, что он должен серьезно подумать о сдаче Великому Тану!

Сунь Чжимин вскочил на своего коня, стоя в одном из промежутков на первой линии обороны, и хихикал.

Арабы были по-настоящему высокомерны. После многочисленных поражений они все же осмелились угрожать Великому Тану и требовать его сдачи. Ничто в мире не может быть более смешным.

Арабский генерал вдалеке молча принял этот смех, и выражение его лица осталось мрачным и невозмутимым.

— Если твков ваш выбор, тогда давайте начнем битву!

Арабский генерал повернул голову и указал себе за спину, а затем…

Бум!

Издали донесся громкий звук, настолько громкий, что шум, производимый несколькими сотнями тысяч солдат, казался незначительным. И когда этот звук прозвучал по всему миру, земля начала дрожать.

Сунь Чжимин вместе с тысячами танских солдат за первой линией обороны начал бледнеть.

— Что это?

— Звук доносится с запада. Что делают арабы? У них есть какое-то секретное оружие?

Мужчинам стало не по себе, но дрожь быстро исчезла. Как только они подумали, что все кончилось, по земле прошел еще один толчок, а затем еще один. Звук на этот раз был еще громче и звучал еще ближе.

Что это такое? Почему они воспринимаются как шаги?

— Невозможно! Ты сумасшедший! Кто может иметь такие тяжелые шаги?

Глаза солдат были широко открыты. По какой-то причине, хотя они ничего не видели, все они нервничали и чувствовали себя неловко.

Бум бум бум!

Звуки раздавались один за другим… и громкий звук становился все ближе и ближе. Земля, стальные стены и баллисты на городских стенах дрожали.

Рооооар!

Небеса сотряс звериный рев, и яростный шторм пронесся над землей, взбивая песок и камень. Бесчисленные люди смотрели в шоке, как огромная фигура, настоящая гора, начала подниматься над западным горизонтом. Тело этой штуки было настолько огромным, что даже высокие мускулистые арабы казались крошечными муравьями.

— Что это такое?!

— Как может быть вещь такой огромной? Я должен посмотреть!

— Что это за монстр? Невозможно!

Все они потеряли слова. Даже на таком расстоянии они чувствовали первозданную, жестокую и разрушительную ауру страха, излучаемую этим черным силуэтом. Сила людей, даже мастеров боевых искусств, перед ним была ничтожно мала.

— Что это?

Даже Ван Чун и Гао Сяньчжи, смотрящие вниз с западных стен Таласа, были ошеломлены этим зрелищем. Это превзошло границы здравого смысла, и даже Ван Чун, с целой жизнью больших и маленьких сражений позади, не мог вспомнить, что сталкивался с подобной вещью.

— Я не знаю! Арабы никогда не показывали такого раньше. Я не могу в это поверить! Если бы я не видел этого сам, я бы никогда не поверил, что в этом мире существует такой огромный зверь! — Пробормотал Гао Сяньчжи. Его шок был не меньше, чем у Ван Чуна.

Войны были делами между смертными, но то, что он видел, явно превзошло это понятие. Хотя зверь был еще очень далеко, он уже мог видеть очертания этого животного. Он думал о нем как о животном, потому что оно могло двигаться само по себе, и Ван Чун, и Гао Сяньчжи могли видеть силу, густо пронизывающую его тело. По сравнению с ним, жизнеспособность мастера боевых искусств была похожа на каплю в океане.

Как у носорога, у этого животного был один огромный рог, правда, золотой. У него была крепкое тело и пара чрезвычайно красных глаз. Издалека в этих глазах можно было почувствовать желание разорвать и уничтожить. Любой, кто видел их, почувствовал бы страх, исходящий из самых глубин его души, как будто он был муравьем, которого увидел бог.

Может ли это быть… Армия Бегемотов, которая когда-то существовала в Аббасидском Халифате?!

Мысли Ван Чуна были в смятении, пока он смотрел вниз со стен. Впервые он почувствовал, что эта битва движется мимо того, что он помнил, и входит в непредсказуемую территорию. Армия Бегемотов была продуктом Арабской Империи на самом пике ее могущества. Было много легенд о том, как эта армия помогла арабам завоевать многие страны.

Но по причинам, не известным никому другому, Армия Бегемотов исчезла из истории Арабской Империи.

Ван Чун никогда не знал, была ли эта легенда истинной или ложной, поскольку он никогда не видел Бегемотов и не видел никаких доказательств их существования. В глубине души Ван Чун считал, что это сказка, но теперь он понял, что был неправ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 945. Cошeствие мифа!**

Все изменилось! Армия Бегемотов никогда не появлялась в Таласе раньше… Ситуация изменилась из-за меня снова?

Мысли Ван Чуна были в смятении.

Он снова начал вспоминать легенду, над которой он шутил и издевался. Было сказано, что у Императора Аравийской империи, халифа, на пике власти империи были две могущественные армии. Одной из них была Армия Бегемотов. Эти солдаты находились под непосредственным командованием арабского халифа, и губернаторы не имели над ними никакой власти.

То, что эти Бегемоты появились в далеком Таласе, означало только одно: Аравийский халиф нацелился на эту землю. Эту войну теперь было невозможно предсказать.

Бонг!

Барабаны арабского лагеря вскоре начали греметь. Плотные волны арабской кавалерии разошлись, оставляя четкую тропу шириной в пятьдесят ли между линией обороны Тана и этим массивным зверем. Воздух мгновенно наполнился напряжением. За первой линией обороны бесчисленные боевые кони расширили глаза и в панике дрожали.

Даже эти хорошо обученные боевые кони потеряли самообладание, когда почувствовали ужасный воздух, поднимающийся от этих зверей. Их инстинктивный страх заставил их бороться против контроля своих наездников, норовя сбежать с поля битвы.

— Как невероятно! У арабов был такой ход в запасе! Если бы они выпустили этих огромных зверей раньше, Талас, возможно, уже бы пал. Им бы даже не понадобилась наша помощь!

На восточном краю поля битвы с холмов наблюдали Дуву Сили, Далун Руозан, Хуошу Хуйцан и другие генералы. Хотя они сидели на верхнем уровне людей континента, они были ошеломлены действиями, которые арабы держали в запасе.

После нескольких минут молчания Далун Руозан заговорил.

— Это не может быть так просто. У арабов должна быть причина не использовать этих массивных зверей. Однако, независимо от того, что это за причина, теперь, когда арабы их привели, они станут огромной угрозой для Великого Тана!

Хотя он планировал отдохнуть от сражения с Таном, чтобы увидеть всю мощь арабов, он все равно был поражен этой демонстрацией. Он нехотя был вынужден признать, что Аравийская империя была сильнее, чем империя У-Цан. На континенте Аравия и Великий Тан, несомненно, стояли над всеми остальными империями.

Только Аравия могла справиться с Великим Таном, и только Великий Тан мог справиться с Аравией!

Холмы затихли, и все обратили свое внимание на арабский лагерь к западу от Таласа и огромного зверя, выходящего из него.

Кряк! Ударил длинный кнут. У ног Бегемота стояла худая и горбатая фигура в темно-красных одеждах, которая постоянно кричала на этого Бегемота. Хотя у него был неприглядный вид, этот горбатый араб, казалось, имел чрезвычайно высокий статус. За ним стояли бесчисленные слуги и служанки, по-видимому, его, которые дрожали от страха.

Недалеко от них арабский охранник в черном играл странную мелодию на костяной флейте, в которой отсутствовал какой-либо ритм или темп. Командуемый кнутом и костяной флейтой, горный Бегемот медленно продвигался вперед.

Бум! Бум! Бум!

С громом монстр топал к полю битвы, его тяжелые шаги гремели повсюду. Под золотисто-красным солнцем Бегемот казался еще более диким и ужасным. Вуш! В этот момент, не говоря уже о танских солдатах, даже огромное море арабов отпрянуло в страхе от этого гигантского зверя.

Слишком… большой!

Храбрый и мускулистый арабский воин посмотрел на золотой рог, похожий на вершину горы, на крепкое тело и алые глаза. Бессознательно, он начал отступать.

Граница между мифом и реальностью стала размытой. Этот Бегемот, возникший из древних мифов, превзошел время и пространство, чтобы спуститься в царство смертных.

Роооар!

Бегемот заревел, звуковые волны разнесли бесконечное давление и ужас, и вызвав порывы ветра. Даже облака на небе отлетели к солнцу на восток. Небо над арабами стало чистым.

Бум! Уже испуганные арабские воины запаниковали еще больше, их боевые кони испугались, и их аккуратные ряды пришли в беспорядок.

Армия Бегемотов!

Это была одна из легендарных армий под контролем халифа и символом его божественной власти. Даже храбрые арабские воины считали их кошмарными существами.

— Они наконец-то здесь! — Воскликнул взволнованный и радостный голос.

Он мог принадлежать только верховному существованию арабского востока, власть которого уступала только власти халифа: губернатора Востока Абу Муслима. Он положил руки на подлокотники своего трона и медленно поднялся, а из его тела вырвалась мощная энергия.

В этом мире не было ни одного города, который арабы не смогли бы разбить, ни одного противника, которого они не смогли бы победить!

Абу Муслим посмотрел на этого Бегемота, как будто смотрел на свое самое гордое оружие!

Этот континент видел бесчисленные грозные цивилизации. Словно когда-то на Тибетском плато образовалась могущественная династия Чжанчжун, на далеком западе, вдоль берегов моря, также жили многие могущественные культуры. Эти культуры давно исчезли, и многие из их работ были потеряны во времени.

Но были еще остатки этих культур.

Используя специальный метод, найденный в древних текстах, оставленных одной из этих давно минувших цивилизаций, Аравийская Империя скрестила жестоких и крупных животных, таких как носороги, слоны и львы, для создания этой армии Бегемотов. Пройдя бесчисленное количество неудач, они, наконец, сумели создать этого стойкого стража западной границы, который заставлял их врагов дрожать от страха.

Таких Бегемотов было немного, но они были символом Аравийской Империи. Не было никакого укрепления, способного противостоять атакам этих зверей.

Масил!

Абу Муслим стоял перед троном. Его глаза замерцали и он взмахнул рукой.

После короткой паузы донесся низкий и скрипучий голос.

— Лорд-губернатор!

Это был чрезвычайно зловещий голос, как будто его владельцем была ядовитая змея, выскользнувшая из-под земли и надевшая человеческую кожу. Даже Зияд не мог не нахмуриться.

Арабские генералы вокруг Абу Муслима не могли не отступить, сохранив некоторое расстояние от этой горбатой фигуры темно-красного цвета.

Масил был одним из ближайших помощников Аббасида Калифа, а также командующим армией Бегемотов.

Этот человек был окутан тайной. Никто не знал его происхождения. Он внезапно появился в Багдаде перед халифом, быстро завоевав его доверие. Вскоре после этого ужасная армия Бегемотов начала обретать форму.

Происхождение Масила было загадкой, и халиф постановил, что всем губернаторам и генералам запрещено его расследовать.

Ветеран и известный генерал, который был назначен на благородный титул одним из губернаторов, с подозрением отнесся к Масилу. После отправки людей для расследования, он был быстро уничтожен. Охранники халифа привели имперскую гвардию к его владениям, уничтожив и его, и весь его клан.

Этот прецидент послал огромные волны через Аравийскую империю.

Хотя халиф объявил, что этот генерал питал нелояльные мысли и думал о восстании, все знали истинную причину его смерти.

С этого момента простое упоминание имени Масила заставило людей бледнеть от страха, и ни один генерал не осмеливался подойти к нему.

Абу Муслим молча смотрел на медленно приближающуюся к нему фигуру в красном одеянии, и в его глазах было мало эмоций. Масил имел уникальный статус, который вызывал у многих опасения, но Абу Муслим никогда не интересовался его личностью или происхождением. Более того, будучи губернатором железа и крови, Абу Муслим интересовался только одним: побеждать своих врагов.

Все остальное было второстепенным.

— Я полагаю, что вы понимаете миссию? — Сказал Абу Муслим медленно приближающемуся Масилу.

Масил был гротескной фигурой. Половина его лица была покрыта красным шарфом, но даже видимая часть была сухой и потрескавшейся, как кора сухого дерева. Его серо-коричневые глаза сверкнули злым светом, который заставлял любого, кто смотрел на них, дрожать от страха.

Губы горбатого Масила задвигались под его шарфом.

— Лорд-губернатор, будь спокоен. Его величество дал мне приказ, и я пришел. Для этой битвы за Талас все будет сделано так, как желает лорд-губернатор. Милорд будет руководить.

— Мм. Наш противник в этот раз чрезвычайно силен. Вы видите эти стальные оборонительные сооружения и этот город? Мне нужны ваши Бегемоты, чтобы сбить их. Оставьте остальное мне.

Абу Муслим на мгновение остановился, и его лицо стало мрачным.

— Масил, эта операция является ключом к нашим планам по завоеванию всего Востока, поэтому я надеюсь, что ты сможешь посвятить ей все свои силы. Ты не можешь быть небрежным!

— Ха-ха, Милорд, будьте спокойны. В этом мире нет противника, которого моя армия Бегемотов не сможет победить. Это не первый противник, которого они победили, и он не будет последним!

Масил холодно усмехнулся. Сказав это, он кивнул и обернулся.

Бонг Бонг Бонг!

Боевые барабаны начали бить сигнал к атаке. Все на западном поле битвы сфокусировались на этом человеке и звере рядом с ним.

Стоя перед похожим на крепость телом Бегемота, Масил наконец отдал приказ атаковать.

Убью!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 946. Атака Бeгемoта!**

Рооооаp! От дикого рева задрожала земля, и воздуx моментально наполнился напряжением. Бум! Гора Бегемота раздвинула свои четыре ноги и начала разгоняться, как молния, к двум линиям защиты. Его золотой рог мерцал в солнечном свете.

Хлюп! Загремели огромные копыта, и один испуганный арабский солдат, слишком медленный, чтобы уйти, был мгновенно сплющен в металлический блинчик. Бегемот продолжал невозмутимо и беспрепятственно бежать вперед.

Румбл! Поле битвы в Таласе стало как доска в океане, его швыряло и поворачивало, как будто оно было разорено ветрами. Лошади в панике дрожали, их гривы развевались на ветру. Их стало сложнее контролировать.

— Держать оборону!

— Контролируйте боевых лошадях! Все, оставайтесь на местах! Держите строй!

— Баллисты, будьте готовы к стрельбе!

За линией обороны армия была в смятении, нападение этого огромного дикого зверя вызвало атмосферу ужаса, охватившую всех вокруг. Даже ветераны и решительные воины династии Тан не могли не чувствовать глубокого страха, а тем более боевые лошади.

Эта битва уже вышла за пределы их воображения. Это был уже не человек против человека, а человек против Бегемота.

Все, будьте готовы!

У всех в ушах раздался громовой крик, и во вспышке света черный силуэт спрыгнул с высоких стен. Искусство Прыгающего Дракона! Даже мастер боевых искусств умрет, если они спрыгнут с высоких стен Таласа, поэтому эта техника Ван Чуна идеально подходила для такой ситуации.

Взрыв! Ван Чун провернулся в воздухе несколько раз, и твердо приземлился на одну из стальных стен, находящихся ниже.

Появление Ван Чуна оказало успокаивающее влияние на армию, и даже паниковавшие наемники, казалось, нашли свой костяк и вернулись к подготовке к бою. Но только Ван Чун знал, что его разум был так же удивлен и ошеломлен, как и его солдат. В конце концов, он знал, что Армия Бегемотов никогда не должна была появиться на этом поле боя. Но он не показывал своего шока, и его острые глаза были прикованы к далекому атакующему Бегемоту.

Арабы, танцы и десятки тысяч тибетцев и турок наблюдали за тем, как нападает этот ужасный монстр. Далун Руозан и Хуошу Хуйцан затаили дыхание и прищурились.

Эта битва была напрямую связана с судьбами двух империй востока и запада. Если Аравия победит, континент подвергнется беспрецедентной трансформации. Тибетцы и турки как участники этого сражения, естественно, были бы втянуты в его последствия.

— Слишком мощный! Такая мощная жизненная сила! Это не то, что может иметь человек, даже великие генералы!

— Теперь пришло время посмотреть, как с этим справится Великий Тан. Никакие обычные методы не могут его остановить!

— Это ужасный смертельный удар! Армия протектората Анси может сегодня закончить свое существование!

Хуошу Хуйцан, Дусун Мангпоче, Дуву Сили и Далун Руозан стояли в ряд, их одежда развевалась на ветру, они смотрели, не в силах оторвать взгляд.

Вдали Бегемот в форме носорога становился все ближе и ближе, источая удушающую волну страха.

Три тысячи чжан, две тысячи чжан, одна тысяча чжан…

Солдаты и наемники династии Тан крепко держали свое оружие, тяжело дыша и нервничая, зловоние смерти господствовало на поле битвы.

Ван Чун стоял на стальной стене, его волосы и одежда развевались на ветру, его разум был беспрецедентно сосредоточен.

— Мастера лучники, огонь!

Холодный голос Ван Чун отозвался эхом на поле битвы.

Кряккряк!

Главные лучники, стоящие за первой линией защиты, максимально вытянули тетивы. Их мускулистое телосложение и энергетические ауры, свидетельствовали о том, что они все были элитой армии Протектората Анси. В эпоху Императора Мудреца Великий Тан уделял беспрецедентное внимание Западным Регионам. Шестьсот тысяч солдат Великого Тана были тщательно отобраны, и только лучшие и самые сильные были отправлены в Западные Регионы, чтобы стать солдатами армии протектората Анси.

Подразделение лучников, собранное исключительно из главных лучников, можно было найти только в армии протектората Анси. Даже у Ван Чуна не было такой силы.

Бум бум бум!

Тысячи стрел мгновенно наполнили воздух. Главные лучники армии протектората Анси могли стрелять по пять-десять стрел за раз со скоростью два-три раза в секунду. Отряд из ста человек, состоящий из таких главных лучников, был эквивалентен трем-четырем тысячам регулярных лучников, возможно, даже больше.

Вушвушвуш! Дождь стрел провёл в воздухе массивную дугу, и спустился на зверя в форме носорога.

Но, к изумлению, из почти десяти тысяч стрел более девяноста процентов отскочили от шкуры Бегемота.

Даже сила руки главного лучника не могла пробить толстую шкуру этого Бегемота.

-!!!

Все были ошеломлены этим зрелищем. Главные лучники армии протектората Анси были лучшими из лучших, и, хотя они вели массовый огонь, сила каждой стрелы могла разрушить камень за тысячу чжан от них, и даже обычные доспехи не смогли их остановить. И все же шкуре этого зверя удалось отразить более девяноста процентов этих стрел.

Невозможно!

Даже видавший виды Дуву Сили был поражен этим зрелищем.

Разум Ван Чуна был в смятении: это животное рушило все, что он знал. Тело этого зверя могло быть не таким твердым, как сталь, но оно было гораздо более податливым. Из стрел, которые не оказали никакого воздействия, от восьмидесяти до девяноста процентов отскочили от кожи.

Шкура этого Бегемота эквивалентна стальной стене толщиной в пол фута. Одних мастеров лучников будет недостаточно, чтобы нанести эффективный урон.

Разум Ван Чуна дрогнул, и он попытался вычислить силу этого Бегемота.

Ветер вокруг него только усиливался, а Бегемот становился все ближе и ближе.

Танские солдаты все больше и больше паниковали, сила Бегемота заставляла их всех дрожать от страха.

— Снова огонь! Уменьшите количество выпущенных стрел до двух! — Еще раз приказал Ван Чун своей непростой армии.

— Хуан Ботянь! Готовься! Искусство землетрясения!

— Все остальные офицеры, будьте готовы! Приготовьтесь к Львиному Реву!

Когда напряжение усилилось, голос Ван Чуна стал единственной вещью, которая скрепила армию. Ван Чун издал ряд приказов, и вся армия Тана, включая армию протектората Анси, пришла в движение.

Твантвантван!

Был выпущен еще один густой залп стрел, пересекший западное поле битвы и обрушившийся на Бегемота. После урока первого залпа лучники уменьшили количество стрел, чтобы у каждой стрелы было больше сил.

Эффект был сразу очевиден. Свишсвишсвиш! Все услышали звук металлических стрел, вонзающихся в шкуру. Несколько тысяч стрел попали в тело Бегемота, и ни одна из них не была отклонена.

Но прежде чем они смогли взбодриться, их заставила замолчать реакция зверя.

Несмотря на то, что в его коже застряли тысячи стрел, Бегемот не проявил никакой реакции. Не говоря уже о замедлении скорости, он даже не моргнул. Как будто стрелы никогда не стреляли.

Этот массивный зверь… какая толстая кожа! — С широко раскрытыми глазами сказал один из солдат Цыси.

Вокруг него бесчисленные солдаты также выразили свой страх. У нормальных животных были тонкие шкуры, но у этого массивного зверя явно была не такая. Толщина его кожи, казалось, даже превышала длину стрел, которые были три фута в длину.

Это был просто первый уровень защиты Бегемота, но одного этого было достаточно, чтобы сделать многие их атаки неэффективными.

В этот момент Ван Чун был единственным человеком, который поддерживал свое спокойствие. Когда он смотрел на далекое существо, его разум постоянно рассчитывал.

Полторы тысячи чжан!

Тысяча чжан!

Он становился все ближе и ближе, дрожь заставляла землю подниматься и опускаться на полфута. На таком расстоянии солдаты чувствовали себя муравьями, смотрящими на слона. Психологическое воздействие было трудно описать. Даже Ван Чун начал ощущать сильную опасность, зловоние смерти нахлынуло на него волнами, угрожая настигнуть его в любой момент.

Восемь, семь, шесть, пять, четыре…

Ван Чун молча отсчитал время, и в один момент он сразу отдал приказ.

— Начинайте!

— Хорошо!

Все офицеры танской армии, включая Ван Чуна и Гао Сяньчжи, в общей сложности более полутора тысяч, взревели как один Львиным ревом. В одно мгновение невидимые звуковые волны начали распространяться от стальных стен, быстро сливаясь в бурную волну, которая охватила западное поле битвы, включая Бегемота в форме носорога.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 947. Битва Бeгемотов (I)**

В тот момент, когда раздался Львиный Рев, Ван Чун, недавно прибывший Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, отец Ван Чуна Ван Ян, его старший брат Ван Фу, Ли Сие и все другие офицеры нервно наблюдали за ужасным Бегемотом. Огромный зверь, казалось, что-то почувствовал, и на мгновение замедлился. Но прежде чем любой из Танцев мог отпраздновать, Бегемот начал контратаку…

Роооар!

Изо рта вырвался сильный рев, громче, чем совокупный грохот всех офицеров династии Тан, и с неба спустилось сильное давление. Игого! Несколько сотен хорошо обученных лошадей наконец вырвались под давлением, освободившись от своих наездников и сбежав с линии обороны. Сама армия Тана была напугана и встревожена Бегемотом, крики шока и страха поднимались из его рядов.

— Это бесполезно. — Внезапно сказал Далун Руозан. — Эти огромные звери арабов отличаются от слонов Мэнше Чжао. У них нет той же слабости слонов перед громкими шумами. Использование решения для слонов против этих зверей просто неправдоподобно!

В войне на юго-западе Ван Чун использовал тот же метод, чтобы победить корпус Белого Слона Мэнше Чжао, но теперь стало очевидно, что он был слишком оптимистичен, если полагал, что подобный метод сработает против арабских Бегемотов. Хотя тибетцы не участвовали в этой битве, Далун Руозан внимательно следил за движениями Ван Чуна. Даже Далун Руозан не мог придумать, как справиться с этим кризисом. В глубине души Далун Руозан хотел, чтобы Ван Чун был побежден, но он также хотел, чтобы он не проиграл никому, кроме него…

Восемьсот чжан!

Львиный рев офицеров династии Тан не только не смог остановить Бегемота, но даже спровоцировал его. Рооооар! Земля сотряслась, и разъяренный Бегемот наполнился всей своей силой, и понесся еще быстрее. Это воплощение ужаса и разрушения вселило страх во всех, кто смотрел на него, заставляя чувствовать себя в ловушке своего худшего кошмара.

Ван Чун, Ли Сие, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь, Ван Фу… все командиры Великого Тана были сосредоточены, выражения их лиц были обеспокоены. Скорость Бегемота была очень быстрой, оставляя им мало времени. Нужно было придумать способ справиться с этим зверем как можно скорее.

Самым проблемным было то, что Тан не мог отступить или бежать. Если они отступят, стены будут разрушены, и, если они разбегутся… шестьдесят тысяч тибетских и тюркских кавалеристов, стоящих за ними, делали это невозможным.

— Хуан Ботянь… все зависит от тебя!

Ван Чун повернулся к быстро бегущим фигурам вдалеке.

— Ха!

Вдалеке, на расстоянии около шестисот чжан от бурных ветров внезапно поднялся рев. В этот момент Хуан Ботянь и пять других адептов элемента земли, обитающих в Ушане, способных использовать технику Каменного Генерала, опустили свои тела и прижали руки к земле, используя один из высших навыков Каменного Генерала.

Искусство Землетрясения!

Не было необходимости опускать тело и прижимать руку к земле, чтобы использовать Искусство Землетрясения, по крайней мере, не для экспертов элемента Земли уровня Хуан Ботяня и на уровне пяти жителей деревни Ушан. Тем не менее, ради раскрытия масштабного Искусства Землетрясения, эти шесть воинов стихии Земли решили опустить свои тела на землю, чтобы приложить все свои силы.

Румбл! Рябь начала появляться в дрожащей земле и стала быстро распространяться. Волны вибрации заставили твердую землю быстро размягчиться.

Оседание земли!

Это была одна из способностей Искусства Землетрясения. Онто может превратить твёрдую землю в мягкую взвесь, в которую попадет враг. Хуан Ботянь редко использовал эту способность, тем более на поле боя в Таласе. Это было связано с тем, что земля в этом районе была необычайно твердой, слой коренной породы был намного толще обычного.

Использовать технику оседания земли здесь было чрезвычайно утомительно, даже для пика Императорского Бойца, такого как Хуан Ботянь. Бузз! Когда земля смягчилась и потеряла текстуру, Хуан Ботянь и его односельчане побледнели, и холодные капли пота появлялись на их лбах.

Румбл! Арабский Бегемот становился все ближе и ближе. Хуан Ботянь теперь чувствовал сильную опасность. Если зверь ударит, даже он умрет.

— Идите! Торопитесь!

С этим приказом шесть человек немедленно разбежались в шести различных направлениях. Ужасный Бегемот был так близко, что все остальные едва не перестали дышать от того, насколько они нервничали. Техника оседания была завершена, но Бегемоту нужно было только отрегулировать свое направление, чтобы превратить в пыль группу Хуан Ботяня.

Десять, девять, восемь, семь…

Расстояние уменьшалось, но Бегемот не сделал того, чего боялись все солдаты Тана. Утреннее солнце окрасило Бегемота в форме носорога лучами красного света, и он даже не заметил Хуан Ботяня и его людей. Ни скорость, ни направление не изменились.

Взрыв!

Когда они все смотрели, он взревел, одна из его огромных ног, казалось, приземлилась в пустоту, и быстро начала тонуть. В мгновение ока он оказался по шею под землей.

Бум!

Радостные крики раздались из рядов армии Тана.

Замечательно!

Хорошее шоу от генерала Хуана! Его поймали! Его поймали!

Впечатляет!

Гнетущее и нервное настроение мгновенно испарилось, и солдаты династии Тан немного расслабились. Чего больше всего боялся человек, так это неизвестного. Только когда кто-то сразился лицом к лицу с этим божественным арабским Бегемотом, он по-настоящему понял, какой страх и опасность можно испытать. Сила человека казалась несущественной перед лицом такого огромного зверя.

Но простая техника погружения из группы Хуан Ботяня позволила использовать собственный вес этого зверя, чтобы закопать его в землю.

— Убей его!

Моральный дух солдат усилился, и все они стремились нанести удар. Бегемот оказался в ловушке под землей и не мог двигаться, ему оставалось только ждать, пока его убьют.

— Лорд Маркиз, я отведу несколько человек, чтобы убить его!

Сюэ Цяньцзюнь сложил руки вместе, его глаза сверкали. Его бесчисленные солдаты также были готовы атаковать. Пока зверь был в ловушке под землей, они могли атаковать любым способом. Неважно, насколько он был грозным и ужасным, каким тяжелым и беспощадным — единственной вещью, ожидающей его, была смерть!

Достаточно муравьев может загрызть слона до смерти!

— Подождите!

Ван Чун внезапно поднял руку, чтобы остановить своих людей.

Его лоб сильно нахмурился, выражение его лица было настолько серьезным, насколько это возможно. После захвата зверя стратегическая цель была достигнута, но по какой-то причине Ван Чун чувствовал себя крайне неловко, как будто все было не так просто, как казалось.

— Хммм!

Никто не заметил, что в то время как Бегемот был пойман в ловушку под землей, командующий армией Бегемотов в красной одежде Масил хладнокровно усмехнулся, и на его лице отразилась улыбка. Понятное дело — ведь он всегда скрывал свое лицо под повязкой. Они были детьми, если полагали, что скудной техники оседания земли будет достаточно, чтобы разобраться с Бегемотами, которых он лично обучал.

Если бы с Бегемотами было так легко покончить, они бы никогда не стали одним из якорей, удерживающих Арабскую Империю, а тем более армией, которая заставила все окружающие страны трепетать в страхе.

Как глупо!

Масил не был обеспокоен тем, что Бегемот оказался в ловушке под землей. Эти танские люди на востоке понятия не имели, с какой силой они столкнулись. Он заметил эту яму в земле. Он не приказал Бегемоту уходить, потому что ему было все равно, ведь это не имело значения.

Взрыв!

Как будто отвечая на мысли Масила, захваченный в ловушку Бегемот в форме носорога заревел, и его огромное тело внезапно взорвалось силой, поражающей горы. Бум! Камни, грязь и гравий в радиусе нескольких десятков чжан разлетелись, разорвав на куски энергию искусства оседания земли. Когда мусор разлетелся, Бегемот потряс телом и выпрыгнул из ямы.

После минуты ошеломленного недоверия солдаты начали паниковать.

— Фигово!

— Монстру удалось освободиться!

— Осторожно, осторожно! Возвращаемся!

Удивительная сила, которую Бегемот использовал, чтобы вырваться на свободу, ошеломила и напугала их. Искусство оседания земли только спровоцировало его, и его тело кипело от жестокости и намерения убивать.

Рооооар! Золотой рог размахивал из стороны в сторону, вызывая порывы ветра, и Бегемот снова начал атаковать первую линию обороны.

— Зверь, остановись ради меня!

Громоподобный грохот эхом пронесся по небу, и огромный кулак, сделанный из бесчисленных кусочков камня, разбился о голову Бегемота в форме носорога.

Каменный генерал!

Нет, это генерал Хуан Ботянь!

Под солнечным светом массивный полководец из камня поднялся из земли и появился рядом с Бегемотом. Огромное телосложение было в пять-шесть раз больше, чем обычная форма Каменного Генерала.

Каменный генерал, продвинутая форма!

Это был Каменный Генерал, сформированный из объединенной мощи Хуана Ботяня и пяти других воинов стихии Земли. Эти шесть воинов были разделены между головой, руками, телом и ногами, их объединенные способности работали, чтобы сформировать Каменного Генерала беспрецедентного размера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 948. Битва Бeгемoтов (II)**

Взрыв! Взрыв!

По горячим следам первого кулака Каменный Генерал ударил второй раз. Один удар за другим летел в голову Бегемота в форме носорога. За этот короткий промежуток времени Каменный Генерал нанес шесть ударов, каждый из которыx имел невероятный вес. Это была сила воинов, то, чем не могли обладать чистые звери.

Но контратака Бегемота также была чрезвычайно жестокой. Своим рогом он врезался в Каменного генерала. Бум! Кряк! Огромный Каменный Генерал, сформированный из шести экспертов, был разорван на куски одним лишь ударом огромной силы Бегемота. Шесть человек вместе с бесчисленными камнями вылетели из обломков, как будто их обстреляли из пушек.

Плюх!

Еще будучи в воздухе, Хуан Ботянь задрожал и вырвал кровью.

Бегемот слишком мощный!

Рассредоточенные глаза Хуан Ботяня были широко открыты, его лицо побледнело, и он почувствовал глубокое отчаяние. Шестеро людей объединили свои силы в массивного Каменного Генерала, но перед этим ужасным Бегемотом они были как травинка, даже не заслуживающая упоминания.

Милорд, я сделал все, что мог. Теперь вам придется положиться на себя!

С этой последней мыслью Хуан Ботянь потерял сознание.

Генерал Хуан!

Крики тревоги поднялись со стороны солдат Тана. Все произошло слишком быстро. С того момента, как Хуан Ботянь и его люди объединили свою мощь в Каменного Генерала, и до того момента, как они были выбиты, не прошло и секунды. Даже Ван Чун не успел среагировать, а тем более кто-то другой.

— Кто-нибудь, поторопитесь и спасите людей генерала Хуана!

— Да!

Ван Чун только сказал, и Сюэ Цяньцзюнь бросился вперед с несколькими элитными воинами в направлении, в котором люди Хуан Ботяня были отправлены в полет. Но кризис только начался. Глаза разъяренного Бегемота были налиты кровью, и он приближался к стенам с ужасающей скоростью.

Пятьсот чжан, четыреста чжан, триста чжан…

Бегемот был теперь менее чем в тысяче метров от стальной линии обороны, и его скорость была выше, чем у когда-либо другого. Его четыре столпоподобные ноги стремительно поднимались и опускались, каждый удар отдавался в сердцах людей, вызывая сотрясения и землетрясения.

Хууум!

Сильный ветер размешал пыль и песок, которые затуманивали область перед линией обороны, но тело Бегемота было хорошо видимым. Огромный золотой рог, казалось, пронзил небо, и презрительный взгляд его кровавых глаз вселял страх во всех солдат. С приближением битвы атмосфера была настолько подавляющей, что стало трудно дышать.

Больше не было времени думать о кризисе или о том, как убежать. Бесчисленные взгляды теперь были направлены на огромного зверя.

Двести чжан!

Расстояние уменьшалось!

— Баллисты! Готовьсь!

Холодный и решительный голос зазвучал в воздухе. Ван Чун стоял на стальной стене, его волосы развевались на ветру, а его глаза сияли беспрецедентным вниманием. Во вспышке холодного света Ван Чун поднял меч в воздух, позволив солнцу отразиться на его краю.

Кряккряк!

За первой линией обороны начали готовиться баллисты!

Это был первый раз, когда Ван Чун лично командовал армией баллист. Почти все три тысячи баллист были выровняны, холодные наконечники их болтов были направлены наружу. Все баллисты, привезенные из Цыси, участвовали в этой битве между человеком и животным.

Кроме того, несколько сотен баллист, принадлежащих армии протектората Анси, также устремились к Бегемоту.

Самым большим недостатком баллист была их точность, но было невозможно пропустить такую большую цель.

Когда более трех тысяч баллист заняли поле, поле битвы затихло, и время, казалось, остановилось.

Сердце каждого человека громко стучало.

Баллисты были самым сильным ходом, доступным армии, ее козырем. Острота, прочность и разрушительная способность их болтов намного превосходили обычные луки. Это была последняя мера, которую можно было использовать против Бегемота. Если бы это тоже не сработало, то, вероятно, ничто в армии не могло бы ему угрожать.

Сто чжан!

Осталось всего триста метров, и даже Гао Сяньчжи нервничал. Если они не смогут остановить этого Бегемота, сто тысяч танских солдат будут полностью уничтожены, будет уничтожен Талас, а Анси, Цыси и, возможно, даже Лунси попадут в руки врага.

Пуск!

Ван Чун взмахнул своим мечом из Стали Вутц, и весь мир, казалось, замер.

Взрыв!

Выстрелило более трех тысяч баллист, их острые и толстые болты поднялись, словно драконы, вырывающиеся из моря, взвыли в воздухе и атаковали Бегемота.

Взрыв! Удар баллист оставил кровавую рану на теле Бегемота, и болты исчезли внутри. Это было только начало, и затем был второй, третий, четвертый залп… Ни один из более чем трех тысяч баллистических болтов не был отражен, и Бегемот теперь имел более трех тысяч кровавых дыр.

Оууууууууу!

Казалось бы, непобедимый и неудержимый зверь в форме носорога, наконец, взвыл от боли, впервые раненный. Тяжелое вооружение, которое позволило Великому Тану господствовать над миром, наконец-то сумело ранить этого зверя, вышедшего из царства мифов.

— Как это могло произойти?

Даже далекий Масил не мог не быть в шоке. Впервые с тех пор, как была создана Армия Бегемотов, оружие, принадлежащее другой империи, могло нанести вред одному из них.

Взрыв!

Стальные линии обороны снова взорвались от радостных криков. Три тысячи баллист наконец-то нанесли Бегемоту мучительный удар.

— Пуск!

Ван Чун без колебаний опустил меч, отдав приказ стрелять.

Три тысячи баллист выпустили еще один залп, их выстрелы снова полетели в воздух и исчезли в теле Бегемота.

— Пуск!

В мгновение ока был выпущен третий залп, и следующая волна болтов исчезла внутри. Моральный дух армии был на пике, их аплодисменты достигали небес. Но Ван Чун быстро почувствовал, что что-то не так.

Три залпа, более десяти тысяч баллистических болтов, были выпущены в зверя, и, хотя Бегемот явно заколебался и замедлился, долгожданного падения Бегемота не произошло. Несмотря на свои раны, Бегемот атаковал линию обороны.

Ван Чун чувствовал, что его огромное тело было наполнено жизнью и энергией.

Не было никаких признаков того, что Бегемот был на грани падения!

— Черт! Десятый, пятнадцатый, семнадцатый, двадцать восьмой… все вы, отступление!

Резкий приказ Ван Чуна привел в движение армию.

— Лорд-генерал-защитник, генерал Чэн, отец… готовьтесь к выходу!

Жизнеспособность этого зверя была просто слишком велика. Десяти тысяч баллистических болтов было достаточно, чтобы убить шестьдесят тысяч солдат, но они не смогли нанести смертельный удар этому монстру. Он был ранен и двигался медленнее, но продвигался.

Бум! Огромная нога наступила на землю, выпустив облако пыли. Пятьдесят чжан…

Расстояние уменьшалось!

Тридцать чжан!

С расстояния ста метров любой, кто смотрел на Бегемота, чувствовал себя незначительным. Жизнь людей была по-настоящему слабой перед таким зверем. Даже вершина Святого Бойца Императорского Великого Генерала не могла сравниться с ним.

Взрыв! Нога этого монстра, больше пяти лошадей, пронеслась мимо стальной стены. С грохотом металла эта стальная стена, которая противостояла постоянным атакам арабской армии, была вырвана из земли и полетела по воздуху.

— Ах!

Десять танских кавалеристов, слишком медленных, чтобы отреагировать, были поражены летящей стеной и закопаны в землю. Но это был не конец: огромная нога спустилась с небес, уже не ударив стальную стену, а упав прямо на массированные ряды армии.

Давка! Кровь сразу хлынула по земле. Двадцать с небольшим несчастных ферганских наемников и солдат Цыси даже не успели закричать, и их разложили на металлические блины.

Черт возьми!

Ван Чун поморщился от этого вида, и его глаза покраснели. Тело Бегемота было слишком массивным, что позволяло ему преодолевать огромные расстояния с каждым шагом. Хотя он принял меры предосторожности, он все же не смог остановить зверя.

Формирование Бога Ямы!

Во вспышке света огромный четырехрукий бог с диким выражением лица поднялся с земли, немедленно нанеся два ужасных удара Бегемоту. Почти в тот же момент мобилизовались Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Ян, Банаан и другие эксперты армии.

Техника Бога Шести Великих Величеств!

Высшее Образование Бога Запустения!

Могущественное Формирование Чудотворного Бога!

Искусство Великого Огненного Ворона!

Три могущественных бога, четыре эксперта уровня Великого Генерала и несколько бригадных генералов начали атаку. Бум! Взрыв! Бум! Их атаки били тело Бегемота. Даже этот огромный монстр чувствовал угрозу и давление со стороны стольких экспертов. Хотя раньше его нельзя было остановить, теперь он получил серьезные раны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 949. Битва Бeгемoтов (III)**

Аууууу!

Бегемот в форме носорога издал чрезвычайно пронзительный вой, и из его тела полилась кровь, стекающаяся в водопады, падающие на кавалерию.

Бог Яма Ван Чуна выбрал иной подход, чем другие бойцы. Его четыре руки атаковали, как молнии, места входа баллистических болтов, выпуская взрывы звездной энергии, которые толкали толстые Баллистические болты еще глубже в Бегемота.

Цель Ван Чуна состояла в том, чтобы эти выстрелы попали прямо в органы Бегемота.

— Атакуйте его голову! И сделайте все возможное, чтобы протолкнуть Баллистические Болты в его органы! Резко крикнул Ван Чун, и генералы Тана немедленно начали обрушиваться на голову зверя.

Многие кавалеристы заняли строй и атаковали четыре колонны, которые были ногами Бегемота, некоторые из них даже попрыгали со своих лошадей и вонзили свои мечи из Стали Вутц в конечности, чтобы взобраться наверх.

Гао Сяньчжи, Ван Чун, Ван Янь и Чэн Цяньли вступили в схватку. внезапно сказал командир Великой кавалерии Мутри Хуоба Сангье.Даже этому массивному зверю будет трудно противостоять четырем противникам уровня Великого Генерала. Кажется, что одного из этих зверей недостаточно!

Сто тысяч солдат нападали на одного огромного монстра, вызвав захватывающую битву. Наиболее поразительными были три бога и генеральный защитник Анси Гао Сяньчжи. Даже огромный Бегемот не мог подавить сияние четырех верховных врагов, и его жалобные вопли ясно указывали на наличие проблемы.

— Это будет не так легко! Они не слабы, но этого огромного зверя не так-то просто убить! — Великий Генерал Небесного Волка Дуву Сили наблюдал за сражением прищуренными глазами, отвечая Хуобе Сангье.

— А?

Хуоба Сангье удивленно повернул голову.

— Вы не заметили? Хотя этот монстр был ранен и его аура ослабла, его жизнеспособность процветает и все еще обильна. Его шкура слишком жесткая. Атаки Гао Сяньчжи и его товарищей должны пройти через три или четыре слоя, прежде чем остановиться. — Медленно объяснил Дуву Сили, держа руки за спиной.

— Дуву Сили прав. — Далун Руозан говорил своим изящным голосом, и его тело имело элегантный вид. — Звери по-прежнему звери, и они не могут сравниться с людьми. Они не могут изучать боевые искусства или использовать техники, но у них есть одно преимущество: живучесть. Если Гао Сяньчжи и Ван Чун попытаются убить этого огромного зверя, это займет некоторое время и заставит их заплатить большую цену.

Хуоба Сангье ошеломлённо посмотрел на него. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на битву с задумчивым выражением лица.

Все прошло именно так, как и предполагали Далун Руозан и Дуву Сили. Бегемот ревел, но боль приводила его в бешенство, высвобождая всю его энергию. Он поднял свой золотой рог, и отец Ван Чуна Ван Ян стал его первой целью. Не в силах удержаться на месте, его послали в полет, после чего зверь бросил свое массивное тело на Верховного Бога Запустения Чэн Цяньли. Чэн Цяньли не смог твердо стоять на ногах. Клангклангкланг! Он сделал несколько шагов назад, почти полностью упав.

— Черт возьми!

Даже Гао Сяньчжи был вынужден отступить перед атаками Бегемота. Он был просто слишком силен, и, хотя он был тяжело ранен, все равно понадобится время, чтобы его убить. Кроме того, золотой рог зверя внушал чрезвычайное чувство опасности.

Увидев, что Бегемот опустил рог на Ван Чуна, Гао Сяньчжи издал предупредительный крик.

— Ван Чун, осторожно! Он идет за тобой!

— Ублюдок!

Ван Чун ударил кулаком. Он осознал, что, несмотря на то, что он был в форме Бога Ямы, у него не было подходящего оружия под рукой. Пестик-ваджра, сделанный из Звездной Энергии, был мало полезен против выносливого существа, такого как Бегемот, и меч из Стали Вутц даже не смог бы проникнуть глубже, чем поверхность его кожи.

Ван Чун мог только стиснуть зубы и столкнуться с атакой Бегемота. Армия была прямо за ним, а это значит, что он не мог отступить. Если Бегемоту будет позволено прорваться, потребуется всего несколько секунд, чтобы нанести ужасные потери армии Тана.

— Прочь с дороги!

Четыре руки Бога Ямы вырвались вперед, две из стальных рук схватились за золотой рог, а две другие обхватили голову зверя. Бог Яма наклонился вперед, его две ноги уперлись в землю, и он приложил всю свою силу, чтобы остановить монстра.

Румбл! Земля сотряслась, и ноги Ван Чуна оставили две массивные трещины в земле, и их оттолкнуло на несколько десятков чжан. Ему удалось остановить атаку, но Бегемот был жив, как никогда. Это нападение повергло армию в хаос, и еще больше наемников и танских солдат было снова уничтожено. Область в радиусе ста чжан была покрыта трупами и находилась в хаосе.

Эта простая атака привела к гибели по меньшей мере четырех тысяч человек от ног Бегемота.

Неприемлемо! Его нужно убить как можно быстрее! — С тревогой сказал себе Ван Чун, стиснув зубы.

Бегемота нужно было убить любым способом. Чем дольше он оставался в живых, тем больше будет убито солдат. Потери будут в десять раз, возможно, даже в несколько десятков раз больше, чем сейчас. Как командующий армией, Ван Чун не мог отступить.

— Чэн Цяньли, Ван Ян, поторопитесь и помогите ему!

Голос Гао Сяньчжи прозвенел, и разрядил обстановку. Но прежде чем остальные могли присоединиться к нему…

Роооар!

С жутким ревом Бегемот стал еще более диким, и огромная энергия вырвалась изнутри него. Не в состоянии продвинуться дальше в направлении Ван Чуна, он вырвался из захвата Ван Чуна и принялся атаковать в другом направлении.

— Фигово!

Все побледнели при виде этого. Это была отчаянная борьба загнанного в угол животного. Казалось, что дикий зверь арабов становился сильнее, чем больше он ранен. Чем ближе он был к смерти, тем больше стимулировался его потенциал. Если его нельзя будет контролировать, он превратит область между двумя линиями обороны в живой ад.

Бум! Не успев подумать, Ван Чун немедленно сел на Бегемота в форме носорога верхом. От этого даже далекий Масиль и Великий Генерал Небесных Волков Дуву Сили не могли не расширить свои глаза.

Этот парень сумасшедший!

Это была мысль Дуву Сили и других наблюдавших генералов. Было ясно, что зверь сошел с ума. Теперь даже Масил, командующий Бегемотской Армией, не мог его контролировать.

— Я должен его остановить!

Бог Яма Ван Чуна полностью напрягся и ничего не замечал вокруг. Все его внимание было сосредоточено на Бегемоте.

Взрыв! Ван Чун ударил кулаком по голове Бегемота, а затем второй, третий, четвертый раз. Четыре руки начали наносить удары по монстру, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Ван Чун чувствовал, как пламя его жизненной силы тускнеет и ослабевает, но животное не умирает. Что еще более важно, не удерживаемый никем из четверки Великих Генералов, он нес свое огромное тело вперед.

— Ах!

Панические и испуганные крики раздавались со всех сторон. Куча за кучей солдат в каждый момент были раздавлены ногами Бегемота, их кровь хлестала вокруг. У многих из них даже не было времени, чтобы закричать, прежде чем они превратились в блин.

Сердце Ван Чуна кровоточило от потерь. Он мог сказать, что по меньшей мере пять тысяч солдат были убиты. Если бы он не смог остановить зверя в форме носорога, это число продолжало бы расти.

— Перестань!

В этот решающий момент наконец прибыли Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Ян, Си Юаньцин и другие. Могущественный Чудотворный Бог, Верховный Бог Запустения и Гао Сяньчжи, наконец, смогли удержать обезумевшего зверя. Бум бум бум! Один тяжелый удар за другим обрушились на Бегемота, в то время как цепи Верховного Бога Запустения Чэн Цяньли пронзили воздух, обвив зверя, чтобы удержать его.

Совместными усилиями им наконец удалось поймать зверя. СвушСвушСвуш! Гао Сяньчжи посылал яростные лучи Ци Меча в тело Бегемота, каждый из которых был вознагражден потоком крови из ран бегемота.

Ван Чун, Чэн Цяньли, Ван Янь, Си Юаньцин… все эксперты, наряду с ловкой кавалерией Ушана, кулаками, пестиками ваджра, звездной энергией, стальными мечами Вутц и баллистами, атаковали Бегемота, в результате чего его жизненная сила быстро падала. Но, несмотря на эти серьезные раны, он все еще не умер.

Он боролся, пытался продвигаться вперед, его жизненная сила была гораздо более ужасной, чем можно было представить.

— Возможно… мы можем использовать этот шанс, чтобы ударить и убить их!

Пока Дуву Сили смотрел на отдаленную битву людей против Бегемота, его глаза начали сиять холодным светом. Эти резкие слова ошеломили даже Хуошу Хуйцана и Дусуна Мангпоче. Но после недолгого размышления их глаза тоже засияли.

Нападение Бегемота повергло танское образование в хаос. В этом состоянии, если тибетцы и турки атакуют, они смогут усилить хаос или даже разгромить Тан.

Хотя сначала они колебались, они постепенно начали приходить к этой мысли.

Однако ни Хуошу Хуйцан, ни ДуСун Мангпоче, ни Дуву Сили не решили действовать самостоятельно, вместо этого их взгляды повернулись друг к другу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 950. Скрытый хoд Bан Чуна!**

— Мы будем атаковать, но сейчас не время…

Как будто ощущая взгляды трех великих генералов, заговорил Далун Руозан, но его ответ оставил их ошеломленными и смущенными.

— Но разве не будет очень жаль, если мы упустим эту возможность? — Сказал Дуву Сили.

Ветер заставил танцевать широкие рукава Далуна Руозана, и он покачал головой.

— Никто из вас не заметил? Такой прекрасный шанс, но арабы до сих пор ничего не сделали!

Эти слова сразу же вызвали изменение настроения на холме. Три Великих Императорских Генерала нахмурились, обернувшись к арабам. Посмотрев мимо двух оборонительных рубежей, они увидели огромную арабскую армию на западе, черное море, простирающееся до горизонта.

Но все было именно так, как сказал Далун Руозан. Несмотря на то, что атака Бегемота давала такой прекрасный шанс, арабы оставались неподвижной крепостью и не собирались атаковать.

Три Великих Генерала замолчали, их брови нахмурились еще сильнее.

— Арабы молчат. Если они не атакуют, это может означать только одно: Абу Муслим не верит, что это идеальный шанс нанести удар… У них припасено еще больше сюрпризов! — Сказал Далун Руозан, с сияющими мудростью глазами.

Трое человек молчали, но шок явно просматривался на их лицах. Это было впечатляющее начало, но если у арабов еще было больше методов в рукавах, то армия Тана в Таласе столкнулась с неизбежным бедствием.

Самым шокирующим было то, что у арабов были еще более ужасные сюрпризы. С такой силой в распоряжении, кто мог бы противостоять им?

— Это по-прежнему война между Аравией и Великим Таном. Мы уже сделали все, что могли, поэтому нам не следует снова посылать войска. Более того, хотя армия Тана находится в хаосе, у них есть сила для контратаки. Не забывайте, что у них есть по крайней мере четыре Великих Императорских Генерала. Если мы вызовем проблемы, мы сами можем погрузиться в хаос, и если мы понесем тяжелые потери, арабы могут относиться к нам с презрением. — Сказал Далун Руозан.

Его последние слова вызвали дрожь у собеседников. Будучи генералами, они думали только о том, как победить своего противника на поле боя. В политических вопросах их понимание было гораздо менее ясным и проницательным, чем у Далуна Руозана.

Это было правдой. Хотя тибетцы и турки согласились заключить союз с арабами, это был не очень глубокий союз. Если бы их импульсивность вызвала сильное падение силы, вызвав пренебрежение арабов и конец альянса, потери значительно перевесили бы выгоды.

Ни Дуву Сили, ни Хуошу Хуйцан не хотели противостоять этим огромным Бегемотам!

— Хех!

Далун Руозан тихо рассмеялся, зная, что генералы поняли ситуацию.

— Запугивание гораздо полезнее, чем собственно нападение. Просто стоя здесь, мы блокируем путь отступления Тану. Это истинная угроза, которую мы создаем. Они не осмелятся отступать, но если мы начнем атаковать, по крайней мере, половина Тана будет использовать этот шанс, чтобы сбежать… Это не стоит того.

......

Пока Далун Руозан раздавал советы трем генералам, четыре командира Великого Тана за стальными линиями обороны находились на последнем этапе своего сражения с Бегемотом. Бог Яма Ван Чуна сидел на огромном животном в форме носорога, избивая его тело пестиком ваджра, остальные три его руки также наносили удары по монстру.

Но посреди этого жестокого нападения у Ван Чуна вдруг возникло странное чувство. Как будто внутри него возникло пламя, точно такое же, как пламя внутри Бегемота.

Сила Лу У!

Эта вспышка прозрения, казалось, вырвала Ван Чуна из транса.

— Что тут происходит?

Ван Чун на мгновение застыл. Он чувствовал, что Сила Лу У, которая все это время молчала, внезапно пробудилась, развивая сильное влечение к Бегемоту. Ван Чун чувствовал, что это желание пожирать, этот голод только крепнет и усиливается.

Взрыв!

Больше не было времени думать. Ван Чун взвыл и ударил кулаком, и в тот момент, когда его кулак вырвался вперед, фиолетовое пламя немедленно охватило его и врезалось в Бегемота.

Аууууу!

Бегемот, который только что безумно сражался несколько мгновений назад, теперь взвыл от жестокой боли. Его мощная жизненная сила была немедленно разбита мощным ударом, эта атака нанесла больше урона за один раз, чем любая предыдущая.

Мало того, Ван Чун чувствовал, что в тот момент, когда он ударил, могущественный поток жизненной силы перетек из Бегемота в него.

— Замечательно!

Воодушевленный, Ван Чун немедленно излил больше Силы Лу У, обернув все четыре руки Яма Яма в фиолетовое пламя. Бах Бах бах! Четыре руки начали наносить удары по голове Бегемота в форме носорога.

Кряк! Последний сверкающий удар врезался в золотой рог, и с треском рог сломался у основания и полетел вдаль. Без рога Бегемот издал последний жалкий крик, и упал на землю.

Румбл! Крах Бегемота вызвал землетрясение, и большие части стальной оборонительной линии разлетелись в разные стороны.

После атак десятков тысяч стрел, сосредоточенного огня трех тысяч баллист и потока ударов четырех Великих Генералов жизнь Бегемота наконец-то закончилась.

— Мы наконец-то справились!

Голос Гао Сяньчжи донесся позади Ван Чуна. Когда Гао Сяньчжи спрыгнул с огромного тела Бегемота, он казался слегка бледным. Бегемот не представлял для него особой угрозы, но его огромная жизненная сила заставила Гао Сяньчжи использовать значительное количество энергии.

— Эта ситуация очень плохая для нас. Я чувствую, что арабы используют этот метод, чтобы внести беспорядок в наших силах.

С другой стороны, Верховный Бог Запустения Чэн Цяньли взмахнул своим запястьем и отозвал цепи Звездной Энергии, обвязанные вокруг Бегемота. Его цвет лица тоже был не очень хорошим. В этом сражении он приложил все свои силы, чтобы уменьшить потери в армии.

— Давайте оставим это на потом. Сейчас стоит задача консолидировать армию.

Появился Ван Ян. Как командир, он был гораздо больше обеспокоен состоянием армии. Бегемот провел очень мало времени за линией обороны, но этот короткий период был разрушительным для армии. Сто тысяч солдат Цыси были в полном смятении.

— Чун-эр, как дела?

Ван Ян с беспокойством повернулся к своему сыну.

Все мгновенно повернулись к Ван Чуну. Бог Яма сидел на холке Бегемота, неподвижно, явно в глубокой задумчивости, с чрезвычайно странным выражением лица.

— Я в порядке.

Ван Чун покачал головой, очнувшись от ступора. Ослепительной вспышкой света Ван Чун убрал Бога Яму, вернулся к своему первоначальному виду, и вскоре спрыгнул с трупа Бегемота.

— Все солдаты, слушайте мой приказ! Возобновите свои позиции!

— Баллисты, слушайте! Готовьтесь к атаке в любой момент!

— Ли Сие, Сунь Чжимин, соберите армию и узнайте количество жертв!

— Банаан, Гули, Король Гангке, мне нужно, чтобы вы все успокоили своих людей как можно быстрее!

Приземлившись на землю, Ван Чун быстро успокоился и начал издавать четкие и точные приказы. Хаотическая армия быстро начала стабилизироваться. После приказов у Ван Чуна наконец-то появилось время осмотреть Бегемота. Только стоя рядом с ним, можно понять его чудовищность и ужасающую силу, пронизывающую его.

Хотя Бегемот был мертв, в момент перед его смертью он оставил неизгладимое впечатление на Танцев.

— Лорд Маркиз, мы закончили отсчет. — Сказал Ли Сие, появившись перед Ван Чуном и Бегемотом. — В результате нападения мы потеряли около десяти тысяч человек. Большинство из них были растоптаны зверем. Кроме того, около двух тысяч боевых лошадей были напуганы зверем и сбежали. Что еще более важно, боевой дух армии крайне низок. У наших людей все хорошо, но наемники из Западных Регионов сильно пострадали. Все они демонстрируют признаки отказа от битвы. Если мы не решим эту проблему, значительная часть наших солдат может все бросить и сбежать, как только начнется битва.

— Мало того, длинная часть линии обороны была уничтожена этим огромным зверем. — Сюэ Цяньцзюнь тоже подошел, сжал кулак и поклонился. — Их нужно починить как можно быстрее. Кроме того, труп этого монстра сам по себе является большой проблемой. Пока он лежит тут, площадь более чем в пятьдесят с лишним чжан не может быть восстановлена. Мы не можем исправить этот разрыв, и он будет иметь огромное влияние на нашу оборону.

— Не беспокойтесь об этом Бегемоте. Даже арабы не смогут перелезть через его труп. Что касается разрушенных частей линии обороны, поторопитесь и призовите людей починить его. Кроме того, Чжан Шоужи!

Ван Чун сделал паузу.

— Ваш подчиненный здесь!

Чжан Шоужи быстро шагнул вперед.

— Как продвигается это оружие? — Спросил Ван Чун.

Его вопрос послал импульс в Чэн Цяньли, Гао Сяньчжи и Ван Яна, заставив их всех повернуться. Ван Чун был главнокомандующим армией, и никто не оспаривал его в этой должности, поэтому генералы редко вмешивались в его решения. Однако даже такой спокойный человек, как Гао Сяньчжи, был удивлен словами Ван Чуна.

Этот арабский бегемот появился очень внезапно и безо всякого предупреждения, так что даже Гао Сяньчжи ничего не знал об этом. Но, основываясь на реакции Ван Чуна, он уже готовился к такому сценарию?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 951. Гигантская Баллиста!**

— Лорд Маркиз, с того момента, как появилось это чудовище, мы начали его настраивать, но строительство этой гигантской баллисты чрезвычайно сложное и отнимает много времени. Я боюсь, что до его завершения потребуется еще немного времени.

Чжан Шоужи опустил голову и поклонился.

— Ван Чун, что здесь происходит? Что это за гигантская баллиста?

Гао Сяньчжи, наконец, больше не мог подавлять свои вопросы. У Большого Тана были баллисты, но он никогда не слышал ни о каких гигантских баллистах. Эти гигантские баллисты, по-видимому, нужно было собрать, и для их установки требовалось много времени, но Гао Сяньчжи ничего о них не слышал.

— В войне на юго-западе у тибетцев была армия гигантских солдат. Милорд должен знать об этом. — Сказал Ван Чун.

Гао Сяньчжи кивнул. Война на юго-западе имела далеко идущие последствия. Гао Сяньчжи расследовал этот вопрос, поэтому он знал, что такое действительно было.

— Но какое это имеет отношение к нам?

— Эти гигантские баллисты предназначались для борьбы с гигантами! — Откровенно признался Ван Чун.

Лицо Гао Сяньчжи застыло от удивления.

С момента окончания войны на юго-западе я хотел создать оружие, которое можно было бы использовать против такого массивного противника, но прогресс не был очень плавным. Строительство баллист Великого Тана всегда было секретом и никогда ранее не было идеи для гигантских баллист, тем более, если бы кто-то пытался их создать. Таким образом, хотя много времени и энергии было потрачено на эти усилия, был достигнут лишь небольшой прогресс.

Ван Чун в частном порядке исследовал гигантские баллисты, чтобы справиться с Гигантами Небесного Короля, а не с огромным Бегемотом. Но другого выхода сейчас не было, и Ван Чун мог испробовать только все доступные ему методы. Хотя другие, возможно, и не знали, Ван Чун прекрасно понимал, что у арабов был не единственный бегемот. Это нападение было просто прелюдией.

Пока Ван Чун разговаривал с Гао Сяньчжи и другими, вдалеке Абу Муслим стоял в тылу своей армии, пристально глядя на раскинувшийся труп Бегемота. Спустя долгое время он медленно отвел взгляд.

— Это провал. Кажется, что даже Бегемот не может сломить линию обороны Тана!

Зияд нахмурился, говоря это. Первоначально он был полон надежды на армию Бегемотов, но это был не тот результат, которого он желал.

Абу Муслим молчал, его лицо было бесстрастным, и он медленно поворачивал голову в другом направлении. В десяти чжанах стояла безмолвная фигура Масила в темно-красных одеждах, командующего армией Бегемотов.

— Это просто совпадение!- Как будто понимая значение взгляда Абу Муслима, Масил сжал зубы и сказал:

— Нет врага, которого моя армия Бегемотов не может уничтожить, нет города, который моя армия Бегемотов не может разрушить. Дайте мне еще один шанс, и я уничтожу их, кроме их линии обороны, сокрушив еще и их укрепления!

Масил сжал кулаки. Никогда он не предполагал, что встретит четырех Великих Императорских Генералов на одном поле битвы. Это не было обычным явлением. В большинстве стран, с которыми сталкивались арабы, вообще даже не найдется такого количества Великих Генералов.

Абу Муслим наконец сказал, его голос был спокойным и ровным.

— Вам не нужно уничтожать их, только разорвать их оборону и разрушить их укрепления… Остальное не ваше дело.

Независимо от того, насколько грозными были Бегемоты, их интеллект не мог сравниться с интеллектом людей. Абу Муслим никогда не планировал, что они полностью победят его врага.

Возможно, им удастся уничтожить армию Тана, но они никогда не смогут справиться с Ван Чуном, Гао Сяньчжи и другими элитными генералами!

— Вы!

Глаза Масиля мгновенно взорвались от ярости. Это был голый позор и клевета. Он был командующим армией Бегемотов и надежным помощником халифа. Ни один губернатор никогда не обращался с ним таким образом.

— Не забывайте указ Его Величества. На этом восточном поле битвы я являюсь верховным главнокомандующим. Все выполняется по моему приказу! — Сурово сказал Абу Муслим, выражение его лица было холодным, как сталь, когда он возразил. — Давайте даже не будем говорить об убийстве вражеских командиров. Если вы не сможете выполнить даже столь простую миссию, как уничтожение линий обороны и стен, я убью вас без колебаний. Даже халиф не сможет вас спасти!

Масил замолчал. Хотя слова Абу Муслима были чрезвычайно унизительными, все было именно так, как он сказал. На востоке Абу Муслим был истинным правителем. Несмотря на то, что Масил не желал, ему все же пришлось низко поклониться перед Восточным Губернатором железа и крови, опустив голову.

— Как пожелаете, лорд-губернатор. Я выполню вашу миссию!

— Я буду ждать здесь вашего отчета!

Абу Муслим глубоко посмотрел на Масиля и отвернулся.

......

Битва закончилась, но напряжение только увеличивалось.

За первой линией обороны собралась толпа мастеров, занятых на работе. Вокруг них было разбросано бесчисленное множество больших кусков, а посередине формировалось большое устройство. По контуру оно было длиной от двадцати до тридцати метров. Такое большое оружие не могли использовать пять или шесть человек.

Хотя оно еще не было закончено, по его сложности и массивной внешности можно было сказать, что это было чрезвычайно мощное оружие.

Это была гигантская баллиста Ван Чуна!

У всего есть слабость, и эти Бегемоты ничем не отличаются. Несмотря ни на что, я должен найти их слабость.

Пока мастера Чжан Шоужи делали все возможное, чтобы установить гигантскую баллисту, Ван Чун стоял перед армией, размышляя над этим вопросом. Он не очень хорошо понимал армию Бегемотов. Вся его информация поступила из легенд и преувеличенных слухов.

Но сумма информации подсказывала ему, что армия Бегемотов Аравийской Империи тихо исчезла в реке истории задолго до того, как произошло бедствие. Если бы не потому, что они столкнулись с каким-то чрезвычайно грозным противником, то это могло быть только потому, что у Бегемотов был какой-то массивный и врожденный недостаток.

Но что это? Каков их недостаток?!

В данный момент голова Ван Чуна бурлила от мыслей.

Ван Чун никогда не возлагал надежд на неопровержимое. В конце концов, здесь речь шла не только о жизни одного или двух человек, но о жизни более ста тысяч солдат, территории с окружностью в несколько тысяч ли и безопасности Лунси и столицы. Победа была возможна только в том случае, если он мог найти способ победить Бегемотов.

Роооар!

Пока Ван Чун размышлял, земля начала дрожать, и два огромных энергетических шторма, жестоких и диких, внезапно появились в восприятии каждого. Ван Чун удивленно поднял голову и заметил два массивных силуэта, появляющихся из-за горизонта, не меньше, чем Бегемот в форме носорога.

-!!!

Армия опешила, и все солдаты Тана и наемники, которые только что пережили недавнюю битву, мгновенно побледнели.

С одним из этих массивных зверей было достаточно трудно справиться. А двое были абсолютной катастрофой для Великого Тана.

— Что делать?

— Если это продолжится, мы все обречены!

Волны паники охватили сто тысяч солдат Цыси, и все повернулись к Ван Чуну и Гао Сяньчжи. Сила людей была слишком ничтожна перед этими огромными животными. В такие моменты они могли рассчитывать только на своих двух командиров.

Ван Чун ничего не сказал. Битва была теперь вне его контроля, и даже у него не было хороших решений.

Роооар!

Рев следовал за ревом, и армия Тана каждый раз вздрагивала от страха, пока два Бегемота приближались к полю битвы. Фигуры этих двух Бегемотов стали видны, и они побежали к солнечному свету. Один из них был похож на гигантского бегемота, но его шкура была покрыта твердыми чешуйками, которыми не обладал даже Бегемот в форме носорога, завернув этого бегемота в большой доспех.

Другой Бегемот имел вид огромного кабана. Его внешность была покрыта черным мехом, а четыре конечности были толстыми, но подвижными. Из его рта торчали два острых белых клыка, и он постоянно фыркал, устремив два алых глаза на величественный город Талас. Он казался готов к атаке в любое время.

По своим размерам и силе эти два Бегемота казались одновременно более могущественными и более опасными, чем Бегемот в форме носорога.

Кряк!

Кнут взорвался в воздухе. Арабский охранник ходил взад-вперед, крича и размахивая кнутом длиной более семи метров, толкая двух бегемотов вперед. Через несколько коротких мгновений два Бегемота прибыли на край западного поля битвы.

Их прибытие сразу же заставило арабов сплотиться.

— Приветствую Его Величество! Его Величество! Его Величество!

Десятки тысяч арабских солдат смотрели на диких и жестоких бегемотов, взволнованно подняв руки, громко приветствуя их. Все в Халифате Аббасидов знали, что эти Бегемоты были самыми любимыми животными Халифа, самыми сильными символами его воли. Хотя они были чрезвычайно опасны, они могли уничтожить врагов арабов, сделав их лучшими союзниками.

— Лорд-губернатор, вы видите этих двух Бегемотов? Они помогли мне и Его Величеству в завоевании многих стран, разрушении многих городов. Ничто не может превзойти их, когда они разрушают города или выступают против атак. Независимо от того, насколько велики баллисты Великого Тана, они не будут представлять угрозы для этой пары. Их тела, сила и скорость намного выше, чем у предыдущего Бегемота,Сеятеля.

Масил встал перед двумя Бегемотами и медленно перевел взгляд на 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 952. Бeгемоты: Tеpроризатор и Pазрушитель!**

Абу Муслим ничего не сказал, несколько мыслей промелькнули в его голове, и он посмотрел на двуx огромных Бегемотов. Имена этих двух Бегемотов были известны по всей империи, и они сеяли кошмарные впечатления в умы людей, принадлежащих к странам, которые они завоевали, благодаря им эти страны даже не смели бунтовать.

Любое место, через которое прошли эти два Бегемота, потеряло бы чувство процветания, оставив после себя только разрушение, смерть и бесчисленные испуганные души.

— Эти два Бегемота — Терроризатор и Разрушитель?

Глаза Абу Муслима расширились, и выражение его лица наконец изменилось.

— Верно!

Масил гордо кивнул. Имена этих двух Бегемотов были легендами в Аравийской империи, которые не нуждались в подробном объяснении. Только их имена заставили бы дрожать от страха.

Масил был вполне удовлетворен реакцией Абу Муслима.

Он повернул голову назад и отдал приказ.

— Начинаем!

С резким треском кнута земля начала грохотать, и два неподвижных Бегемота снова начали медленно двигаться. Десятки тысяч арабских солдат разошлись в стороны, открывая путь для монстров.

Два Бегемота, изначально находившиеся очень близко друг к другу, начали медленно расходиться. Чешуйчатый бегемот начал медленно продвигаться к двум линиям обороны, а кабан с алыми глазами направил свой дикий взгляд на высокие стены Таласа.

Бузз!

Это незначительное изменение сразу привлекло внимание Тана, приведя армию в смятение.

— Милорд, арабы начинают движение! И сам Талас на этот раз является одной из их целей. Если стены Таласа будут сломаны, нам будет очень трудно удержаться!

Сюэ Цяньцзюнь повернулся к Ван Чуну с глубоким беспокойством на лице.

Он не был генералом, склонным к панике, но спуск этих мифических Бегемотов на поле битвы вышел за пределы его воображения. Если бы арабам удалось разрушить стены, Великий Тан потерял бы свое сильнейшее укрепление еще до того, как началась решающая битва.

Талас содержал все припасы и снаряжение и был местом, где ремесленники укрылись во время битвы. Если бы городская стена рухнула, эти люди понесли бы ужасные потери. Мало того, две линии обороны будут существовать только по названию, и у арабов будет еще один шанс атаковать.

Более того, если арабам удастся разбить стены по обе стороны Таласа, они смогут объединить силы с турками и тибетцами. Стратегия Ван Чуна, заключающаяся в использовании двух линий обороны для разделения своих врагов, полностью провалится.

Если три империи объединятся, и их эксперты будут работать вместе, Великий Тан будет обречен!

Гао Сяньчжи взволнованно заговорил:

— Ван Чун, ситуация не очень хорошая! С нашими способностями мы не можем справиться сразу с двумя этими огромными животными!

Даже Бог Войны Западных Регионов казался немного нервным. Четверым высшим экспертам вместе, объединив силу армии и превратившись в богов, требовалось значительное количество времени, чтобы убить Бегемота в форме носорога, и армия потеряла почти десять тысяч солдат, пока они делали это.

Теперь, когда было два Бегемота, им пришлось бы разделить свои силы, и армия должна была понести еще больше потерь.

Чэн Цяньли также выглядел довольно обеспокоенным.

— Мы не можем нести большие потери, иначе моральный дух окончательно рухнет!

Он пережил бесчисленные ожесточенные сражения, но независимо от того, насколько опасной была ситуация, он всегда был уверен в своей победе, и ему всегда удавалось выстоять. Но в этой битве он не знал, каким будет конец и сможет ли он продержаться!

— Чжан Шоужи, каков статус гигантской баллисты? Как долго она еще не будет готова? — Внезапно спросил Ван Чун.

— Это бесполезно! Гигантская баллиста — это всего лишь идея. Мы никогда не проверяли ее раньше, поэтому мы не можем сказать, удастся ли ее вообще запустить, тем более, будет ли она полезна против этих Бегемотов. Нам нужно приспособиться и изменить ее, но просто нет времени! — Крикнул Чжан Шоужи. Его серебристо-белые волосы развевались на ветру.

Турбулентность на западном поле битвы становилась все более интенсивной, признак того, что Бегемоты готовились к атаке. Опасность нависала над Таласом, и все чувствовали, что их черепа вот-вот лопнут, сильный запах смерти сводил их с ума.

Чжан Шоужи был не менее нервным и озабоченным, чем Ван Чун, но гигантская баллиста была непроверенной концепцией. Многие ее участки были еще сырыми и неразвитыми. Он мог только делать все возможное, полагаясь на свои способности как лучший ремесленник поколения, чтобы модифицировать и изменять структуру, пока он ее настраивал.

Около гигантской баллисты более ста печей выплеснули огонь в небо. Каждая печь была окружена, по крайней мере, десятью занятыми мастерами, черный дым, льющийся в воздух, расплавлял сталь и заливал ее в формы.

Мастера под руководством Чжана Шоужи занимались конструированием и настройкой гигантской баллисты, отливая ее детали прямо на месте, пытаясь как можно быстрее воплотить идею Ван Чуна. Что касается окончательного результата, даже Чжан Шоужи не знал, чего ожидать.

Ван Чун ничего не сказал, но его сердце продолжало падать. Гигантская баллиста была идеей, обрывком надежды, но не той, на которую он мог бы с точностью положиться. Он торжественно смотрел на двух огромных существ, и бесчисленные мысли бушевали в его разуме. Все возлагали на него свои надежды, даже Гао Сяньчжи.

Только Ван Чун знал, насколько велико это давление, но он не мог показать ни малейшего намека на напряжение.

Несколько мгновений спустя Ван Чун начал издавать приказы.

— Ли Сие, передайте мой приказ. Начните перемещать солдат в город.

— Чжан Шоужи, ускорьте работу над гигантской баллистой. Кроме того, мне также нужно, чтобы вы бросили коническое оружие диаметром один метр и длиной не менее двадцати метров. Его не нужно делать хорошо. Просто сделайте его готовым. Как можно быстрее!

В борьбе с этими Бегемотами трехфутового меча из Стали Вутц Ван Чуна и пестика Ваджра из звездной энергии было недостаточно. Ван Чун нуждался в более сильном и содержательном оружии.

— Лорд-Покровитель, уместно ли выводить солдат в город? — Несколько беспокойно сказал Чэнь Цяньли. — Единственная причина, по которой арабы и тибетцы еще не напали на нас, заключается в том, что вся наша армия находится за пределами города, запугивая их. Если мы отправим часть армии в город, у нас не будет достаточно войск, что может стать причиной нападения на нас с обеих сторон.

Чэн Цяньли не был против решения Ван Чуна, но он должен был рассмотреть цепную реакцию, которую может вызвать это решение.

— Далун Руозан не будет атаковать. У него сейчас нет сил. Если он атакует, мы можем нанести ему удар с востока. Понимая это, Далун Руозан не двинется. Что касается Абу Муслима, ваши слова были верны. Он пытается изо всех сил подавить нас. Он не станет двигаться, пока эта цель не будет достигнута. Более того, если арабы прикажут своим людям двигаться, пока атакуют Бегемоты, они также пострадают от атак Бегемотов. Пока мы не выведем более половины наших солдат в город, ни Далун Руозан, ни Абу Муслим не начнут штурм. — Медленно объяснил Ван Чун. Никто не понимал состояния поля битвы лучше него, и каждое его действие и приказ были результатом глубоких и тщательных размышлений.

— Я понял!

Как и ожидалось, объяснение Ван Чуна значительно уменьшило сомнение в глазах Чэн Цяньли.

Роооар!

Пока они говорили, с запада ветром поднялось дыхание зверей, и пыль и гравий начали покрывать воздух западного поля битвы. Два Бегемота наконец-то завершили свои приготовления и начали атаковать. Бум! Два Бегемота, один слева и один справа, внезапно начали нападение на Талас.

Румбл! Первым, кто бросился вперед, был Бегемот в форме кабана, покрытый жесткой щетиной. В мгновение ока он пролетел мимо бегемота в форме носорога, его четыре копыта двигались с такой скоростью, что подняли облака пыли высотой более десяти метров.

И хотя Бегемот в форме гиппопотама был не так быстр, как Бегемот в форме кабана, он не был медленным. Мало того, что он не казался неуклюжим, наоборот, он казался чрезвычайно проворным. Два Бегемота набирали скорость, атакуя стальные линии обороны и город Талас.

— Готовьсь!

Резкий крик раздался над линией обороны. Все солдаты начали собираться, особенно команды баллист. Черные баллистические болты были загружены и нацелены на свои цели. Баллисты были, вероятно, единственным оружием в армии, которое могло нанести какой-либо вред этим огромным животным.

— Ван Чун! — Нервно крикнул Гао Сяньчжи, наблюдая, как далекая песчаная буря быстро приближается к Таласу. Ужасные импульсы обоих этих Бегемотов, атакующих одновременно, намного превосходили таковые у Бегемота в форме носорога. Увидев ужасные повреждения, которые нанес носорог, Гао Сяньчжи прекрасно осознавал, насколько ужасны были эти Бегемоты. От них нужно было избавиться прежде, чем они нападут на стены. В противном случае армия понесет огромные потери. Если они будут убиты в пределах линии обороны, тела огромных Бегемотов могут нанести ужасный вред армии.

Чтобы предотвратить огромные потери, четверым высшим экспертам придется разобраться с ними заранее.

— Оставь мне чешуйчатого Бегемота. Что касается другого… Лорд Гао, Лорд Чэн, отец, он зависит от вас!

Времени было мало, каждая секунда была драгоценна. Сразу после этих слов Ван Чун выскочил вперед.

— Ли Сие, Цун Цзыань, соберите всю кавалерию Ушана и следуйте за мной!

Громовой рев Ван Чуна отразился на всей линии обороны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 953. Опаcность, Бeгемоты бастуют!**

Бегемоты были чрезвычайно сильны, и любой, у кого не хватало ловкости и времени реакции, не мог даже подумать о приближении к ним. Те, кто небрежно приблизился, в конечном итоге умрет или будет ужасно искалечен. Единственными солдатами во всей армии, способными сражаться с этими существами, была кавалерия Ушана, обученная своей жизнью в горах быть гибкой и ловкой, как обезьяны.

Кроме того, Ван Чун мог использовать Форму Бога Ямы, только лишь заимствуя силы пяти тысяч кавалеристов Ушана, поэтому ему нужно было, чтобы они поехали с ним.

В тот момент, когда Ван Чун поскакал вперед, пять тысяч кавалеристов Ушана последовали за ними, волоча за собой огромное облако пыли, бесстрашно двигаясь к Бегемоту в форме гиппопотама.

После сопровождения Ван Чуна в нескольких кампаниях, кавалерия Ушана была теперь чрезвычайно решительной и мощной боевой силой. Независимо от опасности, с которой они столкнулись, они никогда не отступят.

— Генеральный защитник Ван!

Чэн Цяньли, Гао Сяньчжи и другие были встревожены этим зрелищем. Никто не ожидал, что Ван Чун примет решение принять на себя одного Бегемота.

Арабские Бегемоты были ужасными существами. Объединенной мощи четырех самых сильных генералов было недостаточно, чтобы остановить атаку Бегемота в форме носорога, и теперь Ван Чун уехал один к еще более сильному Бегемоту.

Чэн Цяньли с беспокойством повернулся к своему командиру.

— Лорд-Защитник, нам нужно отозвать Ван Чуна. Это слишком опасно! Никто не может справиться с одним из этих огромных зверей в одиночку. Он умрет!

— Не нужно! — Неожиданно заговорил Ван Ян, подойдя сзади.

— Поле битвы всегда было опасным местом, изобилующим смертью. Генерал должен быть в состоянии понять, что возможна любая ситуация, включая смерть. Чун-эр не опрометчив и импульсивен. Я верю в него, у него есть причина для этого. Мы должны быть более сосредоточены на том, как разобраться с другим зверем.

Ван Ян повернулся к Бегемоту в форме кабана, который был уже близко к городским стенам.

Гао Сяньчжи глубоко вздохнул и строго заявил:

— Это все, что мы можем сделать!

Талас был чрезвычайно важен, как последний оплот. Линии обороны могут пасть, но не Талас. Несмотря ни на что, они должны были остановить Бегемота.

Чэн Цяньли, Си Юаньцин, все, идите со мной!

Гао Сяньчжи стегнул своего боевого коня и поскакал к Бегемоту в форме кабана.

— Великий генерал отдал свои приказы. Следуйте за мной!

Почти в тот же момент Ван Ян мрачно отдал свой приказ. Румбл! Земля сотряслась, и десятки тысяч пехотинцев начали отходить от первой линии обороны, грохот и грохот их армии пронеслись сквозь землю.

В тот момент, когда пехота Ван Яна начала двигаться, воздух наполнился напряжением. Поскольку все солдаты смотрели вперед, их дыхание стало чрезвычайно быстрым и прерывистым.

— Слишком страшно… Кроме генералов-защитников, никто не может остановить этих монстров.

— Я надеюсь, что генералы-протекторы могут остановить их. В противном случае, мы все умрем!

— Они победят, они обязательно победят. Пожалуйста!

Все они сжимали оружие в нервном напряжении, бледные от страха. Их сила была незначительной: их судьбы были связаны с четырьмя генералами.

Взрыв!

Стальные стены, выстроенные вдоль первой линии обороны, постоянно гремели, тряска со временем становилась все более интенсивной. Рооооар! Волна воздуха врезалась в стены, настолько сильная, что одна из стальных стен рухнула на землю от давления, разбившись с металлическим лязгом.

Два Бегемота были теперь менее чем в двух тысячах чжан от линии обороны!

— Посмотри туда!

Фигуры на стенах Таласа указали вдаль, крича в тревоге. Как и ожидалось, первым прибыл не Бегемот в форме гиппопотама, а огромный черный кабан. С высоких стен Таласа можно было видеть огромный след пыли длиной в несколько тысяч чжан, который он оставил после себя.

Боевая форма Бегемота была слабо видна в пыли, его два алых глаза смотрели на Талас, наполняясь желанием сокрушить и уничтожить. Простой взгляд его глаз приводил в оцепенение, заставляя чувствовать страх, исходящий из глубины души.

Две тысячи чжан!

Полторы тысячи чжан!

Тысяча чжан!

Черный кабан оказался намного быстрее, чем ожидалось, и в мгновение ока преодолел расстояние почти в тысячу чжан. Бегемот поднял мощную бурю, фыркнул и взвыл, приближаясь все ближе к стенам Таласа.

Аррр!

Грохочущий рев пронзил равнины. Прибыли Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь, каждый из которых был Великим Императорским Генералом.

— Техника Бога Шести Великих Величеств!

— Высшее Образование Бога Запустения!

— Могущественное Формирование Чудотворного Бога!

Два огромных бога поднялись из земли, направив свои огромные кулаки в Бегемота в форме кабана, и стали работать вместе с Гао Сяньчжи, который использовал Технику Бога Шести Великих Величеств.

— Искусство Великого Огненного Ворона!

Почти в тот же момент из земли вырвалось свирепое пламя, более ослепительное, чем солнце, превратившись в золотого ворона с размахом крыльев в двадцать с небольшим чжан. Его тело, киша черным дымом, врезалось в Бегемота.

Бригадный генерал — ферганский генерал Банаан также прибыл с тыла.

Ауууууo!

Черный кабан поднял голову и взвыл от боли. Удивительно, однако, что Бегемот не остался сражаться. Он проигнорировал атаки трех великих генералов и одного бригадного генерала, и атаковал Талас.

— Чего?!

Это зрелище оставило всех в ужасе. Люди надеялись, что смогут задержать зверя в битве, но реакция Бегемота застала их врасплох. Более того, благодаря его атакам Гао Сяньчжи и другие поняли, что этот Бегемот полностью отличается от Бегемота в форме носорога.

Его шкура была еще плотнее, жестче и тяжелее для механического воздействия. Более того, черные щетинки, прорастающие из его тела, казалось, обладали уникальной силой, нейтрализующей часть их атак.

— Перестань!

Не было времени задуматься над такими мелочами. Умы всех были на пределе, они преследовали кабана Бегемота, но было уже слишком поздно.

Бум!

Как астероид, врезавшийся в планету, кабан врезался в толстую западную стену Таласа, как будто таран. Бууууум! Земля гудела, сквозь нее проходили трещины, и пыль разлеталась повсюду, превращая мир в море пыли.

Возвышающиеся стены Таласа дрожали, так яростно раскачиваясь от основания до вершины, что казалось, что находятся на грани крушения. Бесчисленные куски гравия и мусора посыпались со стен.

— Ах!

Крики шока можно было услышать отовсюду, страх заразительно распространился по городу. Помимо наемников, Ван Чун привел с собой множество пастухов и крестьян. Они пригнали коров и овец, жизненно важных для снабжения армии. Атака Бегемота была их худшим кошмаром.

Но прежде чем они успели среагировать, черный кабан еще раз врезался в стены Таласа.

— Это неправильно!

Первым откликнулся Дуву Сили, нахмурив лоб, и уставился на Талас.

— Что происходит? Этот арабский Бегемот настолько огромен и могуществен, что даже четыре Великих Генерала не могут его остановить. Как могут стены Таласа противостоять полной атаке?!

Хотя дальние стены дрожали и, казалось, были на грани разрушения, Дуву Сили больше всего хотел видеть стены, уничтожаемые под ударами зверя. Он был очень удивлен, увидев, что стены Таласа могут выстоять против этого Бегемота.

— Это не так просто! — Донесся голос Далуна Руозана, его ученое и утонченное лицо выражало небольшое удивление.

— Город Талас был основан несколько сотен лет назад. В то время Талас был пустыней, а соседние Западные Регионы раздирала война. При строительстве города лорд Талас сразу думал о проблеме осады, поэтому он создал огромное Мириад Ракшаса 1 Земляная Крепость. Строительство заняло двадцать с лишним лет, и работали от семисот до восьмисот тысяч человек. Цель состояла в том, чтобы построить город на Шелковом Пути, который никогда не падет, который может отразить любую катастрофу.

— Более того, Мириад Ракшаса Земляной Крепости сам по себе является чрезвычайно грозным образованием элемента Земли, а стены Таласа построены из больших каменных блоков. Сила элемента Земли делает его таким, что стены Таласа похожи на единый кусок. Разбить их непростая задача. Именно поэтому арабы не использовали воинов стихии Земли для нападения на город. — Сказал Далун Руозан.

— Почему я никогда не слышал об этом Мириаде Ракшаса Земляного Крепости?

— Дуву Сили прищурился, и на его лице появилось недоверчивое выражение.

Далун Руозан слегка махнул рукавом и ответил:

— Ха-ха, этот вопрос был записан в Записках города Талас, написанных более ста лет назад. Мне удалось непреднамеренно достать копию. Император Аравии любит коллекционировать книги, поэтому у него, вероятно, тоже есть копия. Мало кто знает об этом, но никто не сомневается в его истинности.

Ему всегда нравилось читать книги, и он собирал не только истории и философские тексты Великой Династии Тан, но и истории Западных Регионов и других стран.

Битва при Таласе имела первостепенное значение, так как он мог пренебречь своим домашним заданием и не собрать о нем никакой информации?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ракшасы — это демоны в буддийской и индуистской мифологии, которые любят обедать человеческой плотью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 954. Огoнь Лу У!**

Хуошу Хуйцан не мог не нахмуриться, и спросил:

— Но если мириада Ракшаса, Земляная крепость Таласа, настолько грозна, что даже Бегемоты не могут прорваться, разве Великий Тан не находится в по существу непобедимой позиции?

— Ха, это не так просто.

Далун Руозан покачал головой и улыбнулся.

— Мириада Ракшаса Земляной Крепости была создана более двухсот лет назад. Около ста лет назад это образование начало терять эффективность. Более того, с изменением мира, формирование стало менее способным поглощать энергию земли. В этом состоянии формация имеет только около сорока-пятидесяти процентов своей первоначальной силы, что означает, что она не сможет продержаться очень долго. Пока этот арабский зверь продолжает свои атаки и выклаывается до максимального предела, стены рано или поздно упадут.

Выражение лица Далуна Руозана было безразличным и уверенным, его уверенность укрепляла доверие окружающих.

В течение многих лет проведения кампаний и борьбы со всевозможными грозными противниками, Далун Руозан выковал у себя удивительный интеллект и умение вычислять. Хотя Арабская армия Бегемотов была немного удивительной, Далун Руозан быстро сумел предсказать темп этой битвы.

Обычно было очень мало что могло превзойти его прогнозы.

— Великий министр, тогда, исходя из вашего опыта, как долго зверю придется ломать стены? — Вдруг спросил Дуву Сили.

— Если Тан не сможет найти какой-либо эффективный метод, чтобы остановить его… это займет не более пяти минут. — Уверенно заявил Далун Руозан.

......

Вдалеке весь мир качался. Чёрный Кабанный Бегемот за стенами Таласа чередовался между атакой, толчком и рытьем земли рылом. Только те, кто испытал это, могли понять, почему этого Бегемота назвали Разрушителем Городов. Скорость и частота его атак намного превзошли все ожидания. В течение секунды он мог атаковать стены от пяти до шести раз.

Небо гремело от грозовых столкновений, и все в городе дрожали от страха.

В пределах города бежать было некуда. Каждый удар Бегемота был словно нанесен богом смерти, звонящим в колокол их гибели.

— Спешите и убейте его! Не позволяйте ему подойти к стенам!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь и Банаан были потрясены и испуганы этим зрелищем. Свирепость нападений Бегемота означала, что город не сможет продержаться долго. Бум! Бум! Бум! Шторм ударов обрушился на огромное тело черного кабана. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь были в бешенстве, каждый их удар нес всю мощь, которую они могли собрать.

— Это бесполезно. Разрушитель отличается от других Бегемотов. Любая атака будет значительно уменьшена против него. Все ваши усилия напрасны.

Масил холодно усмехнулся про себя, наблюдая, как три Великих Генерала нападают на Разрушителя.

Разрушитель был создан с возможностью того, что он может быть атакован элитными экспертами во время нападения на город, поэтому он был спроектирован с самого начала, чтобы иметь превосходную оборону. Первый Бегемот, Сеятель, никак не мог с ним сравниться.

Даже после того, как стены были разрушены, атаки Гао Сяньчжи и других Великих Генералов не окажут никакого влияния на Разрушителя.

Ауууууo!

Как раз в тот момент, когда Масил издевался, его ухо уловило громкий вой. Потрясенный, Масил повернулся и увидел, что чешуйчатый бегемот, Терроризатор, столкнулся с гигантским четырехруким богом, все тело которого горело фиолетовым пламенем, когда тот бил кулаком по голове Терроризатора. Это фиолетовое пламя было чрезвычайно неприятным, распространяясь от кулака Ван Чуна до тела Терроризатора, даже проникая сквозь щели между чешуйками.

Терроризатор обладал чрезвычайно грозной защитой: она даже лучше противостояла вражеским атакам, чем щетина Разрушителя. Но всего лишь нескольких ударов Ван Чуна было достаточно, чтобы заставить Терроризатора взвыть от боли. Масил был застигнут полностью этим врасплох.

Он мог чувствовать, что Терроризатор был тяжело ранен и терпел ужасную боль. Эти атаки явно представляли огромную угрозу для Терроризатора.

— Это невозможно! Это не имеет смысла! Никто не может нанести такой большой ущерб Терроризатору!

Глаза Масила распахнулись, наполненные шоком. Он не смел верить тому, что видит.

— Что тут происходит?

Не говоря уже о Масиле, даже Абу Муслим проявил удивление.

Не было никаких сомнений относительно способностей Бегемотов, поэтому Абу Муслим был уверен, что его противник претерпел непредвиденные изменения. В противном случае, один Великий генерал Тана никогда не сможет заставить Терроризатора выть от боли.

— Ли Сие, атакуй его суставы! Кроме того, все, берегитесь ног Бегемота!

Рев Ван Чуна гремел над равнинами. Его Бог Яма схватил голову Терроризатора, и его четыре руки по очереди били его кулаком.

Его предположения были верны. Сила Лу У оказалась чрезвычайно эффективна против Бегемотов, каждый из его ударов наносил большой урон. Вначале Бог Яма был только на базовом уровне силы Великого Генерала, но жизненная сила Бегемота привела к тому, что он безумно усилился, подтолкнув его к среднему уровню Великого Генерала. Кроме того, собственная сила Ван Чуна выросла, поднявшись с 7-го уровня Святого Бойца до 8-го уровня, по пути к 9-му уровню, уровню бригадных генералов.

Если бы он смог достичь уровня бригадного генерала, его сила претерпела бы фундаментальную трансформацию. И он, и Бог Яма, который был сгущением сил его солдат, достиг более высокой стадии.

Роооар!

Бегемот в форме гиппопотама пришел в ярость от атаки Ван Чуна, взревев, и бросился на Ван Чуна. Однако, несмотря на то, что Ван Чун был слабее Гао Сяньчжи, его мастерство и умения не были тем, с чем мог справиться даже Великий Вождь Небесных Волков Дуву Сили, тем более этот невежественный зверь.

Взрыв! Ван Чун перевернулся, и огромное тело бога переместилось с одной стороны чешуи Бегемота на другую. В тот момент, когда он приземлился, его кулаки снова начали непрерывно бить Бегемота. Фиолетовое пламя пылало еще ярче, и каждый удар заставлял огонь Бегемота ослабевать.

Армия Арабских Бегемотов никогда раньше не сталкивалась с такой ситуацией.

— Просто кто этот ублюдок! Кто-нибудь, пойдите и убейте его!

Тело Масила дрожало от ярости.

— Мастера-лучники, где мастера-лучники?

— Это бесполезно. Атаки главных лучников бесполезны против великих имперских генералов. — Сказал Зияд, его лицо было чрезвычайно торжественным, когда он наблюдал за битвой. Даже Зияд не ожидал такого рода ситуации. Была причина, по которой Армия Бегемотов стала инструментом, которым халиф пользовался для удержания империи, и даже Зияд, который мог использовать ритуальные инструменты для достижения уровня Великого Генерала, не имел никакой уверенности в борьбе с такими монстрами.

Даже такой опытный генерал, как он, не мог объяснить эту ситуацию.

Он мог только сказать, что у этого молодого Великого Генерала на вражеской стороне было что-то, что могло противостоять армии Бегемотов. Возможно это было фиолетовое пламя, или возможно это было что-то еще. Что бы это ни было, это не предвещало ничего хорошего для арабов!

— Черт возьми! Мне все равно, будут ли эффективными лучники: этот Танец должен умереть! За Халифат или за эту битву!

Масил указал пальцем на Ван Чуна, в то время как его глаза смотрели на Абу Муслима и Зияда, высших командиров востока. Его обязанностью было осадить город, вывести из строя и победить большую армию противника. Что касается экспертов армии, это была ответственность Абу Муслима и Зияда.

Смысл слов Масиля был предельно ясен. Арабская армия востока, особенно Абу Муслима и Зияда, была обязана нейтрализовать эту угрозу.

— Расслабься! Он не выживет! Независимо от того, как закончится эта битва, он никогда не вернется живым!

Абу Муслим говорил своим достойным и энергичным голосом, его глаза источали презрение, а его тон — железную решимость.

— По правде говоря, из всех Танцев, которые ты видишь сейчас, ни один не сможет уйти. Но до этого мне нужно, чтобы ты выполнил наше соглашение. Разрушь оборону Тана и разбей их стены!

Абу Муслим глубоко посмотрел на Масиля. Значение его слов было ясно.

В каждом аспекте — это был стратегически неразумный шаг для Терроризатора Масиля сделать паузу за линией обороны и сразиться с одним Великим Генералом Тана. Это также было не по желанию арабов. Абу Муслим нуждался в полном разрушении оборонительных сооружений Тана. Без стальных стен битва приобрела бы совершенно иной характер.

Сотни тысяч арабских солдат, вероятно, тогда уж точно раздавят своих врагов.

— Понял! Лорд-губернатор, будьте спокойны. Я, естественно, поступлю так, как мы договорились.

Хотя Масил никогда не заботился о ком-либо еще, в этот момент его лицо покраснело, и он глубоко поклонился. В конце концов, ни Терроризатор, ни Разрушитель не достигли своих целей. Это было огромным позором для армии Бегемотов.

Недолго думая, Масил махнул рукой за спину, подзывая человека, укутанного в черное, который казался каким-то колдуном.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 955. Кpизис, знак краxа!**

Фьють!

Пронзительный звук костяной флейты прорезал поле битвы. Услышав этот звук, Терроризатор, который был почти доведен до безумия нападением Ван Чуна, внезапно протрезвел. Он отвел свои алые глаза от Ван Чуна, обратно к двум стальным линиям обороны вдалеке и плотным рядам солдат Тана.

— Дерьмо! Арабы управляют Бегемотами!

Тело Ван Чуна дрогнуло от дурного предчувствия. Он бросился со стен, чтобы впутаться в битву с Бегемотом именно для того, чтобы держать его вне зоны обороны и избежать больших потерь в армии. Но арабы ясно заметили это и делали все возможное, чтобы остановить.

Роооар!

С потрясающим ревом Терроризатор начал двигаться на четыре фута, и когда он бросился к стальным стенам, из его тела вырвалась огромная сила.

— Ли Сие, осторожно! Все, возвращаемся!

Зрачки Ван Чуна сжались, и он почувствовал опасность.

Кавалерия Ушана все это время лежала на земле, нападая на короткие и толстые ноги Бегемота, многие из них даже атаковали тело Бегемота. Внезапные движения Бегемота могли нанести серьезные потери кавалерии Ушана.

— Отступление!

Через несколько мгновений после того, как Ли Сие, Цун Цзыань и другие отошли, они услышали громкий гул. Огромное облако пыли поднялось в воздух, и чешуйчатый арабский Бегемот начал двигаться со скоростью, совершенно не соответствующей его огромным габаритам.

Взрыв! Через секунду после того, как несколько сотен кавалеристов Ушана покинули этот район, огромная нога топнула, оставив глубокий след. Крики тревоги поднялись от армии. Если бы они были чуть медленнее, их бы раздавили в мясо.

Когда кавалерия Ушана восхищалась силой Бегемота, над Бегемотом внезапно раздался громкий рев.

— Зверь, куда ты идешь!

Ван Чун был полностью сфокусирован на Терроризаторе, поэтому, когда этот Бегемот внезапно с силой начал атаковать, Бог Яма протянул руку и схватил короткий хвост бегемота.

Кача!

Успешно остановив Бегемота, Ван Чун немедленно опустился на одно колено, его тело сжалось, а три другие руки схватились за заднюю часть Бегемота и потянули. Тем не менее, сила Бегемота была огромна, хотя удары Ван Чуна впитали в себя очень много энергии.

Хотя Ван Чун использовал энергию, поглощенную у Бегемота, чтобы достичь среднего уровня Великого Генерала, между ним и Бегемотом был огромный разрыв. Когда Бегемот соберет свои силы и начнет атаковать линии обороны, даже Ван Чун не сможет его остановить.

Хуууom! Поднялся сильный ветер, уносящий бурю песка и грязи в сторону далеких стальных стен. Чешуйчатый бегемот был прямо за этой бурей. Кррршшшш! Увлеченные Бегемотом вперед, две ноги Бога Ямы сделали огромные трещины в земле, раздувая собственное вздымающееся облако пыли.

Черт возьми! Я не могу с ним сладить! — Поморщился Ван Чун.

Ваааах!

Он услышал крики паники, и солдаты в страхе начали отступать. Тысяча чжан, восемьсот чжан… расстояние уменьшалось, воздух напрягся и запаниковал, беспокойство Ван Чуна достигло максимума. При первом нападении Бегемота Великий Тан уже потерял десять тысяч солдат.

Если бы масштабный гиппопотамий Бегемот смог поразить линию обороны на такой скорости, армия была бы сметена. Все усилия, которые он потратил, ушли бы на ветер.

— Все солдаты, будьте готовы!

Резкий крик раздался над линией обороны. Правая рука Чэнь Бина крепко сжала меч из Стали Вутц. Когда он направил его вперед, его глаза были сосредоточены вдалеке. По словам Чэнь Бина, бесчисленные баллисты начали скрипеть, медленно направляясь к далекому чешуйчатому Бегемоту.

— Все баллисты, нацеливайтесь на тридцать градусов. Цельтесь в голову Бегемота.

Голос Чэнь Бина прозвучал в напряженной обстановке. Он был в не меньшей панике, чем его товарищи, но его голос сохранял спокойствие, его глаза крепко уставились на Бегемота.

Единственное, на что могли положиться сто тысяч солдат, были баллисты. Три тысячи баллист были последней надеждой и защитой армии. Несмотря ни на что, он не мог отступить.

Румбл! Земля, казалось, раскололась при наступлении масштабного Бегемота. Шестьсот чжан, четыреста чжан… Когда расстояние уменьшилось, песчаная буря стала стегать лица солдат за стальными стенами, как бесчисленные крошечные иголки. Однако все они оставались такими же стойкими, как каменные статуи на своих постаментах.

Через несколько секунд Бегемот продвинулся еще на сто чжан, оставив только триста чжан. На таком расстоянии каждый мог почувствовать удушающий страх, угрозу смерти, от которой даже самый опытный ветеран побледнеет.

Но даже в этом случае никто из них не решился бежать.

Пуск!

Когда запах смерти пропитал воздух, Чэнь Бин взмахнул своим мечом из Стали Вутц.

Бум! Бум! Бум! Баллисты вылетели вперед, словно драконы, пробивающиеся сквозь небеса, и выстрелили в голову Бегемота. Вой тысяч баллистических болтов походил на рев цунами, заглушая все остальные звуки.

Ауууууo!

Три тысячи баллистических болтов поразили голову Бегемота, и даже чешуйчатому Бегемоту пришлось выть от боли при этом сильном ударе, а его огромное море жизненной силы значительно ослабло. Но скорость Бегемота не замедлилась.

— Залп!

Выражение лица Чэнь Бина не изменилось, и он поднял и снова опустил меч из Стали Вутц. В мгновение ока второй выстрел баллисты был выпущен в голову Бегемота.

— Залп!

Третий залп последовал незамедлительно, каждый выстрел пробивался сквозь толстые чешуйки и кожу, но ни один из них не мог нанести Бегемоту смертельный удар.

— Недостаточно!

Офицер одной из баллистических команд не мог не волноваться:

— Череп Бегемота слишком тверд. После пробивания сквозь его чешую и кожу наши баллистические болты просто не имеют силы проникнуть в его кости!

На всем теле Бегемота голова имела наименьшее количество чешуек, но, если Баллистические болты не могли пробить череп, это означало, что они никогда не смогут убить Бегемота, какими бы жестокими ни были их атаки.

— Милорд, что нам делать?

— Все начали поворачиваться к Чэнь Бину.

Чэнь Бин молчал, его доспехи гремели на ветру, его волосы были разбросаны так же беспорядочно, как и его разум. Армия баллист была последним барьером. Если даже баллисты не смогут что-либо сделать, то это было за пределами способностей Чэнь Бина. Но Чэнь Бин не мог уклониться и ничего не делать, поскольку армия баллист была сердцем боевого духа армии. Ревущий Бегемот был теперь менее чем в двухстах чжан от первой линии обороны.

— Чэнь Бин, пусть ваши войска останутся в стороне!

В этот момент донесся сильный голос. Чэнь Бин поднял голову и увидел фиолетовый воздушный шар, пылающий в воздухе. Гигантский четырехрукий бог внезапно поднялся из-за спины Бегемота, вися вверх ногами в воздухе. Две его руки прижались к спине Бегемота, перевернувшись, чтобы пробраться от задней части к месту справа перед Бегемотом.

Бум! В тот момент, когда Бог Яма приземлился, он немедленно нанес четыре удара фиолетовым пламенем в голову Бегемота. Огромная ударная волна распространилась по земле с сильным взрывом.

— Чжан Шоужи, гигантская баллиста сделана? Как долго? — Яростно взревел Ван Чун, и в его голосе было видно напряжение.

— Ничего хорошего! Недостаточно времени! — Чжан Шоужи с тревогой крикнул в ответ. У мастеров вокруг него были нервные и тревожные взгляды на лицах. Тем не менее, они работали над гигантской баллистой. Их лоб был покрыт потом, но не было времени вытереть его. В создании этой гигантской баллисты было задействовано более тысячи человек, и все они работали изо всех сил, но этого было недостаточно.

— У вас нет больше времени! Спешите!

Тревожный крик Ван Чуна раздался над полем битвы. Бегемот был невероятно могущественным, и Ван Чун не знал, как долго он сможет продержаться против его дикой силы. Гигантская баллиста была важной частью плана Ван Чуна, но времени оставалось мало.

— Яма спускается в мир!

Ван Чун мгновенно использовал одну из самых сильных техник Бога Яма. Эту технику он не мог использовать, пока не достиг среднего уровня Великого Генерала.

Бум!

Бог Яма внезапно скрестил все четыре руки, и мир внезапно наполнился плачем и проклятиями мстительных призраков, Энергией Происхождения Мира, собирающейся вокруг Ван Чуна. Бум! Его ноги раздвинулись, а тело наклонилось вперед, его четыре массивные руки ударили чешуйчатого Бегемота, высвободив ужасающую силу, которая немедленно остановила Бегемота.

Даже с ужасающей силой Бегемота, он замедлился.

Уааааах!

Теперь зашумела не танская армия, а далекие тибетцы, турки и арабы. Все они могли видеть силу Бегемотов. Никто не ожидал, что Ван Чун сможет в одиночку заблокировать его продвижение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 956. Зoлотой лук, выпуcти могучую стрелу!**

— Как это может быть? Сила Бегемота — это не то, что может остановить какой-то там Имперский Великий Генерал!

Хуошу Хуйцан широко раскрыл глаза от шока и удивления. Он был сильнее Ван Чуна, но даже он не мог с уверенностью утверждать, что может остановить этого Бегемота.

— Нет ничего невозможного. Всегда требуется цена, чтобы совершить подвиг сверx своих способностей. Он просто использовал свое собственное тело, чтобы остановить Бегемота. Это кажется шокирующим, но он теперь ранен. Это глупый ход.

Глаза Дуву Сили были яркими, когда он усмехнулся. Хотя все они были великими генералами, Дуву Сили твердо находился над Хуошу Хуйцаном и ДуСун Мангпоче с точки зрения совершенствования. Он сразу почувствовал, что Ван Чун получил значительные внутренние травмы от этого приема.

Как будто в ответ на слова Дуву Сили раздался треск, и одна из рук Бога Ямы аккуратно щелкнула у основания и упала на землю.

— Ах?!

— Генерал!

— Милорд!

Крики тревоги раздались из-за линии обороны, и Чжан Шоужи побледнел. Ван Чун был единственным барьером между армией и Бегемотом. Если он будет ранен и больше не сможет остановить Бегемота, все будут обречены, прежде чем гигантская баллиста будет готова.

— Я в порядке! Я могу его удрержать!

Голос Ван Чуна донесся сверху, очевидно, чувствуя беспокойство своих людей.

— Чжан Шоужи, где мое оружие? Дай его сюда!

В голосе Ван Чуна звучало беспокойство. «Яма спускается в мир» — была одной из высших техник Бога Ямы. Поглощая Энергию Происхождения мира, можно значительно повысить свою силу, но это ускорение не будет длиться долго и будет иметь большой побочный эффект. Он не мог возлагать надежды на гигантскую баллисту, поэтому он мог полагаться только на другое оружие: ваджра-пестика из звездной энергии было далеко недостаточно.

— Умин, Уцзя, Уи, Удин 1, как продвигается работа над оружием? Оно уже сделано?! Может, вы даже не сделали простую металлическую дубину?

Разъяренный Чжан Шоужи уставился на кузнечную форму.

Несколько молодых мастеров бросились отвечать.

— Мастер, все готово. Ек просто нужно удалить из формы, что займет совсем немного времени.

— Ублюдки!

Чжан Шоужи подошел и пнул своих доверенных учеников.

— Плесень! Плесень! Есть ли время, чтобы позаботиться о плесени! негибкая… Спешите и вытащите дубину!

Чжан Шоужи был так зол, что его разум затуманился. Не говоря ни слова, он оттолкнул своих учеников и лично потянул рычаг на ковочной форме.

Бум! Металлическая дубина длиной более десяти метров и толщиной в один метр выскользнула из ковочной формы, ее поверхность кипела черным дымом.

Дубина унесла с собой части формы, даже несколько винтов.

— Ван Чун! Оружие здесь! Остальное зависит от вас! — Закричал Чжан Шоужи. Его волосы развевались ветром.

— Хорошо!

Массивная нога внезапно перешагнула через первую линию обороны, а затем огромная ладонь спустилась с неба и взяла недавно сделанную дубину.

Кача!

Ван Чун с хрипом схватил дубину.

Аууууу! Давление Ван Чуна на Бегемота ослабло, когда он потянулся к дубине. Глаза чешуйчатого Бегемота вспыхнули яростным светом, и он внезапно выдвинулся вперед. Такова была его сила, что даже гора, вероятно, обрушилась бы от этого удара, но Ван Чун удержал его.

— Зверь! Хорошее шоу! — Взревел Ван Чун, схватившись двумя руками за огромную дубину и ударил ею.

Бум! Ван Чун ударил изо всех сил, и его сила была настолько велика, что голова чешуйчатого Бегемота сразу ударилась о землю. Он сразу же взвыл от боли, как будто его череп раскололся.

Бегемот потерял равновесие, и более половины его тела упало на землю, создав большую вмятину.

— Зверь, вот тебе еще!

Ван Чун вышел вперед, прижав правую ногу к голове. Он стряхнул куски окалины с дубины двумя руками, а затем перевернул ее, нанеся удар острым концом дубины в голову зверя.

Аууу!

Раздался треск, и острая точка пронзила насквозь выносливые чешуйки и часть кончика вонзилась прямо в череп. Этот удар нанес серьезный урон чешуйчатому Бегемоту, его энергичный огонь жизни мгновенно потерял половину своего сияния.

— Черт возьми! Этот ублюдок!

Масил побледнел, услышав жалобные крики Бегемота. Его ногти впились в ладони, а глаза горели от ненависти и ярости.

Даже он мог чувствовать, что Бегемот находится в беспрецедентной опасности. Если бы это продолжилось, прославленный покоритель городов и стран, Терроризатор, чье имя было синонимом смерти, в конечном итоге был бы убит жителем Валаса в Таласе.

— Принесите мне мой лук!

Холодный и достойный голос возник сзади. Абу Муслим прищурился, вытянув руку. Золотой лук, ростом в пол человека, был быстро вложен ему в руки. Его красная тетива была сделана из сухожилий какого-то неизвестного огромного зверя.

Это был ценный лук Абу Муслима, Кровавая Резня. Он редко использовался: Абу Муслим вынимал его только столкнувшись с чрезвычайно неприятными противниками или ситуациями.

Терроризатор и Разрушитель были символами халифа и были жизненно важны для боевых усилий империи. Будь то величие халифа или победа в этой битве, Абу Муслим не мог позволить Ван Чуну добиться успеха.

Бузз!

Абу Муслим раздвинул ноги и приложил золотую стрелу к своему луку, отодвинув тетиву назад так далеко, что она образовала с луком полный круг.

Бум! Звук, более громкий, чем раскат грома, разорвал мир. Абу Муслим отпустил тетиву, выпустив стрелу. Скорость этой стрелы была неописуемой, и в одно мгновение она уже покрыла половину поля битвы, появившись прямо за Бегемотом.

Стрела оставила позади себя длинный вакуум, белый след длиной в несколько тысяч чжан. Но за этим великолепным зрелищем скрывалось невероятное убийственное намерение.

Никто не ожидал, что Абу Муслим выпустит стрелу на поле битвы. Не говоря уже о Ван Чуне, даже Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и Далун Руозан были глубоко ошеломлены этой атакой.

Абу Муслим выстрелил как раз в нужное время, именно тогда, когда Ван Чун был полностью сосредоточен на своей битве с Бегемотом.

— Фигово!

Первым, кто заметил эту приближающуюся атаку, был далекий Гао Сяньчжи. Во время его битвы с Чёрным Кабаном Бегемотом он как раз смотрел в сторону линии обороны, что смог увидеть стрелу Абу Муслима, направленную прямо к центру груди Бога Ямы.

Это было местоположение фактического тела Ван Чуна, когда он использовал Формацию Ямы. Если стрела Абу Муслима окажется верной, Ван Чун обречен.

Абу Муслим ударил быстро, но Ван Чун отреагировал еще быстрее. Он сразу же почувствовал что-то, как только раздался выстрел. Хотя он не достиг уровня боевых искусств, которого он достиг в своей прошлой жизни, его психическое состояние давно достигло пика царства Святого Бойца. Нападение Абу Муслима было внезапным, но оно не могло избежать восприятия Ван Чуна.

Взрыв! Тело Ван Чуна сместилось в сторону, и он ударил дубиной стрелу Абу Муслима, выпустив мощную ударную волну и разбив стрелу на осколки.

— Как это могло произойти?!

Тело Зияда задрожало от шока. Он смотрел вдаль, не смея поверить своим глазам. Губернатор редко выпускал стрелу, но, когда он это делал, он всегда выбирал точный момент, когда противник не мог увернуться. И все же молодой командир династии Тан не только почувствовал стрелу, но даже разбил ее на куски. Зияд никогда не видел, чтобы такое случалось раньше.

— Милорд!

В шоке, Зияд повернулся к Абу Муслиму. Тело его командира выглядело таким же уравновешенным и устойчивым, как и раньше, но Зияд чувствовал шок. Было очевидно, что Абу Муслим также был застигнут врасплох.

Но Абу Муслим ничего не сказал. Он медленно опустил лук и снова уселся на трон, как будто ничего не произошло.

— Унесите его.

Абу Муслим отдал лук ближайшему охраннику.

— Но, Милорд! Это могло быть просто совпадением! — Сказал Зияд с выражением беспокойства на лице. — Если вы выпустите еще несколько стрел, этот Танец определенно не сможет остановить их!

— Не нужно!

Абу Муслим сразу отказался.

— Поскольку первая стрела была бесполезна, вторая и третья стрела также будут бесполезны. Этот Танец более грозный, чем я себе представлял… и, кроме того, я никогда не выпускал вторую стрелу.

Когда тыл арабской армии снова замолчал, битва Ван Чуна с Бегемотом только началась.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Имена учеников Чжан Шоучжи буквально перевести: Безымянный, Без Тела A, Без Тела B и Без Тела С

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 957. Выxоди на сцену, гигантская баллиста! (I)**

Роооаp!

Рев Бегемота раздался над Таласом, и его огромное тело продолжало давить на Ван Чуна. Хотя стрела Абу Муслима не смогла поразить Ван Чуна, она не была полностью неэффективной. Хотя Ван Чун ненадолго отвлекся, чешуйчатый Бегемот воспользовался этой возможностью, чтобы внезапно наступить, и теперь он находился менее чем в десяти чжанах от первой стальной линии обороны. Его выдохи стучали по стенам, как мощные волны, заставляя их звенеть и греметь. Некоторые из ближайших танских солдат не выдержали этого давления и были сметены вместе со своими лошадьми.

Бог Яма Ван Чуна двумя свободными руками удерживал шею Терроризатора, но, несмотря на все усилия Ван Чуна, ему все труднее было удержаться. Энергия, предоставленная приемом «Яма Спускается В Мир», не была безграничной. С каждой секундой Ван Чун становился все слабее. В то время как Ван Чун был в состоянии полностью остановить продвижение масштабного Бегемота в начале, он теперь медленно сдавался.

Черт возьми!

Ван Чун в ярости заревел, и его дубина снова и снова била по голове Бегемота, и фиолетовое пламя, проявляемое Силой Лу У, продолжало распространяться в теле монстра. С каждой секундой буйное пламя жизни в Бегемоте угасало, а его жизненная сила бушевала в Ван Чуне. Но даже в этом состоянии Ван Чун не мог остановить бешеного зверя. Хотя в черепе Бегемота была пробита дыра, это был, очевидно, предел. Некая невидимая сила мешала Ван Чуну пробиться глубже.

— Пуск!

Чэнь Бин снова и снова взмахивал правой рукой. Бесчисленные баллистические болты летели по воздуху в чешуйчатого Бегемота. На этот раз, однако, большинство баллистических болтов отскочило от чешуек, и лишь немногие из них смогли проникнуть через щели между ними.

Ван Чун сдерживал Бегемота, но огромный обхват бога Ямы значительно препятствовал атакам армии баллист.

— Еще пуск!

Чэнь Бин был неуверен, и еще раз отдал приказ о пуске болтов. Это была последняя атака, которую они смогли сделать. Бегемот мог пересечь границу в любое время, и одного удара его ногой было бы достаточно, чтобы нанести ужасные потери армии баллист.

— Чжан Шоужи, еще не готово?! — Раздался в небе взволнованный голос Ван Чуна. В Боге Яме, где никто не мог видеть, лицо Ван Чуна было белым, как лист бумаги, и кровь стекала по его губам. Заставляя себя сражаться с гораздо более сильным Бегемотом, он нес огромную ношу на своем теле.

Огромная трещина внезапно начала ползти по спине Бога Ямы, от плеча до талии. Более того, такие трещины продолжали появляться на теле Бога Ямы с удивительной скоростью. Всего за несколько мгновений Бог Яма был охвачен тонкой сетью трещин, из-за чего он выглядел как фарфоровая кукла на грани разрушения.

Это был признак того, что Бог Яма был на пределе своих сил и скоро распадется.

На земле воздух был насыщен напряжением. Все мастера работали в бешеном темпе, их лица были бледны, а головы будто были готовы взорваться от беспокойства.

— Еще немного! Лорд Маркиз, вы должны подождать!

Борода Чжана Шоужи развевалась на ветру. Он с тревогой кричал с земли.

В этот момент никто не мог понять, насколько сильное на него оказывалось давление.

— Не хватило времени! Далеко недостаточно!

Если бы он руководствовался какой-то схемой, Чжан Шоужи смог бы быстро ее настроить, но гигантская баллиста никогда не появлялась в истории империи. Все мастера, в том числе и сам Чжан Шоужи, не имели опыта в создании такой вещи. Просто было слишком мало времени.

Взрыв!

Через несколько мгновений после того, как закричал Чжан Шоужи, гигантский Бегемот снова отбросил Яму. Огромная ступня Бога Ямы пробуравила землю и пыль, и врезалась в стальные стены. Бум! Среди людских криков семь стальных стен были вырваны из земли и разлетелись в разные стороны.

— Отступление! Спешите и отступайте!

Раздались крики командиров и воинов, и бесчисленные солдаты в панике начали отступать. Перед Бегемотом они были просто маленькими муравьями, настолько слабыми, что даже не могли причинить ему вреда, а тем более противостоять ему.

— Седьмой блок, десятый блок, двадцать третий блок… отступайте! — Знакомый голос Ван Чуна прозвучал у всех в ушах. Даже в разгар напряженной битвы, Ван Чун видел ситуацию на поле боя. Сам он был в крайней опасности, но знал, где какие подразделения были размещены.

Бум!

Получив приказ Ван Чуна, армия, стоящая перед Бегемотом, быстро разбежалась в стороны.

Роооар!

Почти в то же самое время чешуйчатый Бегемот превратился в дикаря, размахивая своим телом с ловкостью, не соответствующей его объему, и выбросил густое облако пыли. Aааах! Крики наполнили воздух, и ужасная сила Бегемота превратила этот обычный песок и пыль в смертоносное оружие.

Игого! Будучи не в состоянии вовремя отступить, боевые кони, попавшие в эту песчаную бурю, были растерзаны, а их тела покрыты крошечными дырами. Даже их всадники, одетые в тяжелые доспехи, были сбиты со своих скакунов, а их внутренности обвисли еще до того, как они упали на землю. Для муравья даже фырканье слона было разрушительным ударом, и тот же принцип применялся к танским солдатам, расположенным перед Таласом. Сила человека была незначительной перед легендарным существом, таким как этот Бегемот.

— Черт возьми!

Глаза Ван Чуна сразу покраснели. Недолго думая, Ван Чун взял железную дубину и ударил ее в землю за линией обороны. С одним концом длинной дубины, прислоненным к скале, он использовал другой конец, чтобы оттолкнуться от тела Бегемота.

Это был единственный метод в его распоряжении, чтобы предотвратить дальнейшие массовые жертвы.

Но это была только временная мера. Армия была в большой опасности.

Кряк!

В этот момент бесчисленные люди смотрели в шоке, и еще одна из огромных рук Бога Ямы сорвалось, упав на землю в облаке пыли. Из четырёх рук Бога Ямы остались только две!

Внутри Бога Ямы Ван Чуна рвало кровью в тот момент, когда упала рука.

— Лорд Маркиз!

Чэнь Бин, Сунь Чжимин, Чэнь Буран и Чжуан Чжэнпин были глубоко встревожены видом падения руки. Хотя их уровень совершенствования был недостаточен, все они чувствовали, что Ван Чун был на пределе и был на грани падения.

Но штурм еще не закончился. Румбл! Терроризатор с силой взорвался и врезался головой в Бога Яму, отбросив Ван Чуна на десять с небольшим чжан. После того, как Ван Чуна не стало на его пути, Терроризатор внезапно оказался в пустом пространстве, а армия была полностью не защищена.

— Дерьмо! Убирайся с дороги!

— Отступление! Отступайте! Все уходят!

— Убирайся отсюда! Мы не можем удержаться!

Тысячи танских солдат сразу же погрузились в хаос. Паника охватила их ряды, исполненные густым запахом смерти.

Хладнокровие, которое армия смогла сохранить, мгновенно превратилось в полный разгром.

Никто не мог вообразить вред, который беспрепятственный Бегемот мог нанести армии.

Как раз когда армия собиралась понести ужасные потери, из рядов раздался крик.

— Лорд Маркиз! Гигантская баллиста готова! Все, в сторону!

Несколько тысяч мастеров, собравшихся вместе, внезапно разбежались во все стороны. То, что они открыли взору людей, было огромной и тяжелой баллистой. Струна этой баллисты была длиной более десяти метров, ее тело было абсолютно черным, а многие ее части испускали пар, будучи только из кузницы.

Потратив все свое время и силы, доступные ему, Чжан Шоужи наконец-то достроил гигантскую баллисту!

Ауууууo!

В тот момент, когда они закончили, Бегемот начал напрягать мышцы, опуская тело и голову, его алые глаза жаждали разрушения. Бегемот готовился атаковать.

— Старший Чжан, дай нам гигантскую баллисту!

Чэнь Бин немедленно выхватил свой меч и бросился к гигантской баллисте, череда приказов покидала его губы.

— Седьмой, десятый, двенадцатый и четырнадцатый отряды… все вы, встаньте там!

— Тридцатый и тридцать восьмой блоки, загрузите баллистический болт!

С армией в хаосе и бегущими отрядами, команды мастеров Чжана Шоужи убежали, а Ван Чун был отброшен Бегемотом, и только Чэнь Бин и его команды баллист имели силу остановить Бегемота.

Взрыв!

Команды Баллист немедленно показали плоды своих тренировок. Чэнь Бин едва дал приказ, и команды баллист, которые только что готовились бежать, немедленно изменили направление и бросились к гигантской баллисте.

Несколько сотен членов команды баллист начали аккуратно разделять работу, не показывая никакого беспорядка.

Кряккряк! Механизм стрельбы был открыт, и несколько десятков танских воинов быстро загрузили на гигантскую баллисту баллистический болт длиной более десяти метров и весом около тысячи цзинь. Бум! Огромная нога прошла через линию обороны, огромное воздействие вызвало землетрясение. Вдалеке нескольких десятков чжан сотни сотен убегающих кавалеристов были отброшены в воздух.

Бегемот, наконец, прорвался через линию обороны и начал атаку!

Почти сто тысяч солдат были теперь в большой опасности!

— Пуск!

Чэнь Бин наконец отдал приказ. В этот момент все перестали дышать, их сердца подпрыгнули к горлу, и время, казалось, замерло. Гигантская баллиста всегда была простой концепцией, которая никогда не была реализована. Никто не знал, будет ли эта гигантская баллиста работать, может ли она стрелять, и может ли ее баллистический болт навредить чешуйчатому Бегемоту. Даже его создатель и строитель Чжан Шоужи не знал этих вещей, а тем более кто-либо еще.

Но другого выбора не было. Удалось или нет, они могли узнать только попытавшись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 958. Bыxоди на cцeну, гигантская баллиста! (II)**

Взрыв!

Подобно огромному дракону, вырывающемуся из моря, массивный баллистический болт полетел к далекому чешуйчатому Бегемоту. Этот баллистический заряд нес надежды бесчисленных людей, и даже бегущие наемники Западных Регионов не могли не повернуть головы и посмотреть на него глазами, полными надежды.

Он пролетел несколько десятков чжан: пятьдесят чжан, тридцать чжан, десять чжан…

Время замедлилось до бесконечности, так как расстояние между баллистическим болтом и масштабным Бегемотом становилось все меньше и меньше. Семь чжан, шесть чжан… бум! Баллистический болт столкнулся с головой чешуйчатого Бегемота.

Ауууууo!

В тот момент, когда ударил баллистический болт, чешуйчатый Бегемот отшатнулся назад, его две передние конечности поднялись над землей, он откинул голову назад и издал печальный вой. Его и без того ослабленная жизненная сила была снова поражена катастрофой, еще одна ее часть была стерта с лица земли.

Приветствия сразу же встряхнули небо. Это зрелище вдохновило почти сто тысяч солдат.

— Замечательно!

— Это сработало! Гигантская баллиста сработала против этого монстра!

Моральный дух армии был значительно повышен: никто не был так счастлив, как Чэнь Бин и его солдаты-баллистинцы. Им это удалось! Гигантская баллиста, которую вместе разработали Ван Чун и Чжан Шоужи, сработала против Бегемота! В тот момент, когда эта гигантская баллиста впервые появилась в этом мире, она мгновенно показала невообразимую силу.

Баллистический болт также нанес огромный шок тибетцам, туркам и арабам, наблюдающим издалека.

Что это было? Когда Великий Тан получил в свои руки такое грозное оружие?

Глаза Хуошу Хуйцана дрогнули, когда он увидел, как этот баллистический выстрел высовывался из головы Бегемота, вызвав сильные волны в его голове. Он был Великим Генералом много лет и несколько раз обменивался ударами с Чжанчжоу Цзяньцюном, а также сражался с несколькими другими Великими Генералами Тана, но никогда не сталкивался с таким оружием.

Армия Бегемотов Аравийской империи уже была достаточно удивительной, но Хуошу Хуйцан был еще более ошеломлен тем фактом, что Великий Тан обладал ужасающим оружием, способным справиться с этими Бегемотами.

Хотя Бегемоты были ужасны, ои были не так страшны, как если бы Великий Тан смог массово производить такое оружие.

Напротив, Великий Тан, способный создать оружие, эффективное против этих Бегемотов, гораздо больше заслуживал страха и опасений.

— Как это могло случиться! Когда Великий Тан стал способен противостоять арабам!

Дуву Сили был больше всего шокирован. Будучи зрителем всей этой битвы, он внимательно следил за всем, что происходило. Когда Бегемот сбил с ног Ван Чуна, Дуву Сили считал, что битва окончена и все, что ожидало Великий Тан — это разрушение его укреплений и полное уничтожение его армии.

К удивлению, огромный баллистический болт, который использовал Великий Тан, смог тяжело ранить Бегемота. То, что было первоначально четко ясно, внезапно стало сложно и запутанно.

— Ублюдки! Что здесь происходит?!

В этот момент никто не был более потрясен и встревожен, чем командующий армией Бегемотов Масил. У Бегемотов не было естественных врагов, и все они обладали чрезвычайно грозными оборонительными способностями. Почти не было человеческого оружия, которое могло бы причинить им вред. Для Масиля смерть одного Бегемота в этом месте была уже достаточно тяжелой потерей.

Но еще более неприемлемым было то, что этим восточным неверным удалось создать гигантское оружие, которое могло навредить его бегемотам.

На этот раз Абу Муслим и Зияд не сразу стали критиковать Масила. Резкий баллистический удар стал огромным ударом также и для двух арабских командующих востока.

— Спешите и зарядите! Готовьтесь снова стрелять! — Громко приказал ободренный Чэнь Бин. Болт не убил Бегемота, но гигантская баллиста доказала свою ценность. Она была вполне способна нанести тяжелые ранения арабским Бегемотам.

Ауууууo!

В тот момент, когда двадцать-тридцать солдат баллисты несли над собой другой массивный баллистический болт, воздух пронзил вой. В какой-то момент пара алых глаз, полных ненависти, остановилась на них. Почти в то же мгновение поток губительной энергии охватил их.

В этот момент все они почувствовали, что находятся в ужасной опасности.

— О, нет! Бегемот нацелился на нас!

— Спешите! Загрузите баллистический болт! Все остальные, приготовьтесь защищать гигантскую баллисту!

В то время как баллистический болт сумел ранить чешуйчатого Бегемота, он вызвал его гнев. С жутким ревом Бегемот повернул голову и начал атаковать гигантскую баллисту.

— Ах!

Армия была в состоянии паники, и даже Чэнь Бин побледнел. В тот момент, когда казалось, что гигантская баллиста и ее солдаты будут убиты Бегемотом, все услышали громкий рев.

— Уйди с моего пути!

Гигантская фигура внезапно вышла наружу, оттолкнув Бегемота за линию обороны.

— Милорд!

— Лорд Маркиз!

Вид этой знакомой фигуры заставил солдат сплотиться еще раз. Хотя четырехрукий бог потерял две руки, он обладал все той же невероятной силой. Что еще более важно, постоянные ранения, которые получал Бегемот, сильно потушили его огонь жизни, и он перестал быть таким жестоким.

Бум бум бум! Застигнутый врасплох, Бегемот потерял равновесие и был вынужден отступить на несколько шагов назад от Бога Ямы. Каждый из его шагов заставил Талас дрожать.

— Зверь! Прими еще один удар моей дубины!

Рев Ван Чуна походил на раскат грома, и еще до того, как он успел закончить говорить, огромная железная дубина закрутилась чтобы разбить голову Бегемота. Чтобы быть более точным, она целилась прямо в большой болт баллисты, торчащий из его черепа.

Оууууууууу! Бегемот взвыл и задрожал. Половина баллистического болта торчала из его головы, но теперь Ван Чун вонзил его весь в череп Бегемота, нанеся ему серьезную рану.

Ван Чун еще не закончил. В то время как Бегемот был в замешательстве, Бог Яма начал бить Бегемота своей дубиной. СмэкСмэкСмэк! За несколько коротких мгновений в голову Бегемота ударили тридцать-сорок раз.

— Замечательно!

— Лорд маркиз! Лорд маркиз! Лорд маркиз!

В воздухе звучали бесконечные возгласы Танцев. Но вдалеке у всех тибетцев, турок и арабов были очень неприятные гримасы.

— Пуск!

В то время, как Ван Чун останавливал Бегемота, Чэнь Бин и его люди взволнованно работали над своей задачей. Опустив меч из Стали Вутц вниз, Чэнь Бин дал команду на выстрел вторым гигантским баллистическим болтом, который стремительно вонзился в череп Бегемота.

— Скорее, быстрее!

Чэнь Бин призвал своих людей. После двух раз загрузки и стрельбы, его люди намного быстрее загрузили гигантскую баллисту. Бум! По пятам второго вылетел еще один баллистический болт длиной десять метров, вгрызаясь в голову Бегемота.

......

Ван Чун и гигантская баллиста работали в тесном сотрудничестве. Пока дубина Ван Чуна атаковала спереди, гигантская баллиста открыла огонь из-за его спины. Болт за болтом вонзались в череп Бегемота, и каждый из них потихоньку забирал его жизнь.

Бум! Последний выстрел был выпущен не людьми Чэнь Бина, а из близлежащих открытых ворот Таласа. В какой-то момент вторая гигантская баллиста была закончена и вывезена за городские ворота. Руководил командой стройный и еще молодой Сюй Кейи.

Увидев вторую гигантскую баллисту, армия взорвалась аплодисментами, ее моральный дух достиг своего пика, даже больше, чем в начале битвы. Выстрел из гигантской баллисты Сюй Кейи в далекого чешуйчатого Бегемота, наконец, достиг цели.

Земля дрогнула под ударом, как будто она вот-вот должна была расколоться.

Будучи атакован двадцатью с нибольшим болтами гигантских баллист, печально известный Терроризатор Аравийской Империи наконец умер, и последние угли его жизни были уничтожены.

— Генеральный защитник! Генеральный защитник! Генеральный защитник!

Все солдаты в пределах линии обороны и в Таласе так громко аплодировали, что их можно было услышать за сто ли. Вдалеке генералы трех противоборствующих империй имели чрезвычайно ужасные выражения лица, особенно арабы. Терроризатор имел громадную репутацию, уничтожив неисчислимые города. Ничто никогда не представляло реальной угрозы этому Бегемоту, а тем более смертельной.

Но теперь он нашел свой вечный сон.

Если бы они не видели этого сами, даже если бы их избили до смерти, они бы не поверили в это. Это, несомненно, был огромный удар по арабской армии.

Бузз!

Без малейшего колебания Ван Чун поднял правую ногу, перешагнул через труп Терроризатора и зашагал вдаль.

— Чэнь Бин, Сюй Кейи, я оставляю на вас две гигантские баллисты. Работайте вместе, чтобы убить последнего Бегемота!

Голос Ван Чуна отозвался эхом в воздухе, но сам он уже ушел.

Вдалеке Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Ян были втянуты в ожесточенные бои с Бегемотом в виде черного кабана. Их атаки были быстрыми и мощными, но Бегемот игнорировал их, сосредоточив все свои атаки на Таласе. Высокие стены Таласа дрожали, покачиваясь с каждым ударом.

Ситуация была опасной. Если атаки черного кабана будут продолжаться, то город Талас рухнет в короткие сроки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 959. Bыхoди на cцену, гигантская баллиста! (III)**

— Ярость Ямы!

Как раз в тот момент, когда черный кабанный Бегемот был готов снова врезаться в стену, черный Яма подпрыгнул к нему и ударил огромной дубиной, пылающей фиолетовым пламенем, в голову Бегемота. Почти в то же самое время гигантские баллисты под контролем Чэнь Биня и Сюя Кейи также начали стрелять, две огромных баллисты выстрелили в голову черного кабана.

Оуууу!

Чёрный кабанный Бегемот, который был Разрушителем, издал пронзительный вой. На этот раз его выносливые щетинки и гибкая, цепкая шкура оказались неэффективными. Длинные баллистические болты пронзили его кожу и череп, и глубоко проникли в его голову.

Разрушитель наконец испытал жуткую тяжесть.

Взрыв! Взрыв!

Когда Разрушитель взвыл, в его голову вонзились еще два баллистических болта. Его когда-то буйное пламя жизни, казалось, внезапно было атаковано снежной бурей, мгновенно тускнея.

— Замечательно!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь были в восторге от этой картины и сразу же начали работать с Ван Чуном и двумя далекими гигантскими баллистами. Одна секунда, две секунды… Жизнеспособность черного кабанного Бегемота падала с удивительной скоростью.

Ревущий Бегемот обратил свои алые глаза к далеким гигантским баллистам и начал атаковать. Этот Бегемот изначально был сосредоточен на нападении на город, но урон, нанесенный двумя гигантскими баллистами, был гораздо более серьезным, чем от трех Великих Генералов. Каждый удар посылал боль в костный мозг так, что Бегемот не мог просто игнорировать атаки гигантских баллист.

— Перестань!

Гао Сяньчжи и другие были полностью сосредоточены на Бегемоте, поэтому в тот момент, когда он повернулся, огромные цепи Звездной Энергии выскочили и потянули его назад. Несколько секунд спустя Верховный Бог Запустения, Могущественный Чудотворный Бог, Гао Сяньчжи и Яма Ван Чуна начали атаковать ребра Бегемота.

Бегемот атаковал влево и вправо, но оказывался в тупике на каждом шагу. В течение всего этого процесса в голову Бегемота попали еще восемь баллистических болтов.

— Пуск!

— Пуск!

Гигантские баллисты были выстроены в линию, Чэнь Бин и Сюй Кейи опускали мечи, приказывая своим людям стрелять. Эти двое были лучшими офицерами баллист в армии подкрепления Тана, и им понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, как использовать гигантские баллисты.

Кроме того, они также усовершенствовали процедуру загрузки, ускорив эту наиболее важную часть процесса работы гигантской баллисты.

— Пуск!

— Пуск!

Один выстрел происходил за другим, две гигантские баллисты показали совершенно новый уровень мощности, чем, когда их использовали против бегемота-гиппопотама. Под непрерывным огнем гигантских баллист жизнеспособность черного кабанного Бегемота была ослаблена до невероятного уровня.

— Эти гребаные ублюдки! Я разорву ваши трупы в клочья!

Когда Разрушитель был окружен четырьмя экспертами Тана и был постоянно ранен гигантскими баллистами, Масил задрожал, и ярость превратила его лицо в дикую гримасу.

Масил повернулся и закричал одному из страшных слуг позади себя:

— Поспеши и позови Разрушителя!

Хотя он крайне не хотел, он глубоко дорожил каждым из этих Бегемотов. Терроризатор уже был мертв, поэтому Масил не мог сидеть сложа руки и смотреть, как другой Бегемот умирает от рук Тана.

Фьють!

Мгновение спустя из арабского лагеря вдруг раздался резкий свист. Звук этого свистка заставил черного кабанного Бегемота перед Таласской крепостью повернуть голову в сторону арабского лагеря. Бум! Без каких-либо колебаний прославленный Разрушитель оттолкнул своих нападающих и начал безумно вырываться из окружения.

— Зверь! Тебе не кажется, что уже слишком поздно думать о побеге!

Чэнь Бин и Сюй Кейи усмехнулись. Если бы арабы отозвали Бегемота в виде черного кабана раньше, у них, возможно, был бы шанс, но теперь внутри Бегемота было по крайней мере двадцать болтов баллисты, торчащих из его головы, каждый из которых был глубоко забит в череп дубиной Ван Чуна. В этой ситуации даже что-то столь же цепкое, как этот Бегемот, стояло на грани смерти.

Бум! Бум!

После еще одной отмашки мечом Чэнь Биня и Сюй Кейи еще два баллистических удара направились Бегемоту в голову.

Бегемот был очень быстр, и в мгновение ока он покрыл пятьдесят чжан. Бум! Бум! Еще два баллистических болта ударили его в голову. Семьдесят чжан. Бум! Бум! Еще одна пара болтов.

Румбл! Сто пятьдесят чжан!

Еще два баллистических удара, и с последним воем черный кабанный Бегемот упал на землю, подняв облако пыли.

С окончанием битвы все стихло. Первые приветствия вырвались от танских солдат на стенах Таласа. Огромное давление, охватившее их сердца, наконец рассеялось.

— Выиграли! Мы выиграли!

Танские солдаты и наемники махали руками в воздухе, их лица были красными от волнения. Через трупы трех Бегемотов Великий Тан еще раз продемонстрировал свою силу своим врагам.

Что еще более важно, армия наконец-то получила оружие, способное справиться с этими монстрами. Армия из ста тысяч человек теперь имела еще один инструмент в своем арсенале, который мог помочь ей выжить в этой битве.

— Все кончено. Арабские Бегемоты не смогли представить угрозы. В конце концов, похоже, что все зависит от нас!

Великий Генерал Небесного Волка Дуву Сили стоял на вершине холма с едва скрываемым разочарованием в глазах. Он возлагал большие надежды на этих огромных зверей, но гигантские баллисты гарантировали, что больше надежды нет.

Теперь, когда у Великого Тана было оружие такого рода, Бегемоты больше не представляли большой угрозы.

— Пока еще рано судить.

Дуву Сили уже повернулся и готовился вернуться в свою армию, но этот голос заставил его остановиться и повернуться в замешательстве к Далуну Руозану.

— Ха-ха, неужели генерал не понял? Линия защиты Тана полностью открыта.

Далун Руозан говорил непринужденно, но Дуву Сили задрожал от этих слов, его голова повернулась, чтобы посмотреть на первую линию обороны. В этой битве все внимание отвлекли огромные Бегемоты, даже внимание Дуву Сили. Мало внимания было уделено двум стальным линиям обороны, которые Великий Тан построил перед Таласом.

Бузз!

Пока он сканировал первую линию защиты Тана, зрачки Дуву Сили сжались, как будто его внезапно ударили.

— Это!

В самом начале первая линия обороны перед Таласом была прямой, твердой и доблестной, являясь для Тана мощным укреплением и спасательным кругом. Но теперь Дуву Сили видел изогнутую и кривую линию с большими пробелами, пробитыми в этой некогда величественной линии стен.

Судя по тому, что он увидел, длина линии обороны, которая была искажена и побита, составляла более тысячи чжан. Такой большой разрыв в обороне Тана был чрезвычайно смертельным. Проще говоря, арабы могут убрать атаки на остальную часть линии обороны и сосредоточить всю свою силу на этом одном разрыве.

С определенной точки зрения первая линия обороны существовала только в названии. Великий Тан потерял свою самую мощную оборонительную линию против арабов! Великий Тан был сейчас в кризисе.

— Как это могло произойти?!

Дуву Сили глубоко вздохнул, не смея поверить своим глазам. Он вспомнил, что первый Бегемот не смог нанести большой урон. Хотя Великий Тан потерял около десяти тысяч человек, они убили Бегемота, прежде чем он смог нанести столь большой урон.

Что касается второго Бегемота, хотя он был сильнее, он был эффективен только в течение еще более короткого периода времени. Прежде чем он смог полностью продемонстрировать свою разрушительную силу, он был побежден трансформацией Бога мальчика Тана и гигантской баллистой. Чёрный кабанный Бегемот также был энергичен в нападении, и даже вызвал появление множества трещин на городских стенах, но в итоге стены Таласа выдержали.

В этом аспекте арабская операция может считаться полным провалом.

И Дуву Сили не заметил, кем был причинен такой ущерб.

— Что здесь происходит? — Не мог не сказать Дуву Сили.

— Ха-ха, по правде говоря, это началось с самого начала. Вы все были сосредоточены на битве Бегемота с Ван Чуном, даже не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Бегемот, атакующий стальную линию обороны, оказался намного сильнее, чем предполагалось… никто из вас не заметил, что его истинная сила была не в его теле, а в его четырех толстых ногах. — Сказал Далун Руозан со слабой улыбкой. Превосходный стратег должен был быть чрезвычайно проницательным, замечая мелкие детали вместе с большими, замечая то, что пропустили простые люди, и полностью охватывая поле битвы своим вниманием.

— Каждый раз, когда Бегемот наступал, он всегда выпускал волну за волной ударов и вибраций. В этом была его истинная сила, и стальные стены начали разрушаться, как только он стал ее использовать. Все вы, возможно, не заметили, но Ван Чун заметил. Вот почему он был так взволнован и отчаялся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 960. Звук pогов! Aрмия Kороля Hеба!**

— !!!

Слова Далуна Руозана ошеломили даже Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче, не говоря уже о Дуву Сили. Не было никаких сомнений, что, как и Дуву Сили, они не заметили других деталей этой битвы.

Далун Руозан с улыбкой воспринял реакцию своих сверстников. B такой войне он всегда сможет заметить больше, чем такие люди, как Дуву Сили и Хуошу Хуйцан.

— Несмотря на то, что Бегемоты мертвы и Великий Тан теперь обладает тяжелым оружием, способным справиться с ними, эта битва далека от завершения. Абу Муслим известен как самый амбициозный и самый влиятельный правитель Востока в истории Аравийской Империи, а также как тот, кто покорил большинство стран. У него не может не быть плана, и он никогда не позволил бы так закончиться битве!

Глаза Далуна Руозана светились проницательным светом, как будто он мог вычислить все, что происходит на поле битвы. Это было поведение стратега. Дуву Сили, который готовился уйти, не мог не повернуться и вернуться на вершину холма.

Прошло чуть больше дня, и Дуву Сили невольно приобрел глубокое доверие к этому мудрому Великому Министру другой страны.

— Гигантские баллисты Тана могут казаться чрезвычайно грозными, но они полезны только против крупномасштабных целей, таких как Бегемоты. Для обычных солдат они просто как катапульты, что лают с очень ограниченным укусом. Хотя эти Бегемоты умерли, Я уверен, что Абу Муслим считает, что цель достигнута, и линия защиты Тана полностью открыта для них.

Далун Руозан говорил плавно, его голос звучал уверенно и непринужденно.

— Более того, если мое суждение верное, у Тана должно быть только две гигантские баллисты, максимум три, и они, вероятно, все были собраны на месте. В противном случае они использовали бы их против первого Бегемота. Таким образом, Тан испытывает кризис!

На холме было тихо. Дуву Сили, Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче были ошеломлены. Если все было так, как сказал Далун Руозан, если у Тана было только две или три гигантских баллисты, то их положение было не таким радужным, как казалось.

— Если это так, если мы уничтожим гигантские баллисты, разве они не будут закончены? — Наконец спросил ДуСун Мангпоче.

— Хех, кто сказал, что это не так?

Далун Руозан усмехнулся с задумчивой улыбкой на губах.

Первый этап битвы закончился, но он только начал танцевать в том темпе, который должен был иметь. Далун Руозан прекрасно понимал, что следующая часть битвы будет более интенсивной, чем любая другая до нее!

......

В отдаленном арабском лагере атмосфера была тяжелой и гнетущей. Приветствия, которые раздавались, когда Бегемоты впервые появились, давно исчезли. Когда черный кабанный Бегемот, Разрушитель, упал на землю, более двухсот тысяч арабских солдат замолчали, не издав больше ни звука. А сзади атмосфера была еще более удушающей.

Все арабские генералы смотрели на горбатую фигуру.

Несмотря на то, что Масил был доверенным помощником халифа и командующим армией Бегемотов, даже он не мог не покраснеть от стыда и не скорчить кислую мину от всего давления, которое он испытал. Когда он только что прибыл на поле битвы, он разразился гордостью и уверенностью, полагая, что только его армия Бегемотов сможет смести неверных, оккупирующих Талас.

Но, в конце концов, трое его могучих Бегемотов погибли на поле битвы, пока все наблюдали. Масил чувствовал, что потерял все свое достоинство.

Что было еще более важно, Масил и Армия Бегемотов представляли Халифа как одну из самых сильных сил в Халифате Аббасидов. Такой результат унизил и Халифат, и Халифа.

— Это был несчастный случай! Я понятия не имел, что у них есть такая вещь. В отчете, который вы мне дали, ничего не сказано о том, что у них есть такая гигантская баллиста! Такого еще никогда не было!

Масил, наконец, попытался защитить себя.

Окружающие генералы молчали, но их глаза ясно отражали их сомнения.

Аравия была страной войны, страной завоеваний, и ей больше всего нравилась сила. Без силы, силы, способной вызвать восхищение, даже доверенный помощник халифа был бесполезен. Если бы Масилу удалось победить своих врагов и разрушить их укрепления, они бы уважали и ценили его, даже с его сгорбленной спиной.

Но не было никаких сомнений, что он ошибся.

— Довольно!

Абу Муслим наконец заговорил. Во всей армии только он и Зияд не критиковали Масила. Их взгляды смотрели мимо армии в сторону врага.

— Эта битва не была ошибкой Масила, и, несмотря на смерть Бегемотов, Масил помог нам достичь нашей цели и открыл линию защиты Тана! Теперь наша очередь атаковать!

С этими последними словами в глазах Абу Муслима вспыхнула пугающе холодная вспышка света. Его глаза устремились на этот разрыв в тысячу чжан вдоль линии защиты Тана.

— Прикажите армии подготовиться. Кроме того, пусть последняя армия готовится к атаке.

Буууум!

Рог громко затрубил, его звук раздался из арабской армии по всему западному полю боя.

— Что это?!

Вдали солдаты династии Тан, которые пытались навести порядок в битве, пришли в состояние шока.

После двух сражений армия Тана сразу заметила бы все, что делают арабы. Но это было не единственное, что их удивило. Они всегда слышали, что арабы используют военные барабаны для подачи сигнала. Они никогда не слышали ни одного рога из арабского лагеря.

В то же время четыре верховных командира сил Тана, стоящих перед Таласом, также обратили внимание на рог.

— Что происходит? Арабы собираются снова атаковать?

Чэн Цяньли посмотрел вдаль с недоверием в глазах.

— Я не знаю. Арабы редко используют рога. У меня плохое предчувствие по этому поводу. С нашим следующим противником может быть даже сложнее иметь дело, чем с армией Бегемотов.

Гао Сяньчжи стоял на плече Верховного Бога Запустения, его торжественный взгляд был прикован к мрачным рядам собирающейся арабской армии.

— Абу Муслим готовится лично вступить в бой.

Спокойный и бесчувственный голос прозвучал в их ушах. Все обратились к этой молодой и стройной фигуре.

— Ван Чун?!

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь в шоке и недоверии уставились на Ван Чуна.

— Абу Муслим достиг своей цели. Наша сила уменьшилась, и что еще более важно… ему удалось разбить нашу линию обороны.

Ван Чун неожиданно повернул голову к длинному разрыву в первой линии обороны.

Даже не нуждаясь в приказе Ван Чуна, мастера уже отправились на первую линию обороны, чтобы начать ремонт. Толстые клубы дыма поднимались из-за пропасти, сотни тысяч печей извергали пламя. Хотя над ремонтом работали бесчисленные мастера, он шел очень медленно.

Бегемот в виде гиппопотама не только разрушил стальные стены и разбросал их повсюду, но и полностью изменил географию местности. Стальные стены можно было отремонтировать, но этого нельзя сказать о неровной местности, по крайней мере, за короткое время.

Командиры династии Тан замолчали, глядя на длинный разрыв, выражения их лиц были чрезвычайно серьезными. Бедствия никогда не приходили в одиночку. Во время двух нападений Бегемотов Тан потерял более десяти тысяч человек, линия обороны была разрушена, а Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь и Ван Чун использовали значительное количество умственной, физической и звездной энергии.,

Они даже не успели отдышаться, но Абу Муслим уже отправлял свою армию в двести тысяч, даже лично вступая в бой. Это были абсолютно ужасные новости.

Ван Чун, казалось, был единственным человеком, способным сохранять самообладание, но, по мнению окружающих, он был так же взволнован, как и все остальные.

Этот рог… это Армия Королей Неба?

Ван Чун посмотрел туда, откуда доносился звук рога, и его разум был в смятении. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли не могли услышать ничего особенного об этом, но Ван Чун понял, что это за рог, и он начал кричать:

— Это был рог армии Короля Неба!

Арабы не использовали рога. В арабской армии только одна специальная армия использовала этот вид рога.

Армия Короля Неба!

Это наконец началось? — Пробормотал про себя Ван Чун.

В своей прошлой жизни, хотя он никогда не принимал участия в Таласской битве, он запомнил каждую ее деталь наизусть. Армия Короля Неба была мощной силой на этом поле битвы, что могла запугать всех присутствующих! Но это был не первый раз, когда Ван Чун испытал их силу. Армия Короля Неба также появилась в войне на юго-западе.

Эти великаны высотой от шести до десяти метров нанесли огромный ущерб силам Ван Чуна. В то время они были просто армией гигантов. Но Ван Чун прекрасно понимал, что в этом виде они продемонстрируют совершенно новый уровень силы. Это была бы настоящая Армия Короля Неба!

Страшная армия безумия и разрушения!

Именно когда появилась Армия Короля Неба, армия протектората Анси была полностью разгромлена. Легенды утверждали, что арабы приказали Армии Короля Неба использовать уникальный, массивный, золотой рог. Этот рог только один раз пронесся над полем битвы, чтобы закрыть занавес армии 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 961. Cкрытая опаcность пeред битвой!**

— Ли Сие! Передай мой приказ! Собери армию и приготовься к бою!

Глаза Ван Чуна вспыхнули, пока он говорил.

— Да, лорд маркиз! — Ли Сие ответил от имени своего ферганского коня.

Хиах! Он поехал вперед, вызвав кавалерию Ушана, и поскакал к линии обороны.

— Лорд-Защитник, пойдем!

Почти в тот же момент Ван Чун развеял трансформацию Влада Ямы. Битва была неизбежна, и Ван Чун чувствовал, что это наверняка будет горькая и отчаянная битва.

— М-м.

Гао Сяньчжи кивнул и последовал за Ван Чуном на линию обороны.

......

Румбл!

Вдалеке рог прекратил трубить, но землетрясение только усилилось. Когда двести тысяч арабских солдат приготовились к битве, огромная энергия начала захлестывать землю. Просто наблюдая издали, можно было почувствовать удушающее давление.

Роооар!

Бесчисленные арабские кавалеристы взревели, и достали свои скимитары. Холодный свет сиял на стали их клинков. Десятки тысяч скимитаров, направленных в воздух, создали мерцающий и пугающий лес лезвий.

— Арабы наконец-то уезжают!

Западные турки и тибетцы смотрели на арабскую армию на горизонте и слушали их жуткие крики. Далун Руозан и все остальные были спокойны, но их глаза ярко светились. Прождав, арабы наконец решили выехать.

Хотя у Бегемотов была пугающая сила, они все же пали почти перед ста тысячами танских солдат. Войска на земле были нужны.

— Я не знаю, смогут ли арабы полностью разгромить Тан! — Пробормотал Хуошу Хуйцан, с нетерпением в глазах. Он смотрел на арабскую армию, которая простиралась до края горизонта. Никто в мире не был лучше, чем арабы в кавалерийских атаках, которые могли разрушить вражеские формирования. Даже гордые тибетцы решили смиренно признать поражение в этом вопросе. А с точки зрения оборонительных сражений и оборонительных пехотных формирований никто в мире не смог бы превзойти Великий Тан.

Вероятно, не было ни одной страны в мире, кроме Великой Династии Тан, которая могла бы опираться на пехотные соединения, чтобы противостоять шторму атак арабской кавалерии, в несколько раз превышающей их числом.

Великий Тан господствовал в мире благодаря пехоте, а Аравия стала гегемоном благодаря своей кавалерии. Это были самые сильные и наиболее представительные солдаты сильнейших империй востока и запада, но теперь ситуация изменилась. В стальной оборонительной линии, построенной Таном, появился разрыв.

Разрыв длиной более тысячи чжан был более чем достаточным для того, чтобы арабская кавалерия обошла стальную линию обороны и ударила прямо в сердце формирования Тана.

Теперь арабы могли полностью уничтожить Тан.

— Тану нужно его починить, но времени больше нет! Поскольку у них нет времени, чтобы починить этот длинный разрыв, их поражение гарантировано. — Сказал Хуоба Сангье. Он также был на вершине холма, наблюдая со своего высокогорного коня. За ним были несколько тысяч воинов Великой Кавалерии Мутри.

— Я просто немного сожалею о том, что конница Ушана Великого Тана не умрет от наших рук. Однако, лично увидеть их гибель на поле битвы, осмотреть их, когда они полностью уничтожены, может также утешить наших павших братьев, Белых Храбрецов и Цинхай.

Его голос стал тише к концу.

Более шестидесяти тысяч солдат турко-тибетских сил замолчали, и все они ожидали шторма.

......

Атмосфера была напряженной.

На западном фронте, пока арабы готовились к битве, бесчисленные воины Тана также собирались за первой линией обороны. Все солдаты, которые ушли в город, теперь вышли, аккуратно разделенные на упорядоченные части.

Танская армия быстро установила одну линию обороны, затем вторую, третью… Тем временем, на фронте армии, Чжан Шоужи руководил всеми мастерами во всеобщем усилии по ремонту стальных стен. Горели огни, и дым поднимался в напряженную атмосферу.

Армии двух величайших империй востока поддерживали отдаленную тупиковую ситуацию. Хотя битва еще не началась, мечи вытянулись, а тетивы туго натянулись. Воздух был насыщен напряжением.

Румбл!

Когда Тан готовился к битве, земля задрожала, и из задней части арабского лагеря появились массивные силуэты, блокирующие солнце, и они медленно продвигались в поле зрения.

Поток давления начал охватывать весь мир.

Бузз!

Все мгновенно побледнели при виде этого.

Один!

Два!

Три!

Четыре!

Четыре огромных Бегемота медленно приближались к лагерю Тана.

Как это могло быть? Как у арабов может быть так много этих огромных монстров?!

Послышался вздох шока. Ферганский командир Банаан поморщился, и, хотя его солдаты ничего не сказали, их взгляда было достаточно, чтобы понять, что они чувствовали.

— Это, вероятно, все их остатки. — Спокойно сказал Ван Чун рядом с Банааном. Его глаза на мгновение мерцали при сильном ветре, но они оставались твердыми и решительными. Он знал об армии Бегемотов больше, чем кто-либо еще.

Поскольку это была армия, естественно, в ней было больше, чем один или два бегемота!

Первые два нападения можно было считать актом презрения к врагу. Однако на этот раз командир противника отбросил свое презрение и сосредоточил все свое внимание на этой битве.

Согласно арабской истории, Армия Бегемотов никогда не отправляла двух или более бегемотов в одной битве, но на этот раз они посылают четыре… Это большая честь! — Саркастически заметил для себя Ван Чун.

Для любой фракции или власти Армия Бегемотов была ужасной силой, способной уничтожить любое сопротивление. Это были существа, которых можно было связать с загадочными мифами и легендами, хотя эти Бегемоты имели мало общего с такими мифами!

Четыре Бегемота также оказали огромное давление на Ван Чуна. Но так как теперь у него было две гигантские баллисты, которые можно было использовать против Бегемотов, Ван Чун чувствовал себя намного увереннее.

По крайней мере, эти Бегемоты уже не были непобедимы.

Бум!

Четыре Бегемота медленно приближались, как высокие горы. Но когда они были всего за десять с небольшим чжан от арабского формирования, они внезапно остановились, как будто застыли на месте.

Остальная часть арабской армии также, казалось, замерла.

Все были в растерянности от этой резкой сцены.

— Лорд Маркиз, арабы уже протрубили в рог, так почему они остановились? Чего ждут арабы?

Сюэ Цяньцзюнь был удивлен, его взгляд переместился на Ван Чуна, сидящего на Белокопытной Тени. Все они были готовы к битве, но двести тысяч арабских солдат и четыре ужасных Бегемота остановились. Тан был смущен и ошеломлен этим решением.

Ван Чун ничего не сказал, его руки сжимали поводья лошади, пока его голову пронзали бесчисленные мысли. Он смутно ощущал что-то, исходящее от арабской армии, но за это короткое время он не мог понять, что это было.

С тех пор, как он вмешался, битва при Таласе пошла совершенно иначе, чем та, что была в его памяти. Он больше не мог предсказать, что должно было случиться.

Тревога и беспокойство сгущались над тихим полем битвы.

— Они готовы?

Высокая фигура Абу Муслима в тылу армии говорила с кем-то позади него.

Крупный арабский генерал за спиной Абу Муслима поклонился и ответил с ненормальной подчиненностью:

— Лорд-губернатор, все готово! Все, что нужно, — это приказ Милорда!

— Отлично!

Глаза Абу Муслима замерцали ярким светом.

— Масил, начинай!

Этот приказ был произнесен с резким холодом и крайней мрачностью.

Роооар!

Бегемоты взревели, и арабская армия начала расступаться, оставляя путь для четырех огромных существ. Постепенно они начали шагать вперед. Бум! Первый Бегемот двинулся, затем второй, третий… Четыре Бегемота взревели, и начали атаковать Тан.

Когда они начали атаковать, все могли ясно увидеть, что головы четырех Бегемотов были покрыты толстыми шлемами. Это зрелище заставило их всех поморщиться. Было совершенно очевидно, что арабы усвоили свой урок и увеличили защиту вокруг жизненно важных голов Бегемотов.

Готовы!

Ван Чун сделал жест, а Чэнь Бин и Сюй Кейи обнажили свои мечи и начали отдавать приказы.

Сотни солдат баллисты начали свою работу.

Слышался металлический лязг и скрип, и солдаты нервно заряжали гигантские баллисты и направляли их на Бегемотов. У Великого Тана было только две гигантские баллисты, но Бегемотов было четыре. Никто не знал, как они разберутся со всеми ними.

— Ван Чун, у нас есть еще эти гигантские баллисты в лагере? Можем ли мы сделать больше?

Гао Сяньчжи поскакал в сторону Ван Чуна, его взгляд с оттенком беспокойства смотрел вперед.

— Нет!

Ван Чун покачал головой.

— До сих пор гигантские баллисты были просто концепцией, которую мы никогда не пробовали раньше. Было достаточно чудесно построить две и заставить их работать нормально. Мы не сможем построить третью…

В обычных обстоятельствах у Тана никогда не было Бегемотов в качестве противников в битве при Таласе. То, что им удалось построить две гигантские баллисты, уже было благословением небес.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 962. Гиганты! Mетеоpы падают с небес!**

— Лорд Маркиз, по правде говоря… в нашей нынешней ситуации мы могли бы построить еще одну.

Позади Ван Чун донесся пожилой голос.

Четыре командира династии Тан повернулись, чтобы посмотреть на Чжана Шоужи.

— Самая большая трудность, создаваемая гигантскими баллистами, заключалась в том, что у нас не было опыта их создания. Кроме того, отчасти материалы были особенными, и мы не совсем понимали, как их правильно использовать. Но теперь, когда мы сделали две, у нас есть опыт, на который мы можем положиться. Хотя построить третью все равно будет чрезвычайно сложно, мы можем сделать это, если у нас будет достаточно времени. Кроме того, разрушенные баллисты можно использовать в качестве материалов. Остальные части мы можем выковать на месте. Есть также простое решение для баллистических болтов…

С этими последними словами Чжан Шоужи повернулся к упавшим арабским бегемотам на первой линии обороны.

Баллистические болты, используемые гигантскими баллистами, отличались от обычных болтов. Чжан Шоужи и его ремесленники выковали их в столице, собрав лучших мастеров и ремесленников из кузнечных кланов. Кроме того, они были сделаны с использованием лучших доступных технологий и материалов, и после того, как они были закончены, на них даже поместили многие формирования и надписи.

Именно все эти меры позволили гигантским баллистическим болтам пробиться сквозь жесткие и гибкие шкуры Бегемотов, а затем вонзиться в их стальные черепа. Такие баллистические болты не могли быть случайно выкованы на поле битвы. Но эти гигантские Баллистические болты были тем, о чем им нужно было беспокоиться меньше всего.

— Я понимаю! — Заместитель генерального защитника армии протектората Анси Чэн Цяньли заявил с резким светом в глазах. Он сразу же поскакал к трупу бегемота в форме гмппопотама. Прыгнув на голову, он полез в окровавленную дыру и сильно потянул. Плюх! В брызгах крови из черепа убитого Бегемота появился тяжелый гигантский баллистический болт.

Бум!

Действия Чэн Цяньли были чистыми и прямыми. Эти огромные баллистические болты казались легкими, как перышко, в его руках. Один за другим он вытаскивал их и бросал на место рядом с одной из гигантских баллист. Большие облака пыли вздымались в воздухе, когда он бросал их вниз.

Гигантские болты были чрезвычайно тяжелыми. Только элитные генералы, такие как Чэн Цяньли, имели силу вытащить их.

Через несколько мгновений было собрано от тридцати до сорока гигантских баллистических болтов и сложено рядом с двумя гигантскими баллистами.

Бонг! Бонг! Бонг!

Боевые барабаны принялись стучать в арабском лагере. Вскоре после того, как четыре Бегемота начали двигаться, двести тысяч арабских кавалеристов, которые все это время стояли в стороне, тоже начали двигаться, и черные волны стали подниматься за Бегемотами к линии обороны Тана.

— Убью!

— Уничтожь их! Убей этих язычников!

К грохоту военных барабанов присоединились арабские призывы к битве, и мрачный и дикий ветер начал обдувать поле битвы.

— Битва наконец началась!

— Готовьсь!

Громкий голос донесся в пасмурном небе, и после этого приказа раздался грохот оружия, не подвергавшегося обстрелу и подготовленного, эхом отдаваясь по линии обороны, его края ярко блестели.

— Щитоносцы, будьте готовы!

— Солдаты Баллисты, займите свои позиции!

— Кавалеристы, примите формирование!

Один четкий приказ за другим отдавался в рядах армии. В мгновение ока подкрепление Цыси и армия протектората Анси, насчитывающие более ста тысяч солдат, начали двигаться. Звуки марша, грохот армии и оружия, вибрация щитов и стук кузниц слились в один грохот.

Танская армия превратилась в огромную машину, окутанную пугающей аурой.

Поле битвы было настолько мрачным, что пострадали даже далекие тибетцы и турки, и все они так нервничали, что почти забыли дышать.

Абу Муслим посмотрел на линию обороны Тана и неожиданно приказал:

— Масил! Готовься! Ты тоже должен присоединиться к штурму!

— Хех! Понял.

Масил, очевидно, ожидал этого. Он посмотрел на линию обороны и зловеще рассмеялся, затем пошел в тыл. Бум! В земле образовалась трещина, и Масил исчез сквозь нее.

Роооар!

Бегемоты взревели, их тяжелые шаги заставили землю дрожать. По мере того как они все ближе и ближе подходили к стальным стенам, их тяжелые тела перемешивали облака пыли высотой десять с половиной метров. Позади Бегемотов арабская кавалерия махала своими скимитарами и шла вперед, словно надвигающееся наводнение.

— Три тысячи чжан!

— Две тысячи пятьсот чжан!

Четыре Бегемота и море арабской кавалерии позади них на полной скорости устремились к линии обороны Тана.

— Все солдаты, будьте готовы!

Ли Сие привел пятитысячную кавалерию Ушана на самый фронт, его громовой голос звенел в ушах каждого.

Напряжение!

Бесподобное напряжение!

Воздух противостояния между двумя армиями быстро сгущался. Все арабы, Танцы и наемники закрыли глаза, плотно сжали руки на оружии, вены выпирали из их кожи.

В этот момент даже Ван Чун и Гао Сяньчжи выглядели немного нервными. Это может быть решающим сражением между арабами и танцами.

Когда арабы и бегемоты были еще в двух тысячах чжан, Ван Чун вытащил меч и издал приказ.

— Солдаты Баллисты!

Три тысячи баллист начали скрипеть, их болты были заряжены и нацелены.

Баллисты были единственными вещами, способными одновременно представлять угрозу для арабской кавалерии и Бегемотов. Хотя они не были столь же разрушительными, как гигантские баллисты, они восполнили это своей численностью.

Но как только три тысячи баллист были заряжены и нацелены, в ушах каждого вдруг разразился пронзительный свист. На далеком горизонте, позади арабской армии, земля внезапно сотряслась, как будто что-то вырвалось из нее.

Дрожащие и сменяющие друг друга огни и тени сразу же привлекли всеобщее внимание.

— Что это? — Спросил Чэн Цяньли, щурясь.

Ван Чун, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли стояли рядом на линии фронта, наблюдая за этим далеким зрелищем. Ван Чун и Гао Сяньчжи ничего не сказали, но оба они испытали дурное предчувствие одновременно. Каким бы ни был этот звук, для его появления в такое время было определенно нехорошо.

Вооох!

Солдаты внезапно ворвались в шум. Армии не нужно было долго ждать, чтобы разгададать ответ на загадку.

— Посмотри туда!

— Что это?

— Метеор! Это метеор!

Пока солдаты с удивлением смотрели, над линией обороны появился огромный метеор, поверхность которого горела темно-зеленым пламенем, а сам он вращался в воздухе. Он двигался с невероятной скоростью. К тому времени, когда солдаты заметили, он был только в нескольких сотнях чжан от их головы.

— Осторожно!

Зрачки Ван Чуна сжались, немедленно отреагировав на сильную опасность, которую он чувствовал. Это зрелище было слишком странным, далеко за пределами того, что он предсказывал. Но даже с предупреждением Ван Чуна было уже слишком поздно…

Бум!

В этот миг огромный, пылающий метеор пролетел несколько сотен чжан и врезался в землю.

Ах!

Метеор произвел взрывное воздействие, воздух внезапно наполнился криками, и солдаты династии Тан и наемники Западных Регионов полетели мимо ударных волн. Крошечные камни полетели наружу, превращаясь силой удара в острые стрелы, которые пронзили окружающих солдат.

Игого! Боевые кони закричали, их глаза широко раскрылись, они в страхе поскакали в тыл. Армия вокруг места удара метеора была в хаосе.

И в центре этого хаоса была огромная яма диаметром десять с небольшим метров и глубиной семь метров. В самом низу было то, что можно было назвать только гигантским яйцом. Яйцо было пестрым темно-зеленым, ростом с пять или шесть взрослых мужчин. Оно было сделано из какого-то прочного металла и горело зеленым пламенем.

КаКряк! Гигантское яйцо начало сморщиваться, и на нем появилась тонкая черная трещина, которую все приняли за метеор. Бум! Прежде чем кто-то успел среагировать, огромная ладонь, похожая на черную сталь, вырвалась из яйца, схватившись за край трещины.

— Хахаха, вы все умрете ради меня!

Зловещий и жестокий голос, наполненный сильным намерением убить, внезапно прозвучал в ушах каждого. В этот момент все поняли, что ладонь, появившаяся из гигантского яйца, была даже больше лошади! И в этом яйце они могли ясно разглядеть ужасную пару красных глаз.

— Ах!

В воздухе раздались крики тревоги, и бесчисленные боевые кони испуганно отпрянули. Пока солдаты в ужасе смотрели, яйцо полностью раскололось, и с грохотом металла изнутри поднялся смоляной гигант.

Десять метров, пятнадцать метров, семнадцать метров… в конце концов, рост гигантского человека наконец перестал подниматься на восемнадцати метрах.

Черная стальная шкура, большое и жесткое тело, жестокие и злые глаза, жаждущие уничтожения — это был явно исконный гигант, о котором говорят в мифах! И пятнистая зеленая яичная скорлупа была явно доспехом этого великана.

Взрыв!

Огромный серый валун пролетел в воздухе. В тот момент, когда великан поднялся из землии и раскрыл свою истинную форму, он поднял гигантский камень в половину своего роста и бросил его. Взрыв! Удачливый наемник был поражен, и он, и его лошадь разбились в пасту, даже не успев закричать. И скала продолжала свой оставшийся импульс, чтобы проложить кровавый путь через плотные ряды армии. Он оставил после себя след из трупов и отрубленных конечностей, принадлежащих как человеку, так и лошади.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 963. Угроза гигантов Heбеcного Kороля!**

— Хахаха, вы все проклятые муравьи, умрите ради меня!

Дикий смех раздался над армией.

Взрыв! Сразу после броска камня гигант бросился вперед с ловкостью обезьяны, выпрыгнув из ямы. Бум! Стальные черные руки метнулись, как колеса, и, прежде чем кто-то успел среагировать, в воздух взлетело двадцать-тридцать кавалеристов Тана.

A этот гигант в зеленых доспехах едва задержался. Он сразу же бросился вперед, выхватывая огромный зеленый щит, и тот атаковал, подбрасывая всех солдат на своем пути в воздух.

— Сформируйте линию обороны!

— Осторожно!

— Окружите его!

Эта атака была настолько внезапной, что все солдаты вокруг ямы были в полном смятении. Бесчисленные танские солдаты, солдаты из Большого и Малого Балура и наемники из Западных Регионов ворвались со всех сторон, но ни один из них не смог нанести ни одного удара ужасающему гиганту.

Румбл! Солдат за солдатом, группа за группой, ранг за рангом… бесчисленные солдаты были подметены, как пыль или засохшие листья, отброшенные восемнадцатиметровым гигантом. Перед всей армией гиганта было невозможно остановить, открыв бойню прямо в центре рядов.

От приземления метеорита до наших дней у Тана погибло по меньшей мере сто человек. Это нападение было настолько неожиданным, что даже Гао Сяньчжи, Ван Чун и Чэн Цяньли были потрясены.

— Чэнь Бин! Баллисты!

Безумный и яростный рев вырвался с переднего края линии обороны. Лицо Ван Чуна исказилось в ужасной гримасе при виде этого гигантского хаоса в армии, и его сердце упало, как камень.

— Небесный гигант!

Хотя окружающие солдаты и генералы не знали происхождения этого гиганта, Ван Чун сразу же узнал его. Это были знаменитые Гиганты Небесного Короля, которых арабы использовали в битве при Таласе в его прошлой жизни.

Ван Чун не был удивлен появлением Гиганта Небесного Короля, но он никогда не ожидал, что тот появится на поле битвы таким образом. Что еще более важно, Гигант Небесного Короля пришел не один. В конце концов, это была часть Армии Небесного Короля!

Это значило…

— Воооах!

— Посмотри на это!

— Дерьмо! Убирайся с дороги!

Как будто отвечая на мысли Ван Чуна, земля сотрясалась от ударов, в воздух хлынули камни и грязь. Посреди хаоса все больше пылающих метеоров спустились с неба, врезаясь в различные районы армии.

Роооар!

Посреди яростных взрывов взвыли возвышающиеся небесно-гигантские гиганты, поднявшие руки с импульсом, который мог поднять небеса, когда они выходили из своих гигантских яиц, чтобы предстать перед армией.

Их свирепая, дикая и бешеная аура пронеслась среди окружающих танских солдат.

— Убей их!

В двух стальных линиях обороны раздался свирепый рев, Гиганты Небесного Короля неожиданно заговорили по-арабски. Бум! Похоже, это был своего рода сигнал, и Гиганты Небесного Короля, разбросанные по всей армии, начали двигаться как единое целое.

Бум бум бум!

Прямые и возвышенные фигуры небесных гигантов начали безумно атаковать танских солдат в тот момент, когда они появились, устремиляясь к одному и тому же месту.

— Ах!

Танец-кавалерист закричал, и смуглая ладонь отправила его и его лошадь в воздух на десять с небольшим чжан в высоту и за несколько десятков чжан вдаль. В этот момент каждый мог еще раз увидеть, что ладони гиганта были больше лошади.

— Прочь с дороги!

Вылетел еще один гигант, и в гравийных брызгах отлетели десять кавалерийцев, которые атаковали гиганта.

Через несколько коротких мгновений эти восемь Гигантов Небесного Короля привели танское формирование в полный беспорядок.

Взрыв!

Массивный черный баллистический болт взвыл в воздухе, быстро сокращая расстояние с Гигантом Небес. Но во вспышке света баллистический выстрел, который казался таким кошмаром для кавалерии, был заблокирован темно-зеленым щитом небесного гиганта.

Гигант наступил на труп и заревел:

— Осторожно, их солдаты обладают баллистами! Убейте их!

Бум! Гигант внезапно опустил свое тело, схватил громоздкий труп лошади и бросил вдаль. С громовым ударом труп ударил баллисту в нескольких десятках чжан от себя, опрокинув и баллисту, и пятерых солдат, обслуживающих ее.

После поступка этого Гигант Небесного Короля другие великаны начали делать то же самое, выхватывая все, что могли: камни, человеческие трупы, трупы лошадей — и бросая их в баллисты. Бум бум бум! Дым поднялся, и обломки полетели в воздух, и жизненно важные баллисты армии Тана были разбиты на куски, а окружающие солдаты баллисты также понесли тяжелые потери.

Это была только прелюдия. Один за другим, Гиганты Небесного Короля, сжимаясь в свои горящие темно-зеленые яйца, падали с небес, сбрасываемые издалека тяжелыми катапультами.

Двадцать, тридцать, пятьдесят… Небесные гиганты падали по всей армии.

Роооар! Рaaaa!

Когда великаны взревели, ситуация для Тана стала крайне мрачной.

Более того, нападая на солдат Тана, гиганты быстро продвигались в одно и то же место.

Будучи командирами солдат баллисты и контролерами двух гигантских баллист, Чэнь Бин и Сюй Кейи сразу заметили, что что-то не так. С их точки зрения, они могли видеть, что независимо от того, куда упали гиганты, они сразу же вставали и начинали пробираться к гигантским баллистам.

Гигантские баллисты больше не были просто важным оружием. Несмотря на то, что в Таласе было более ста тысяч танских солдат, эти два гигантских баллисты были единственными кто мог, кроме Гао Сяньчжи, Ван Чуна, Чэн Цяньли и Ван Яна, нанести вред четырем Бегемотам. С определенной точки зрения, они были даже более эффективными, чем четыре Великих Генерала.

Без двух гигантских баллист Тан окажется в ужасной опасности.

Было очевидно, что арабы заметили это, поэтому они бросили гигантов, используя свои катапульты, чтобы атаковать гигантские баллисты.

— Останови их!

— Защити гигантские баллисты! Не дай им приблизиться!

— Гиганты не непобедимы! Все, соберись и нападайте на них как на одного!

Крики раздавались со всех сторон, и солдаты разных типов постепенно начали окружать каждого из гигантов. Все понимали важность гигантских баллист, поэтому, и они поняли цель гигантов. Поэтому они почти сошли с ума в своих попытках остановить гигантов.

Хотя эти великаны были чрезвычайно сильны, а их ладони были достаточно большими, чтобы схватить лошадь, они были в пределах досягаемости людей, а вся кавалерия, собранная здесь, не была обычной кавалерией.

Десятки тысяч кавалеристов, собравшихся вместе, могут справиться даже с Великим Генералом, а тем более с несколькими гигантами!

— Убью!

Солдаты взревели и напали на гигантов. Половина из трех тысяч баллист со скрипом повернулась, чтобы поразить небесных гигантов. Бум бум бум! Черные болты баллисты стали стрелять, как драконы, в огромных небесных гигантов.

— Рааа! Оборона! — Закричал небесный гигант с густой рыжей бородой, его рост приближался к двадцати метрам.

Бузз! Мчащиеся Небесные Гиганты замедлились и начали занимать оборонительные позиции. Бах Бах бах! Воющие баллистические болты были заблокированы темно-зелеными доспехами небесных гигантов.

Клацбахпуктрях! По периметру Гигант Небесного Короля был слишком медленным, баллистический болт пробился сквозь трещину в его доспехах и прошел через его грудь. Но этот Гигант Небесного Короля, казалось, вообще ничего не чувствовал, и вытащил баллистический болт за хвост, вырвав большой кусок своей плоти.

Такая атака была бы фатальной для нормальных людей, но Гиганты Небесного Короля только чувствовали бы себя немного слабее, пламя жизни в их телах продолжало ярко гореть.

Жизнеспособность Гигантов Небесного Короля не могла сравниться с Бегемотами, но она была чрезвычайно грозной!

— Разделитесь! Три группы, разберитесь с баллистами. Остальные, уничтожьте эти две гигантские баллисты!

Рыжий бородатый гигант обнажил зубы и выкрикнул приказы. К изумлению Тана, казалось бы, жестокие и простодушные Небесные Гиганты начали действовать в соответствии с приказами рыжебородого гиганта. Группа гигантов опустилась на колени и подняла свои щиты, используя свою броню, чтобы блокировать атаки, бросая камни и трупы в баллисты, в то же время отмахиваясь от солдат, атакующих их.

Крики и кровь летели по воздуху. Каждый Гигант Небесного Короля был машиной для убийства, уничтожавшей окружающих солдат Тана.

В то время как эти Гиганты Небесного Короля были в обороне, другая группа Гигантов Небесного Короля начала быстро продвигаться к двум гигантским баллистам, где были Чэнь Бин и Сюй Кейи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 964. Kавалеpия Ушана против небеcныx гигантов!**

— Нет времени! Мы не можем позволить им уничтожить гигантские баллисты! Чэнь Бин, мы с вами должны использовать гигантские баллисты, чтобы смести их!

Сюй Кейи повернул свое пепельное лицо к Чэнь Биню справа от него, его доспехи гремели, поскольку они были разбиты жестокими ветрами.

Гигантские баллисты предназначались для использования против арабских бегемотов. Каждый баллистический выстрел был чрезвычайно ценным, и, если они использовались неэффективно и Бегемот не был убит, Бегемот продолжал наносить огромные потери солдатам Тана.

Но в сложившейся ситуации у них не было другого выбора. Если бы гигантские баллисты были уничтожены, они остались бы ни с чем.

— М-м!

Чэнь Бин твердо кивнул, стоя перед гигантской баллистой.

— Мы сделаем, как вы говорите!

Эти двое быстро согласились с их планом. Румбл! Гигантские баллисты, первоначально нацеленные на четырех Бегемотов, медленно начали поворачиваться, их огромные Баллистические болты нацеливались на двух ближайших Гигантов Небесного Короля.

Бум! Бум!

Две огромных баллисты, длиной десять с небольшим метров, послали в воздух взрывные ударные волны. Огромная сила удара сразу же пробила темно-зеленый щит небесного гиганта, а затем и его тело, послав ныне мертвого гиганта в воздух. Рядом закричал другой Гигант Небесного Короля, и его также убил гигантский баллистический болт.

Эти Гиганты Небесного Короля были стойкими и крепкими существами, способными в одиночку победить сотни солдат, но они были невероятно хрупкими перед ужасной силой гигантских баллист.

Бузз!

B тот момент, когда два гигантских небесных гиганта были убиты гигантскими земными баллистами, все поле битвы стало жутко тихим, все гиганты в шоке уставились на гигантские баллисты.

Все великаны обладали ужасающей силой, скоростью и ловкостью, а также чрезвычайно крепкими телами, которые позволяли им падать с неба и появляться невредимыми. По их мнению, в мире не было ничего, что могло бы победить их. С момента создания их армии, никто из них никогда не погибал таким образом.

Но это молчание длилось недолго. Земля быстро начала дрожать, поскольку все больше и больше Гигантов падали с неба.

Арабы продолжали бросать Небесных Гигантов в строй Танцев.

— Убью!

Небесные гиганты сплотились, неосторожно нападая на две гигантские баллисты.

— Пуск!

Среди завывания баллистических болтов Чэнь Бин и Сюй Кейи нервно размахивали мечами снова и снова, командуя гигантскими баллистами против окружающих их Гигантов Небесного Короля.

Тем не менее, время загрузки гигантских баллист было роковой слабостью, и Гиганты Небесного Короля становились все ближе и ближе.

И это была даже не самая худшая часть ситуации. Когда Армия Короля Неба продолжала спускаться, продвигаясь к гигантским баллистам и бросая танское образование в хаос, четыре огромных Бегемота приближались, и теперь находились менее чем на тысячу чжан от первой линии обороны.

Позади Бегемотов двести тысяч арабских солдат рвались вперед, как лавина.

Окруженная врагами как внутри, так и снаружи, армия Тана находилась в беспрецедентном положении.

— Ли Сие!

Молодой и спокойный голос раздался над армией. Этот голос, казалось, обладал уникальным очарованием, которое заставляло человека доверять ему, и он сразу успокаивал армию.

На переднем крае обороны Ван Чун воспринял все, что происходило, и, хотя он казался спокойным на поверхности, его разум находился в состоянии полной суматохи, невидимое давление оказывалось на него со всех сторон.

Только Ван Чун понимал, насколько огромным было это давление, но он не мог показать ни малейшего напряжения.

— Возглавьте всю кавалерию Ушана в обороне и убейте всех небесных гигантов… Это ваша миссия!

— Этот генерал пойдет!

Ли Сие ожесточил свою решимость и сразу же уехал, бросившись к Небесным Гигантам.

— Все, следуйте за мной!

Тыгыдык тыгыдык! Пять тысяч кавалеристов Ушана без единого слова отправились в путь, следуя за Ли Сие, как стражи бога смерти.

— Сто человек в группе! Разойтись!

Когда они атаковали, заместитель Ли Сие, Цун Цзы, взревел, и плотные ряды кавалерии Ушана, были разделены на пятьдесят сотен человек, которые сразу же начали атаковать ближайших Гигантов Небесного Короля.

Кавалерия Ушана была самой смертоносной силой в армии, единственной силой, на которую могла рассчитывать армия, с Гигантами Небесного Короля.

Когда все это было сделано, Ван Чун не мог расслабиться. Его острые глаза были более ослепительными, чем солнце, сияя глубоким и дальновидным светом. Румбл! Куда бы ни смотрел Ван Чун, он видел небесных гигантов, спускающихся, как метеоры, в армию Тана.

Положение этих темно-зеленых метеоров было отражено в глазах Ван Чуна и стало частью его расчетов.

— Старейшина Фан, старейшина Ду! Мне нужно, чтобы вы двое работали со мной! Установите ловушку души из четырёх символов Иньян на юго-западе! Положение Кан! Спешите!

Эти резкие слова удивили близлежащего Чэн Цяньли, но оба получателя были не так ошеломлены.

— Лорд маркиз, понял!

— Оставьте это дело нам!

Две фигуры раскрыли свои руки как крылья, заставляя рукава трепетать, и ушли. Когда они летели по воздуху, они схватили большие и тяжелые стальные блоки и бросили их.

Клангклангкланг!

Один кусок стали за другим был брошен в землю. В мгновение ока старейшины Фан и Ду, оба эксперты уровня Святого Бойца из деревни Ушан, использовали сталь, чтобы сформировать огромную ловушку души Иньян из четырех символов.

Бум!

В тот момент, когда пара закончила ловушку душ из четырех символов Иньян, метеор врезался прямо в центр пласта. Роооар! Темно-зеленый метеор раскололся, высвободив Гиганта Небесного Дракона, окруженного бурной энергией. Тот взмахнув руками и поднялся с земли. Но когда он готовился начать убивать солдат, он внезапно застыл в шоке, и его рев угас.

За пределами формирования старейшины Фан и Ду увидели, что произошло, и сразу все поняли.

На юго-западе ловушка для души из четырех символов Иньян, позиция Цянь! — Голос Ван Чуна снова зазвучал в их ушах. — Торопитесь!

Старейшины сразу пришли в себя и бросились в указанном направлении. Старейшины Деревни Ушан к настоящему времени поняли, что Ван Чун подсчитывал, где приземлятся великаны, и использовал ловушку душ Четырех символов Иньян, чтобы удержать их.

В такое время это был лучший способ справиться с ними.

— На юго-восток, позиция Ли!

— Северо-восток, позиция Кун!

— На восток, позиция Дуй!

Ван Чун смотрел на небо, один за другим с его губ срывались приказы. Старейшина Клык и Старейшина Ду бросились туда-сюда по полю битвы, расставляя по одной ловушке души Иньян из четырех символов за другой.

Это формирование было древним образованием, и, хотя разобраться с ужасными зверями, более могущественными, чем Великие Генералы, такими как Бегемоты, было вне его власти, этого было более чем достаточно, чтобы разобраться с Гигантами Небесного Короля.

Роооар! Рaaaa!

Ревя над землей, метеоры продолжали падать. Гиганты Небесного Короля поднимались с земли только для того, чтобы столкнуться с грозными ловушками душ из четырех символов Иньян.

Бум! Бум! Бум! Гиганты Небесного Короля безумно атаковали все вокруг, их стальные кулаки рвались наружу, но серый туман, созданный формированием, означал, что они даже не могли видеть солдат, находящихся вне формирования, тем более атаковать их.

Четыре символа Иньянской ловушки душ также использовали силу земли, поэтому все атаки, нацеленные гигантами на формирование, были такими, словно они атаковали саму Землю, и не имели большого эффекта.

Когда эти формирования были созданы, почти пятьдесят Гигантов Небесного Короля были подавлены в них.

— Черт возьми! Уничтожьте эти вещи! — Сердито взревел бородатый великан. Стомп! Стомп! Шаги прогремели над полем битвы, и десять Гигантов Небесного Короля начали шагать к формированиям.

Однако, прежде чем они смогли пройти очень далеко, они были перехвачены группой кавалеристов.

— Убей их!

Цун Цзянь поднял свой меч в воздух, ведя сто кавалеристов Ушана против ближайшего гигантского небесного гиганта.

— Невежественный муравей!

Восемнадцатиметровый гигант издевался над этой приближающейся группой кавалеристов. Одной рукой он бросил в них серый валун, а другой с ужасающей силой повернул кавалеристов Ушана.

Эта ладонь может расколоть металл, и даже кавалерист Ушан умрет, если его ударить.

Хуууm! Ладонь пронеслась по земле, волнуясь, но гигант пропустил ее. Каким-то непостижимым способом кавалерист Ушана увернулся от огромной ладони всего лишь на волосок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 965. Kopоль Гангкe вcтупает в бой!**

— Как это могло произойти?!

Гигант заревел, но быстро начал чувствовать огненную боль. Вначале это было неочевидно, но боль быстро усиливалась, в конце концов даже его кости заболели.

— Убей его!

Гул донёсся от ног великана. Только опустив голову, гигант осознал, что муравьиная человеческая кавалерия царапала его ноги, как молнии, и каждый из них держал острые мечи.

Мечи пронеслись мимо его лодыжек, словно они резали бумагу, разрезая толстые и крепкие темно-зеленые доспехи вокруг его ног. Затем трехфутовые мечи прорезали его кожу, сухожилия, плоть, а затем кости, но поскольку они были очень острыми, он почувствовал боль только после того, как кавалерия зашла слишком далеко.

— Как это могло случиться? Какое оружие могло вскрыть доспехи нашего Гигантского Бога?

Глаза гиганта распахнулись от недоверия. Он попытался поднять ногу, но затем услышал хрустящий треск. Его ноги больше не могли выдерживать вес его тела. Появилась тонкая линия крови, а затем они обломились.

Бум! Гигант потерял равновесие и рухнул на землю.

— Мои ноги, мои ноги!

Он закричал. Только теперь гигант осознал, что человеческие солдаты полностью отрезали его лодыжки.

— Убей его! — Цун Цзыань громко крикнул из-за спины гиганта. Его голос был черствым и решительным. Сразу после того, как он отдал приказ, его сотня кавалеристов в ужасном безумии напала на гиганта, их мечи из стали Вутц кромсали его плечи, руки, талию и ноги. Кровь текла по всему телу великана, обливая землю.

— Коса Смерти!

Резкий крик раздался от сотни кавалеристов. В тот момент, когда гигант упал, семь ветеранов и чрезвычайно грозные кавалеристы Ушана прижались руками к спинам своих лошадей и спрыгнули. Эти семеро были элитной Командой Косы Смерти, взбирающейся на тело великана с ловкостью, похожей на обезьянью.

В войне на юго-западе Ван Чун использовал Косу Смерти против самой основной формы этих гигантов. Хотя использовалась эта же формация Косы Смерти, семеро, использовавшие ее, отличались от первоначальной команды. Ван Чун специально обучил этих людей противостоять Гигантам Небесного Короля.

Румбл!

Лошади скакали в вздымающемся облаке пыли, оставляя после себя семь человек из команды Косы Смерти. Остальная часть кавалерии Ушана была уведена Цун Цзыанем.

Тем временем, другие кавалерийские команды из сотен человек использовали те же методы на Гигантах. После нападения на Гиганта Небесного Короля они оставили команду Косы Смерти и переходили к следующему гиганту.

Раз, два, три… в мгновение ока пять тысяч кавалеристов Ушана оставили более ста команд Косы Смерти. Более того, исходя из силы отдельных гигантов Небесного Короля, они оставят после себя две, три или даже четыре команды.

— Черт возьми! Вы бесполезные твари!

Когда рыжеволосый вождь Великанов Небесного Короля увидел, что его людей удерживают, он едва мог сдержать свой гнев.

— Кажется, мне придется сделать это самому! Люди, мало чем отличающиеся от муравьев, я убью всех вас!

Взрыв! Рыжий бородатый гигант топнул ногами и преодолел девять метров. Он начал с ужасающей скоростью приближаться к гигантским баллистам, которыми командовали Чэнь Бин и Сюй Кейи.

— Загрузить!

— Пуск!

Воздух взвыл, и гигантский баллистический выстрел выстрелил в рыжебородого гиганта. Гигантский баллистический болт оставил черное пятно, пока он летел по воздуху. Чэнь Бин и Сюй Кейи немедленно приказали стрелять из баллисты при обнаружении этой новой опасности.

Бузз! Казалось, что рыжебородый великан предсказал этот баллистический болт, и, слегка наклонив свое тело в сторону, ему удалось увернуться от него.

Как это могло произойти?!

Чэнь Бин и Сюй Кейи были ошеломлены этим зрелищем. Гигантский баллистический болт был чрезвычайно быстрым, намного быстрее, чем болты, выпущенные обычными баллистами. После запуска их было практически невозможно избежать. Более того, великаны были высотой в десять метров и являлись очень большой целью, что делало промах еще более маловероятным. И все же рыжебородый гигант сумел увернуться от болта. Одно это было доказательством того, что этот гигант был сильнее остальных.

— Смиренные люди! Держите одну из моих атак!

Краснобородый великан схватил в каждую руку громоздкий конский труп и бросил их, превратив в пушечные ядра.

— Осторожно!

Чэнь Бин нервно вытащил меч и побежал к одному трупу. В то же самое время, семь из самых сильных солдат баллисты, укомплектовывающих гигантскую баллисту, подскочили к нему.

ПИФ-паф!

Они собрали все свои силы, чтобы атаковать труп лошади.

Бум! Чэнь Бин и семь солдат баллисты врезались в труп лошади, и в тот момент у них появилось очень странное чувство. Чэнь Бин чувствовал, что его атака толкает его к твердой поверхности горы. Мало того, что его атака была неэффективной, но обратная энергия, исходящая от трупа лошади, заставляла его кости стонать, как будто они собирались развалиться, и его органы испытывали сильный удар.

Плюх! Чэнь Бин почувствовал сладость в горле, и его тело отлетело назад, и врезалось в гигантскую баллисту позади него. В то же время, семь солдат баллисты также закричали, и их сбили с ног.

В этом кратком столкновении Чэнь Бин и семь его самых сильных воинов-баллист были тяжело ранены трупом лошади, брошенным рыжебородым гигантом. По сравнению с гигантом они были слишком слабы.

Взрыв! Почти в то же время Сюй Кейи закричал, и его и его элитных солдат баллисты отбросило другой труп лошади. У рыжебородого гиганта больше не было никаких препятствий между ним и гигантскими баллистами, и ближайшая группа кавалерии Ушан была еще в ста чжанах.

— Отличный шанс!

Рыжий бородатый великан подошел к одной из гигантских баллист.

— Загрузи! Загрузи баллисту!

— Не позволяйте ему приблизиться! Используйте гигантскую баллисту, чтобы убить его!

Без командования Сюй Кейи и Чэнь Бина оставшиеся солдаты баллисты быстро начали паниковать. В этот момент единственными вещами, которые могли остановить рыжебородого гиганта, были регулярные баллисты Великого Тана. Бум бум бум! Десять с небольшим баллистических болтов атаковали гиганта со всех сторон.

Ха!

Рыжий бородатый гигант усмехнулся. Он махнул своим темно-зеленым щитом, одним ударом немедленно отбросив восемь баллистических болтов, в то время как остальные ударили по щиту так же безрезультатно, как если бы они ударили о крепкую городскую стену.

Даже несмотря на то, что он заблокировал баллистические болты, шаги рыжебородого гиганта продолжали грохотать по полю битвы. Через несколько мгновений он оказался всего в семи метрах от одной из гигантских баллист. Учитывая его рост, ему нужно было только сделать еще один шаг, чтобы оказаться в радиусе атаки этой гигантской баллисты.

Мало того, Чэнь Бин и Сюй Кейи поместили две гигантские баллисты близко друг к другу, чтобы они могли взаимодействовать и максимизировать свою силу. Это означало, что как только рыжебородый гигант достигнет первой гигантской баллисты, он окажется всего в четырех метрах от другой.

— Опасно! Неважно, как вы это сделаете, ему нельзя приближаться!

— Если гигантские баллисты будут уничтожены, мы все обречены!

— Все, следуйте за мной! Атака!

Все в окрестностях, кто видел это зрелище, побледнели от страха. Двадцать с небольшим танских кавалеристов немедленно начали безрассудную атаку, но они уже опоздали. Глаза рыжебородого гиганта были прикованы к двум гигантским баллистам, даже не обращая внимания ни на кого.

Хууум! Гигантская бронированная нога, пылающая зеленым огнем, поднялась в воздух и начала спускаться к ближайшей гигантской баллисте.

Сам акт поднятия этой ноги всколыхнул огромную бурю, которая разорвала в клочья трех солдат баллисты на гигантской баллисте. Учитывая силу, проявленную рыжебородым гигантом, если этой ноге удастся приземлиться, гигантская баллиста, для создания которой потребовалось так много усилий, будет распылена на миллион кусочков.

— Ах!

Крики тревоги и страха раздались со всех сторон, и все застыли на месте, глядя, как гигантская баллиста, к которой была привязана вся их жизнь, вот-вот разрушится.

Но в этот момент на гигантской баллисте появилась тонкая фигура. На этом человеке была белая одежда, и его волосы развевались на ветру. В то время как все остальные были напуганы силой рыжебородого гиганта и считали, что уничтожение гигантской баллисты было бесспорным, этот человек просто поднял голову и поднял один палец к опускающейся подошве гиганта.

Взрыв!

Время, казалось, остановилось. Могучий топот рыжебородого гиганта, способный разбить даже сталь, приземлился на этот единственный палец, словно он натолкнулся на самую крепкую в мире крепость. Воздух взорвался от силы удара, пронесся по окрестностям, но ничто, казалось, не могло сдвинуть эту фигуру.

— Что это за колдовство? Кто ты?!

Зрачки рыжебородого гиганта сжались, его лицо исказилось в гримасу. Он хорошо знал силу своего удара ногой, его ужасную мощь. Ни один обычный человек не мог остановить его с помощью одного пальца.

— Король Гангке!

Мужчина поднял голову и холодно объявил о своем имени, подчеркивая его огромными волнами энергии, вырывающимися из его тела.

— Гневный прилив!

Вспышка того, что казалось молнией, и лицо почти двадцатиметрового гиганта внезапно исказилось шоком. Кршшшш! Его тело было откинуто назад, и после того, как он отступил, более десяти чжан были 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 966. Царь Гигантoв!**

— Человек! Я признаю, что недооценил тебя. Я не думал, что у тебя будет такая сила! Но это слишком мало. Я сначала убью тебя, а затем уничтожу эти две гигантские баллисты!

Рыжий бородатый гигант увидел, что он не пострадал, и выражение его лица смягчилось.

— Из уважения к тебе, когда ты умрешь, я запомню твое имя, король Гангке!

— Хм, это так?

Король Гангке посмотрел на рыжебородого гиганта и усмехнулся, а его глаза посмотрели вниз на ноги гиганта.

— Что ты имеешь в виду?

Рыжебородый великан с удивлением уставился на короля Гангке. Но прежде чем он успел закончить говорить, он услышал металлический треск. Посмотрев вниз, он увидел, что один из его крепких зеленых ботинок был покрыт бесчисленными трещинами. В одно мгновение он взорвался на тысячи кусков, замусорив землю.

Еще более шокирующим для рыжебородого гиганта было то, что он почувствовал разрушительный поток энергии, вырывающийся из-под его ног. Этот поток энергии поднялся по его правой ноге и распространился по всему телу. Плюх! Кровь хлынула из его правой ноги, и жгучая боль пронзила его разум, заставив его закричать от боли.

— Ты!

Рыжий бородатый гигант начал быстро отступать, в шоке уставившись на короля Гангке. Одним пальцем этот человек сумел уничтожить один из его боевых ботинок Гигантского Бога, что свидетельствует о его необычайной силе.

— Пока рано радоваться!

Король Гангке наконец сделал шаг вперед. В Западных Регионах Гангке были известны как грязные свиньи. Будучи их лидером, король Гангке всегда сдерживал себя. Только теперь у него появился шанс показать свою истинную силу.

— Яркий Кулак Резни!

Бездушный король Гангке внезапно, как большая птица, бросился вперед к почти двадцатиметровому гиганту. Бузз! Когда ударил его правый кулак, воздух в радиусе нескольких десятков чжан начал закручиваться. Позади него возникла большой иллюзорный кулак, затем второй, третий, четвертый, а затем сотни и сотни. Бесчисленные кулаки слились в невообразимый кулак, который врезался в тело рыжебородого гиганта.

Яркий Кулак Резни был стилем кулака, которому король Гангке научился у таинственного специалиста в свои ранние годы, когда он учился на Центральных Равнинах. Этот стиль кулака был сильнее, когда его носитель сталкивался с более сильным противником. При самом высоком уровне изучения, он мог проявить силу, в четыре раза превышающую первоначальную, хотя это будет оказывать соответственно большую нагрузку на тело. Получив технику, король Гангке начал исследовать ее, даже сочетав ее с боевыми уроками Западных Регионов. В итоге ему удалось увеличить ее предел до пятикратной силы, а также уменьшить нагрузку на свое тело, создав нынешнюю форму Яркого Кулака Резни.

— Я не верю, что могу проиграть маленькому человеку! Умри за меня!

Казалось, что рыжебородый великан был глубоко унижен тем фактом, что король Гангке был ему ровней. Разъяренный, он собрал все свои силы и бросился на короля Гангке.

Бум! Стальной кулак великана летел по воздуху, как метеор, разрывая черные разломы в пространстве. Необычная сила рыжебородого гиганта означала, что его удар мог разрушить даже горы. Любой нормальный человек, пораженный его кулаком, почти наверняка будет убит.

Взрыв!

Два кулака, один большой и один маленький, столкнулись в воздухе. Порывы ветра, вызванные ударом, были настолько сильны, что само небо казалось на грани разрыва.

— Ааа! — Гиганты и танские солдаты увидели, как рыжебородый гигант, казалось бы, более сильная сторона в этом столкновении, внезапно закричал. Его правый кулак разорвался в кровавом фонтане, сломавшись под странным углом. Более того, остальная часть этой огромной силы заставила тело рыжебородого гиганта свернуться, опустившись на колени и вызвав облако пыли.

— Это все, что есть у этих так называемых гигантов!

Король Гангке холодно хмыкнул, а затем бросился вперед.

Появление Короля Гангке заставило битву медленно начать переворачиваться, объединяя окружающих солдат.

Несмотря на то, что король Гангке и кавалерия Ушана несколько ослабили атаки небесных гигантов, Великий Тан находился в крайне гнусной ситуации.

Роооар! Четыре Бегемота взревели, их глаза покраснели, и они бросились к первой линии обороны, вздымая облака пыли. Семьсот чжан, шестьсот чжан, пятьсот чжан… на этом расстоянии каждый мог почувствовать острый запах, исходящий от тел Бегемотов.

А позади Бегемотов арабская кавалерия, вдвое превышающая армию Великого Тана, неслась воющей волной. Если Бегемоты были Авангардом, арабская конница поднимала тыл. На расстоянии шестисот чжан солдаты династии Тан первой линии обороны ясно видели выпуклые мышцы, дикие выражения лиц и кровожадные глаза арабских солдат.

Румбл! Там, где Тан не мог видеть, земля внезапно раскололась, что позволило желто-коричневому монстру, сродни крупной многоножке, вырваться из земли. У монстра было много суставов, шкура, твердая, как камень, и рог, острый, как меч.

На голове этого монстра сидел уродливый и горбатый человек в темно-красной мантии: командующий армией Бегемотов Масил.

Бузз!

Масил сидя на монстре многоножке произнес заклинание. Слабые световые волны начали стрелять в сторону четырех огромных бегемотов.

— Убейте, убейте! Уничтожьте всех этих неверных! Не оставляте никого в живых!

Масил уставился на длинную череду стальных стен с пугающим светом в глазах.

Бегемотами было очень трудно управлять. Когда они начнут атаковать, они потеряют способность отличать друга от врага. Таким образом, Масил редко использовал более двух Бегемотов одновременно, а когда он использовал двоих, он держал их очень далеко друг от друга, заставляя их атаковать две отдельные цели. Например, он заставил Терроризатора атаковать линию обороны, в то время как Разрушитель атаковал городские стены.

Но вся армия наблюдала за тем, как три грозных Бегемота подряд были убиты армией Тана, из-за чего Масил потерял всякое подобие гордости. Чтобы спасти репутацию армии Бегемотов, Масил был вынужден лично выйти на поле битвы.

Во всем Аббасидском Халифате только он был способен управлять четырьмя Бегемотами одновременно, не давая им наносить вред своим собственным солдатам.

Румбл! После корректировки движений Бегемотов, точной настройки расстояния между ними, Масил снова спрятался со своей многоножкой под землю. Твердый камень перед ним казался таким же мягким, как грязь. В одно мгновение Масил и его сороконожка исчезли в земле, и с их уходом трещины на земле закрылись, создавая впечатление, что там никогда никого и не было.

Пока две внушительные фигуры сидели на могучих скакунах, их острые глаза холодно смотрели на поле битвы.

— Армия Небесного Короля достигла своей цели. Великий Тан не мог постоять за себя, а его солдаты находились в полном смятении. Гао Сяньчжи и другие командиры Тана также истощили свою силу и больше не находились в пиковом состоянии. — Сказал Абу Муслиму Заместитель Губернатора Востока Зияд. Сильный ветер заставил доспехи окружающей арабской кавалерии греметь, но Зияд был как неподвижная гора, его тело источало невидимую энергию, которая отражала турбулентность. Выражение его лица было жестким.

Он постоянно наблюдал за битвой, и мог видеть, что на этом этапе армия Тана стала заложником темпа арабов. Если эта ситуация сохранится, потребуется всего несколько часов, чтобы полностью уничтожить танских солдат.

Как только солдаты династии Тан будут убиты, последняя блокада восточных завоеваний арабов будет сметена.

— Не будь небрежным! Пока Тан не будет побежден, мы не сможем проявить ни малейшего презрения, даже если у нас будет абсолютное преимущество! Разве смертей Терроризатора и Разрушителя не хватило? — Выражение лица Абу Муслима было необычайно спокойным, а лицо лишено какой-либо гордости или тщеславия. Когда его взгляд прошел мимо трупов двух Бегемотов, в его глазах промелькнуло чувство печали. И Терроризатор, и Разрушитель были чрезвычайно грозными существами в Аравии, и уничтожили бесчисленных врагов и города.

Никто не мог ожидать, что эти могучие существа будут побеждены в Таласе и умрут от рук этих неверных. У Великого Тана было слишком много невероятных вещей, особенно у их молодого командира. Таким образом, до тех пор, пока победа не будет абсолютно безоговорочна, Абу Муслим не позволит себе быть небрежным.

Более того, две гигантские баллисты еще не были уничтожены. Было важно, что им удалось посеять раздор в армии Тана, но для Абу Муслима было гораздо важнее уничтожить две гигантские баллисты.

— Что делает Гариб Хассам? Как лидер Армии Небесного Короля, он должен скоро начать действовать. — Сказал Абу Муслим.

— Приказ уже отправлен. Гариб Хассам должен был уже получить его и, вероятно, скоро пойдет. — Ответил заместитель губернатора Зияд.

Гиганты Небесного Короля были чрезвычайно могущественны, но высшие чиновники арабской армии всегда относились к ним с неуважением. Причина была в том, что гиганты не были очень умными. Однако у Зияда явно было другое отношение к командующему Армией Небесного Короля, Гарибу Хассаму.

— Передайте мой приказ. Пусть он поторопится! — Сказал Абу Муслим.

— Да!

Зияд махнул рукой за спину, и вскоре после этого посланник уехал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 967. Гариб Хаcсам**

Пока гремели боевые барабаны, и арабская армия шла вперед, находящиеся вдали от поля битвы люди были заняты работой.

Здесь собрались массивные тела небесных гигантов, которые работали над тем, что казалось восьмью бронзовыми катапультами огромных размеров. Каждая из них была ростом от пятидесяти до шестидесяти метров, тяжелой и крепкой, каждая весила около шестидесяти тысяч цзинь.

— Пуск!

— Пуск!

— Пуск!

Перед этими восемью бронзовыми катапультами стоял офицер Армии Небесного Короля, яростно выкрикивая приказы. Воздух гремел и один могучий Гигант Небесного Короля за другим были выпущены из катапульт.

— Черт возьми! Вы, бесполезные рыбы, неужели вы не можете даже сделать что-то столь простое?

С потрясающим ревом огромная ладонь, настолько покрытая мышцами, что выглядела как искривленные корни древнего дерева, оттолкнула в сторону офицера Небесного Гиганта. Перед этой гигантской ладонью грозный офицер казался легким, как перышко. Рабочие Гиганты Небесного Короля внезапно замолчали, опустив головы и стоя в стороне, как дети, которые допустили ошибку.

Бум! После этого топнула гигантская нога, посыпались камни, а земля задрожала и потрескалась.

— Лидер!

Окружающие великаны опустили головы до пояса, выглядя уважительно и испуганно.

Взрыв!

Раздался еще один потрясающий топ, и владелец огромной ладони наконец предстал перед всеми. Это был гигант ростом двадцать семь — двадцать восемь метров, такой громоздкий и мускулистый, что его руки были такими же толстыми, как ноги других великанов. Сила, бушующая в его теле, превзошла силу всех остальных гигантов, из-за чего остальные выглядели перед ним как дети.

— Гариб Хассам!

Лидер Армии Небесного Короля!

На арабском это имя означало «победа» и «непобедимый». Он был непобедимым гигантом, которого халиф Аравии объявил «гневом божьим».

Гариб Хассам отличался от других великанов. Несмотря на его огромный обхват, он был чрезвычайно умен. Что еще более важно, до участия в эксперименте «Гигантская армия» Гариб Хассам уже был выдающимся арабским генералом. Он был предан халифу и грозным воином, что было факторами, которые заставляли других глубоко его уважать. Халиф даже смастерил для него золотой пояс, чтобы он служил символом его статуса командующего Армией Небесного Короля.

Но в этот момент Гариб Хассам был в ярости.

— Бесполезные рыбы! Мусор! Мусор! Мусор!

Рот Гариба Хассама извергал яростные крики. Он и арабские солдаты на фронте пришли к соглашению, что, если гигантам Армии Короля Неба удастся нарушить линию обороны Тана и уничтожить две гигантские баллисты, арабские солдаты пошлют сигнал. Но хотя бронзовые катапульты послали двести Небесных Гигантов, сигнала не было. Было ясно, что две гигантские баллисты еще не уничтожены.

Для гордого Гариба Хассама это было огромным позором!

— Хуссейн, Тарик, что вы, двое ублюдков, делаете! Так много мужчин было запущено, так почему же эти две гигантские баллисты еще не разбиты? Неужели вы не можете даже сделать что-нибудь столь же простое, как это?

Гариб Хассам был очень большим, его рост в двадцать семь метров позволял ему видеть очень далеко, даже область, где были расположены гигантские баллисты. Он счел просто неприемлемым, что две гигантские баллисты не были уничтожены.

— Лидер! Бронзовые катапульты очень неточны. То, что мы можем запустить гигантов между двумя линиями обороны — это уже лучшее, что мы можем сделать. Точно нанести удар по двум гигантским баллистам в принципе невозможно. — Утверждал двадцатидвухметровый капитан-гигант Гариба Хассама, которого звали Хуссейн.

Взрыв! Гигант едва договорил, как тяжелый кулак отбросил его назад.

— Бесполезная рыба, убирайся с моего пути! Я скажу всем вам прямо здесь: в этом мире нет ничего, что нельзя сделать! Куча мусора!

Гариб Хассам оттолкнул двух своих офицеров и уселся на одну из бронзовых катапульт. Его глаза устремились вперед, и он начал регулировать траекторию и угол наклона.

— Загрузите еще двух гигантов и увеличьте силу. Я хочу, чтобы катапульта была в максимальном напряжении!

— На этот раз никому из вас не разрешено ничего делать! Я сам внесу коррективы!

Гариб Хассам проревел, и лично принял командование. Три чжана, пять чжан… Гариб Хассам приказал Небесным Гигантам тянуть веревки катапульты все дальше и дальше. Две жесткие и гибкие веревки заскрипели, и начали натягиваться.

Через некоторое время веревки бронзовой катапульты наконец-то были в максимальной степени вытянуты десятью гигантами, и Гариб Хассам немедленно отдал приказ о запуске.

— Пуск!

Бум! Гариб Хассам выстрелил в воздух, как пушечное ядро, вокруг него завыл ветер, и он взлетел в небо. В мгновение ока он исчез, и в воздухе разразился оглушительный грохот.

......

Когда Армию Небесного Короля медленно приводили в безвыходное положение, с неба свалился еще один «метеор».Этот метеор был намного громче любого другого, визг от трения в воздухе с ним был настолько резким, что почти все на поле боя чувствовали себя оглушенными.

Сердце Ван Чуна дало перебой, и он внезапно почувствовал крайнюю опасность. Он мог сказать, что метеор спускается на поле битвы с беспрецедентной скоростью. Сила удара других Гигантов Небесного Короля была крошечной по сравнению с этим, это как сравнивать черепаху с зайцем.

Бузз! Глаза Ван Чуна начали сканировать небо и сразу же остановились на источнике резкого свиста. Это был золотисто-красный метеор, почти в три раза больше других метеоров и падающий с гораздо большей скоростью. Прошло всего несколько секунд с того момента, как Ван Чун услышал звук до того момента, как он поднял голову, но в этот период метеор не был даже в ста чжан от посадки.

На этом расстоянии все чувствовали сильное давление, и что более важно, они могли чувствовать огромную разрушительную энергию, бушующую в метеоре.

— Фигово!

Когда он увидел, куда приземлится золотисто-красный метеор, Ван Чун дрожал от шока, его лицо бледнело.

— Лорд-Защитник, я оставляю это место для вас! — Ван Чун взревел и сразу же бросился к двум гигантским баллистам.

— Милорд!

Сразу после того, как Ван Чун обернулся, из-за его спины донесся крайне взволнованный голос. Сюэ Цяньцзюнь смотрел на Ван Чуна в абсолютной панике, и в этот же момент, зов предупреждения Чэн Цяньли раздался в его ушах.

— Все, будьте готовы!

Ван Чун застыл от удивления, и начал слышать стук тяжелых шагов, с внезапно нарастающим темпом. Яростно повернув голову, он увидел, что огромные Бегемоты внезапно набрали скорость.

Теперь они были менее чем в двухсот чжанах от линии обороны!

Ван Чун скривился, наконец-то поняв, почему Сюэ Цяньцзюнь позвал его и почему голос Чэн Цяньли казался таким безумным. Арабы выбрали этот момент, чтобы начать тотальное наступление. В этот момент Тан был атакован ужасными Бегемотами и арабскими солдатами с фронта, в то время как Король Великанов и армия Небесного Короля атаковали их с тыла. Это был кризис самых страшных масштабов!

Ван Чуну внезапно пришлось столкнуться с дилеммой.

— Банаан!

Ван Чун успел выкрикнуть только одно имя. Но этой крошечной задержки было достаточно для того, чтобы золотисто-красный метеор выполнил свою миссию.

Бууум! С сильнейшим взрывом метеор врезался в одну из гигантских баллист, сила удара разбила гигантскую баллисту в неисчислимые осколки и заставила солдат баллисты взлететь в воздух, словно они были сделаны из бумаги.

— Хахаха, жги меня и я взорвусь, только очень жги!

Воздух взвыл, и безумный смех, жаждущий разрушения, донесся из центра взрыва. Бум! Еще один взрыв Звездной Энергии взорвал части баллисты, камни, грязь и окружающих солдат баллисты еще сильнее.

Среди густого дыма и ударной волны от взрыва каждый мог ясно видеть огромного Гигантского Небесного Короля, поднимающегося из локации гигантской баллисты, как демонический бог, пришедший, чтобы разрушить апокалипсис. Его высота в двадцать семь метров заставила всех глубоко удивиться.

— Вы все сгорите дотла!

Гариб Хассам не останавливался, пока все в шоке не уставились на него. С волной его ладони, группа кавалеристов Тана, атакующая его, была поражена красной Звездной Энергией. Казалось, что он живет своей жизнью, проникая в тела кавалерии через щели в их доспехах. Они загорелись сильным пламенем, огонь возник из их ушей, глаз и носа.

Aааах! С ужасным криком сгорал один кавалерист, оставив после себя только свою броню, искривленную и искаженную от пламени.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 968. Защити Гигантcкую Баллисту!**

Ваааах!

Окружающиe солдаты отшатнулись в шоке, наемники из Западных Регионов пялились, отступая в панике. Даже другая кавалерия Тана не могла не заметить страха на их лицах.

Каждое сражение было огромной мясорубкой, и как только эта мясорубка начала действовать, это приводило к бесчисленным смертям, как на стороне врага, так и на своей стороне. Каждый человек был готов умереть на поле битвы, но никто из них никогда не ожидал, что умрет именно так. И никто никогда не предполагал, что мог быть такой гигант, способный использовать звездную энергию, чтобы сжечь своих врагов в пепел. Этот метод смерти был настолько жестоким и ужасным, что заставлял всех дрожать от страха.

Бум! С тяжелым топотом Гариб Хассам закончил уничтожение гигантской баллисты, жестоко смеясь, переступив через ее останки и направившись ко второй и последней гигантской баллисте. Если он сможет уничтожить ее, миссия Армии Небесного Короля будет завершена.

— Остановите его!

Все солдаты знали, какую опасность он представляет, и начали безрассудно атаковать сторону последней гигантской баллисты, чтобы защитить ее. В то же время, солдаты баллисты, управляющие гигантской баллистой, начали корректировать ее, надеясь выстрелить гигантскими болтами в этого Короля Гигантов.

Но хотя гигантская баллиста была мощной, это была неуклюжая и медленная штуковина. Две гигантские баллисты были очень близки друг к другу, и первоначально они были направлены за линию обороны. Поскольку Гариб Хассам спустился прямо на первую гигантскую баллисту, для второй гигантской баллисты было почти невозможно повернуться вовремя.

— Куча невежественных муравьев! Передо мной всех вас даже не стоит упоминать! — Громко взревел Гариб Хассам.

Румбл! Гариб Хассам ударил кулаком, посылая волны энергии вперед, и еще не успев закричать, несколько десятков танских кавалеристов были охвачены пламенем и сожжены дотла. Бум! Гариб Хассам ударил, и еще одна партия кавалеристов Тана была сожжена дотла. После несольких ударов Гариб Хассам внезапно обнаружил, что его путь свободен: на его пути больше не было солдат.

Бузз! Солдаты баллисты превратились в пепел. Если эта последняя гигантская баллиста будет уничтожена, поражение Великого Тана почти наверняка гарантировано.

Когда Гариб Хассам с энтузиазмом бросился вперед, чтобы уничтожить последнюю гигантскую баллисту и завершить свою миссию, фигура внезапно встала перед гигантской баллистой, чтобы противостоять ему.

— Все вы, уходите с дороги! Оставьте этого гиганта мне!

Король Гангке бросил на Гариба Хассама холодный взгляд, его тело бушевало сильным намерением убить. Залитое кровью тело рыжебородого гиганта, лежащее неподалеку, заставило Короля Гангке выглядеть еще сильнее.

Этот поединок между человеком и гигантом, наконец, завершился тем, что король Гангке одержал победу над рыжебородым гигантом благодаря подавляющей силе, даже сумев убить его. Но король Гангке никогда не предполагал, что в эти несколько коротких моментов, когда его внимание будет отвлечено, одна из гигантских баллист будет уничтожена. Это заставило его сердце биться от ярости.

— Позволь мне развлечь тебя!

Король Гангке начал наступление с того самого момента, как появился, нанеся удар, прежде чем Гариб Хассам смог ответить.

— Яркий Кулак Резни!

Из тела короля Гангке вырвалась мощная энергия, бесчисленные образы кулаков, наслоившихся друг на друга, как огромная гора, обрушились на двадцатипятиметровую фигуру Гариба Хассама.

Чем сильнее противник, тем сильнее был Яркий Кулак Резни. Рыжий бородатый гигант уже попался на его железные кулаки, и теперь король Гангке использовал эту же технику против командующего гигантами.

— Хм, хороший ход!

Заметив труп рыжебородого великана, Гариб Хассам рассердился. Величественное море звездной энергии вырвалось из его тела, превратившись в кулак, который ударил короля Гангке.

Румбл!

Никто не мог сказать, сколькими ударами король Гангке обменялся с командующим Армией Небесного Короля. Они могли только видеть, что в момент столкновения бесконечное море огня начало биться и сталкиваться с изображениями кулаков, созданными Ярким Кулаком Резни Гангке!

Взрыв! Пламя рассеялось, Гариб Хассам остался неподвижным, а Король Гангке был отброшен назад, упав на землю в облаке пыли. Его лицо было слегка бледным, но он не сгорел дотла от этого пламени.

— Человек, ты несколько грозный, но ты все равно не идеален для меня!

Гариб Хассам уставился на короля Гангке убийственным взглядом. Тумп! Его нога топнула по земле, открывая занавес самого шокирующего события…

Металлический грохот возник из тела Гариба Хасама, и из его тела вырвался ореол, несущий три цвета: черный, красный и золотой, и быстро распространился на пять метров, десять метров, двадцать метров…

В этом мире воину уже было беспрецедентно иметь боевой ореол с радиусом в пять метров. Но ореол Гариба Хассама имел радиус тридцать метров, что представляло собой ужасающий диапазон, который любой мастер боевых искусств мог бы найти немыслимым. Но это была не самая шокирующая вещь из всех.

— Боевой ореол! Этот гигант может использовать боевой ореол! — Окружающие солдаты были в панике. Для них было уже удивительно, что 27-метровый гигант мог использовать боевые искусства и звездную энергию, но этот гигант мог также использовать боевой ореол. И одной из уникальных черт боевых ореолов была их способность защищать всех солдат в армии.

Когда ему пришла в голову эта мысль, даже король Гангке побледнел.

Бузз!

В одно мгновение боевой ореол из черного, красного и золотого распространился от ног Гариба Хассама, покрывая все поле битвы, поддерживая каждого присутствующего Гиганта Небесного Когтя. Этот трехцветный ореол, казалось, наделил гигантов божественной силой, и все они завыли, и их и без того ужасающая сила взлетела еще выше.

— Хахаха! Это ореол Милорда!

Великаны взревели и удвоили свои атаки на окружающих танских солдат.

— Ореол Небесного Короля!

Это был единственный боевой ореол, который можно найти во всей Армии Небесного Короля, сила, которую Арабская Империя унаследовала от той уродливой цивилизации. Это был единственный ореол, который воздействовал на всех гигантов, поддерживая их нападение и защиту.

Бум! Отдаленный Гигант Небесного Короля усилил свой натиск, немедленно оказав давление на команду Косы Смерти, которая до этого могла удержать его. Семеро человек смогли использовать силу формирования, чтобы жестко подавить великана, но теперь они оказались не в состоянии удержаться.

— Осторожно!

Семеро быстро сосредоточили свои мысли, сражаясь с вновь обретенной силой гиганта.

Но тот, кто получил самый сильный импульс от этого ореола, был командующим Армией Небесного Короля, Гариб Хассам. В тот момент, когда ореол был использован, его сила взлетала, взлетала и взлетала, поднимаясь с удивительной скоростью до удивительного уровня. Когда он увидел, что сила противника резко возросла, король Гангке почувствовал, как у него упало сердце.

— Прими еще один из моих ударов!

Глаза Гариба Хассама вспыхнули холодным светом, и он направил гигантский кулак, обмотанный красным пламенем, к королю Гангке.

Бум! На этот раз король Гангке не смог остановить его удар. Даже при использовании Яркого Кулака Резни, который мог увеличить его силу, он не мог остановить громовой удар командира гигантов. Со стоном король Гангке был отброшен. Но как раз в то время, когда Гариб Хассам готовился убить короля Гангке и уничтожить последнюю гигантскую баллисту, он бросил взгляд назад и внезапно поморщился.

— Ублюдок! Как ты смеешь!

Глаза Гариба Хассама расширились, а его тело взорвалось яростным пламенем гнева. Когда Короля Гангке сбили с толку, он сумел использовать свою Звездную Энергию, чтобы обернуть ею гигантскую баллисту и окружающих ее солдат и оттолкнуть их в гораздо более отдаленную область.

И в направлении гигантской баллисты, появилась крепкая фигура, пылающая пламенем, столь же ослепительным, как солнце, летя к нему.

— Король Гангке, я пришел помочь тебе!

Ферганский командир Банаан использовал Искусство Великого Огненного Ворона, чтобы врезаться, как падающая звезда, в высокую гору Гариба Хассама. Румбл! Бум! Удар создал многочисленные взрывы и ударные волны, яростные штормы, прочесывающие окрестности.

Этот ужасающий импульс заставил даже короля Гангке расширить глаза в шоке. Банаан был ферганским командующим, бригадным генералом, который находился всего в нескольких шагах от уровня Императорского Великого Генерала. В то время как Гариб Хассам был командующим Армией Небесного Короля, а его сила была столь огромной, что против нее не мог бороться даже король Гангке, он не смог иметь даже небольшого преимущества перед таким бригадным генералом, как Банаан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 969. Бpигадный гeнерал Банаан приcоединяется к битве!**

— Король Гангке, ты защищаешь гигантскую баллисту. Я разберусь с этим гигантом!

Пламя бурлило на поле битвы, и громкий голос Банаана вырывался из моря огня. Звездная Энергия Гариба Хассама была пронизана энергией огня и была чрезвычайно тиранической. С другой стороны, искусство великого огненного ворона Банаана было известной техникой огня в Западных Регионах, и после получения указаний Ван Чуна Банаан стал еще сильнее. Он был, вероятно, единственным, кто мог бороться в огненном искусстве против Короля Гигантов.

— Хорошо!

Глаза короля Гангке вспыхнули, и он сразу же бросился ко второй гигантской баллисте. Конфликт между этими двумя был слишком жестоким, и был шанс, что случайный удар может поразить гигантскую баллисту. Он должен был убрать ее из этой области как можно скорее. И если бы это было возможно, он также использовал бы гигантскую баллисту, чтобы помочь Банаану против Короля Гигантов.

Но кризис был далеко не окончен. Все великаны в окрестностях заревели, и начали атаковать гигантскую баллисту. Даже Гариб Хассам, втянутый в битву с Банааном, пытался обойти его и уничтожить гигантскую баллисту. Королю Гангке нужно было сосредоточить все свое внимание на защите последней надежды Великого Тана.

Между тем на первой линии обороны ситуация, с которой столкнулся Ван Чун, была еще более опасной, чем та, с которой столкнулись король Гангке и Банаан.

Румбл! Землетрясение становилось все сильнее и сильнее, доспехи, которые носила кавалерия Великого Тана и пехота, гремели вместе с ней. По мере усиления напряженности четыре Бегемота набирали скорость, двести тысяч арабских солдат становились все ближе и ближе.

Битва могла начаться с минуты на минуту!

Столкнувшись с приближающейся вражеской армией, Гао Сяньчжи наконец заговорил.

— Ван Чун, Ван Ян! Готовься!

Бегемоты были невероятно сильны. Если они пройдут линию обороны, армия немедленно понесет ужасные потери. Они вчетвером должны были действовать до того, как это произойдет, и не пустить Бегемотов.

Кланг!

Гао Сяньчжи обнажил свой меч и начал излучать острую энергию, нацеленную на одного из огромных Бегемотов.

Рядом с Гао Сяньчжи земля сотряслась, и энергия собралась со всех сторон, и в яркой вспышке из земли поднялся огромный бог. Чэн Цяньли проявил Верховного Бога Запустения, который встал перед линией обороны с бесчисленными цепями, гремящими и обвивающими его тело. Чэн Цяньли взял одну из цепей в руку и серьезно посмотрел вперед.

Формирование Могущественного Чудотворного Бога!

Почти в то же время Ван Янь также заревел, и его тело быстро превратилось в еще одного величественного и весомого бога.

У троих были строгие и бдительные выражения на лицах. После двух сражений с этими Бегемотами все они устали, и все еще не вернулись к пику своего мастерства. Тем не менее, ни один из них, ни Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли или Ван Янь, не проявили никаких признаков отступления. Они стояли, как выносливые колонны, твердо на фоне наводнения, костяк, на котором держалось доверие армии.

Этого недостаточно!

Воздух был насыщен напряжением, и, и Ван Чун встал справа от Гао Сяньчжи и посмотрел на трех могучих фигур, он чувствовал беспрецедентную опасность. Эти трое были просто не в состоянии противостоять армии Бегемотов, Абу Муслиму и двум сотням тысяч арабских солдат.

Я должен придумать способ борьбы с армией Бегемотов!

Мысли Ван Чуна были в смятении, каждую секунду в его мозгу текли бесчисленные мысли. Армия Бегемотов не была непобедимой. В этом отношении Ван Чун был уверен, поскольку в противном случае Аравийская Империя уже использовала бы армию Бегемотов, чтобы завоевать весь мир. Однако, такого никогда не случалось в его прошлой жизни.

Более того, по информации, собранной Ван Чуном, он мог сказать, что халиф Аравии был чрезвычайно осторожен, и использовал армию Бегемотов осторожно, никогда не мобилизуя их, если в этом не было крайней необходимости. На первый взгляд можно полагать, что халиф считал эту силу очень ценной, а его противников не стоящими трудностями. Но, как прославленный военный святой своей прошлой жизни, Ван Чун знал, что реальность была совершенно иной.

… Что это? В чем недостаток армии Бегемотов?

Ван Чун продолжал размышлять про себя. Земля сотрясалась от ударов Бегемотов, каждый их шаг оказывал невероятное давление на Ван Чуна.

Оставалось не так много времени. Ван Чун знал, что сила Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли была далеко не достаточной. Только способ справиться с четырьмя Бегемотами мог разрешить этот кризис.

— Ван Чун! Спеши и призови кавалерию Ушана! — Взволнованно крикнул Гао Сяньчжи.

Формирование Бога Ямы требовало заимствования силы пяти тысяч кавалеристов Ушана. С приближением битвы, Ван Чун должен был призвать кавалерию Ушана, но как только он это сделает, Армия Небесного Короля сможет атаковать беспрепятственно. Ван Чун оказался в очень сложной ситуации.

Сто восемьдесят чжан, сто шестьдесят чжан, сто сорок чжан…

Когда расстояние сократилось, воющий ветер стал разбрасывать пыль и гравий по стенам первой линии обороны.

Сердце Ван Чуна стучало, запах смерти начал распространяться вокруг него. На него давили жизни сотен тысяч солдат, нескольких тысяч ли Западных Регионов и жизней сотен тысяч людей, несколько тысяч ли из Таласа. Ван Чун почти задохнулся от этого давления.

Время замедлилось до невозможности. Ван Чун видел, как по соседству Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли открывают и закрывают рты, выкрикивая его имя.

Вдалеке, посреди пылающего облака пыли, Бегемоты безумно ревели. Ван Чун даже видел клыки у них во рту, мерцающие холодным светом. Их выдохи, казалось, переносились ветром, чтобы напасть на его тело, позволяя Ван Чуну почувствовать их зловоние.

В чем их слабость? Что же это такое?

Мысли Ван Чуна безумно кружились, но потом, бум! Огромная нога обрушилась на землю, выбрасывая взрыв гравия, который вернул разум Ван Чуна обратно на землю.

— Милорд!

— Осторожно!

— Готовься к атаке!

Атмосфера паники пронеслась через первую линию обороны, и панические крики раздались на горизонте.

Клангклангкланг! Бесчисленные копья и наконечники стрел были направлены на прилив Бегемотов и арабской армии. В эти несколько коротких мгновений расстояние было сокращено до восьмидесяти чжан.

— Пуск!

Из-за первой линии обороны донесся грохот, и тысяча танских баллист выстрелила как один. Тысячи черных баллистических болтов летели по воздуху, спускаясь, как саранча, на головы четырех Бегемотов.

Более половины баллист Тана были развернуты к небесным гигантам. Эти тысяча баллист были единственными, кто был направлен на Бегемотов.

Клангклангкланг!

Раздался металлический стук, и тысяча баллистических болтов отскочила от крепкой брони, покрывающей головы Бегемотов.

— Хм, это бесполезно. Жнец, Преданный, Пылающий и Освященный все были оснащены доспехами, выкованными из лучшей стальной эссенции. Тысяча тонн лучшей стали может быть переработана только в пол килограмма стальной эссенции. Для брони этих четырех Бегемотов потребовались десятки тысяч тонн тончайшей стали. Никакое оружие не может пробить эту стальную броню!

Масил находился в тылу армии и сидел на своей многоножке. Он внутренне ухмыльнулся, наблюдая, как болты баллист отскакивают от доспехов его Бегемотов.

Будь то человек или зверь, повреждение головы почти каждого живого существа было смертельным. Это относилось и к Бегемотам. Даже обычный человек может прийти к такому мнению. В прошлом многие вражеские маршалы и боги войны или некоторые легендарные герои пытались атаковать головы Бегемотов, но большинство из них потерпели неудачу. Лишь немногие смогли по-настоящему ранить Бегемотов в голову. Но этот прошлый опыт заставил армию Бегемотов подумать о ковке шлемов для Бегемотов. Идея, которую Масил подал много лет назад, привела к созданию этих стальных эссенциальных шлемов.

Эти шлемы были крепкими и плотными, их невозможно поцарапать даже лучшими мечами, что делало их идеальной броней для Бегемотов. Но стальная эссенция была слишком драгоценна, и даже Аравийская Империя, со всеми ее ресурсами, была способна выковать только четыре шлема. И хотя они столкнулись со многими грозными противниками, Бегемотам никогда по-настоящему не угрожала смерть, поэтому план завершился этими четырьмя шлемами.

Масил никогда не предполагал, что в отдаленном Таласе он встретит такого могущественного противника, способного убить трех его Бегемотов. Тем не менее, план явно оказался эффективным. С этими четырьмя стальными шлемами, четыре Бегемота были почти неуязвимы на поле битвы. Даже гигантские баллисты не могли им угрожать.

Бузз!

Масил начал повторять различные заклинания, снова настраивая углы атаки для четырех Бегемотов, а также их расстояние. Затем он приказал своей многоножке спрятаться обратно в землю.

— Пуск!

Тысяча баллист выпустила второй залп. На этот раз, в то время как головы были основной целью, значительная часть болтов была нацелена и на тела Бегемотов.

Клангклангкланг! Как и ожидалось, баллистические болты, направленные на голову, еще раз отскочили от стальных шлемов из эссенции стали. Болты, нацеленные на тела, однако, все попали в цель. Несколько сотен черных болтов покрыли четырех Бегемотов кровавыми дырами, и пробили их шкуры.

Но кроме небольшого ослабления жизненных сил, Бегемоты не пострадали. Они продолжали атаковать первую линию обороны, как будто ничего не произошло. Их скорость не изменилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 970. Пoток Бeгемотов!**

Семьдесят чжан!

Шестьдесят чжан!

Расстояние между двумя сторонами уменьшалось. После продолжительной волны атак волна Бегемотов наконец начала контратаку.

Взрыв!

С грохотом Бегемот в форме огненно-красной ящерицы открыл рот, выпустив густую струю пламени, похожую на обжигающую лаву, преодолев расстояние в несколько десятков чжан, чтобы ударить линию обороны Тана.

— Пылающий!

Это был первый Бегемот, созданный Арабской Империей, который обладал особыми способностями. План его создания был чрезвычайно трудоемким. Аравийская Империя израсходовала бесчисленные ресурсы, чтобы скормить специальные травы Бегемоту, а затем собрала более десяти тысяч экспертов элемента Огня с разным уровнем силы, чтобы вливать энергию элемента Огня в Бегемота-ящера по мере его роста. После шести лет бесконечной заботы им наконец удалось создать Бесстрашного Пылающего.

Свист!

Появление этого пламени было настолько удивительным, что Тан не сделал никаких приготовлений. По их мнению, Бегемоты полагались на свои огромные тела и ужасающую силу для битвы. Таким образом, огненное дыхание Пылающего полностью застало их врасплох.

— Aaааах! — Защитники и пехота закричали, когда их подожгли, превратившись в большие огненные шары.

Это пламя было настолько обжигающим, что даже стальные стены и щиты в руках солдат стали ярко-красными и начали дымить.

— Осторожно!

Панические голоса были слышны по всей линии обороны, но их прервал еще один сильный рев. Еще один из четырех Бегемотов, в форме белого медведя, показал свой полный сверкающих белых клыков рот и внезапно начал атаковать. В одно мгновение он оторвался от остальной части стаи.

Сорок чжан!

Двадцать чжан!

Белый медведь Бегемот был настолько быстр, что даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли казались удивленными.

— Останови их! — Поспешно крикнул Гао Сяньчжи, прежде чем выскочить за линию обороны. Бум! Когда он побежал вперед, он ударил ослепительной дугой Ци Меча длиной тридцать чжан, направленную на огненно-красного ящера Бегемота.

Вуш! Гао Сяньчжи, великолепный Ци Меча, быстро погасивший пламя, тут же сделал надрез на прочной шкуре Пылающего.

Как генеральный защитник армии протектората Анси, Гао Сяньчжи достиг чрезвычайно высокого уровня мастерства. Момент, когда он решил нанести удар, и угол его атки были идеальными, он использовал минимальное количество силы, чтобы погасить пламя Пылающего.

Взрыв!

В то же время его заместитель Чэн Цяньли тоже взревел, и Верховный Бог Запустения перешагнул через первую линию обороны, вызвав бурю пыли и песка, и она начала атаковать Белого Медведя Бегемота.

Вуш! Еще до того, как они столкнулись, Чэн Цяньли щелкнул своим запястьем, послав десять цепочек Звездной Энергии в Белого медведя Бегемота, обмотав их вокруг рта, конечностей и тела Бегемота.

— Подходи! — Рроревел Чэн Цяньли, столкнувшись с белым медведем Бегемотом. Звездная энергия и пыль взорвались, крошечные песчинки превратились в металлические шарики звездной энергией.

Когда Чэн Цяньли вышел вперед, другая огромная фигура прошла мимо него. Отец Ван Чуна Ван Ян также вступил в драку.

Румбл! В тридцати чжан от первой линии обороны Могущественный Чудо-Бог врезался в другого Бегемота. Земля между ними треснула и застонала, трещины протянулись до первой линии обороны. Восемь огромных стальных стен были немедленно выкорчеваны из земли.

Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь вступили в битву.

Роооар! Последний Бегемот, гигантская обезьяна, начал атаковать стальную линию обороны в облаке кипящей пыли.

— Осторожно!

Люди за линией обороны впали в панику. В серии разрывов тысяча баллист обстреляла дьявольскую фигуру Бегемота. Но черная обезьяна пронеслась по воздуху одной из своих толстых волосатых рук, отбросив в сторону как минимум половину баллистических болтов. Когда его рука столкнулась с баллистическими болтами, они издали металлический стук.

Что касается оставшихся нескольких сотен баллистических болтов, то только десяти-двадцати удалось проникнуть в тело гигантской обезьяны. Все остальные были отражены выносливым слоем кожи.

Освященный!

Это был один из сильнейших Бегемотов в армии. Он обладал не только безграничной силой, но и телом, которое, казалось, было сделано из металла, что давало ему гораздо более впечатляющие защитные возможности, чем у других Бегемотов. Этот Бегемот развил эту черту сам по себе, когда рос, как если бы он был благословлен Богом. В результате его назвали Освященным.

Освященный редко принимал участие в битвах, но как только он это делал, очень немногие могли его остановить. Хотя он не мог плеваться пламенем, как Пылающий, ни один Бегемот в армии Бегемотов не мог сравниться с ним с точки зрения чистой силы.

Залп! Залп! Залп!

За первой линией обороны Чэнь Бин мрачно уставился на огромную обезьяну, его меч из Стали Вутц постоянно опускался вниз, и он вопил изо всех сил.

Защитные способности этого Бегемота были слишком невероятными, на совершенно ином уровне, чем у предыдущих Бегемотов. Хотя баллистические болты не могли нанести большой урон Бегемотам, они, по крайней мере, смогли пробить их шкуры. Но они не оказали никакого влияния на эту гигантскую обезьяну.

Пронзающая сила баллист Великого Тана была такова, что они могли прострелись насквозь латные доспехи толщиной в несколько футов, но таких способностей не хватало против этой гигантской обезьяны.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, приближаясь все ближе и ближе. Двадцать чжан, десять чжан… бум! Черная волосатая нога ударила одну из высоких стальных стен. Под ногами обезьяны жесткая и крепкая стена, казалось, была сделана из бумаги, сразу же деформируясь, и вбиваясь в землю.

Когда нога топнула, ударная волна отбросила солдат на расстояние нескольких десятков чжан, словно они были листьями на ветру. А затем небо потускнело, и волосатая рука раздвинула пальцы и ударила в землю.

— Нехорошо! Бежим!

Танские солдаты посмотрели на эту опускающуюся ладонь обезьяны, каждый из которых чувствовал себя ничтожно маленьким, каждый из них пах густым запахом смерти.

Тыгыдык тыгыдык! Кавалерия Тана начала уезжать, но учитывая скорость и силу обезьяны, они были слишком медленными.

— С дороги!

Как раз, когда они собирались быть раздавленными в блины ладонью обезьяны, рев пронзил небо. Яростная волна звездной энергии пронеслась вперед, схватила кавалерию под ладонью обезьяны и отбросила их за пределы досягаемости.

В решающий момент Ван Чун, наконец, пришел в себя и вмешался!

Вуш! В хаосе мало кто заметил, что Ван Чун также выбросил черную смолу.

Бум!

Когда ладонь ударилась о землю, она выпустила бурю из песка и камня. Но почти через мгновение после приземления огромная обезьяна взвизгнула от боли.

В этот момент каждый мог ясно видеть, как кончик длинной дубины проник в ладонь обезьяны.

В эту короткую секунду Ван Чун выбросил железную дубину длиной в десять с лишним метров, острая точка которой была направлена на ладонь обезьяны. В обычных обстоятельствах наконечник никогда бы не смог пробить кожу гигантской обезьяны, но огромная сила нисходящей ладони обезьяны сделала это возможным. Это было так больно, что Освященный не мог не вскрикнуть.

— Все, спешите и отступайте!

Ван Чун выкрикнул свои приказы, и бросился вперед. Кавалерия Ушана не могла быть отозвана, но и последнего арабского бегемота нельзя было оставить без присмотра, поэтому Ван Чун мог полагаться только на себя.

Кланг! Ван Чун обнажил свой меч, и его тело превратилось в разряд молнии, бьющий прямо в ужасную и дикую обезьяну.

Тумп! Спрыгнув с пронзенной ладони гигантской обезьяны, он быстро поднялся к ее плечу. Несколько секунд спустя его левая нога оттолкнулась от руки обезьяны, и он прыгнул вверх.

Искусство Бога и Уничтожения Демонов!

Когда он поднялся на вершину обезьяны, Ван Чун использовал высшее искусство меча, которому научил его Великий Бог Войны Тана, Су Чжэнчэнь.

Наступательная сила этого высочайшего искусства меча не имела себе равных в мире, что позволило ему стать первым из Десяти Высших Искусств, даже выше Великого Искусства Творения Неба Иньян. Однако из-за недостатка совершенствования Ван Чуна он так и не смог продемонстрировать такой же ужасающий уровень силы, как Су Чжэнчэнь. Таким образом, хотя он и знал технику, он редко использовал ее. Тем не менее, против этой гигантской обезьяны с такими грозными защитными способностями, Искусство Бога и Уничтожения Демонов было гораздо более полезным, чем Искусство Творения Великого Иньяна.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 971. Убийственнoе намерение Дуву Cили!**

Вуш! Небо внезапно наполнилось молочно-белым Ци Меча, каждый длиной десять с небольшим чжан, и таким же ослепительным, как солнце, летящим взад и вперед по телу гигантской обезьяны. В течение нескольких секунд по воздуху начал летать мех, и на толстых руках обезьяны начали появляться тонкие раны, из которых вырывалась струя крови.

Ван Чун не делал пауз, оставив остаточные изображения на руке обезьяны, продолжая стремительно приближаться к голове обезьяны.

Глаза! Глаза должны быть их слабостью!

Когда вокруг него взревел ветер, Ван Чун бросил взгляд вверх. Там он увидел два алых глаза, пылающих как огромные фонари в небе: глаза гигантской обезьяны. Хотя арабы использовали шлем из неизвестного металла, чтобы прикрыть голову гигантской обезьяны, глаза были незащищены. Они были единственным местом, доступным Ван Чуну для атаки.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, и ее алые глаза быстро уставились на Ван Чуна. Хотя для гигантской обезьяны все выглядели как блохи, она помнила блох, которые причиняли ей боль. Вуш! Гигантская обезьяна подняла вторую руку, расставив пять пальцев, и ударила Ван Чуна.

Ван Чун тут же отскочил, едва уклонившись от пальцев обезьяны на волос, и задвигался от правой руки обезьяны к левой. Бац! Он прыгнул вперед, продолжая плавное восхождение к голове обезьяны.

Выполняя атаку, он продолжал использовать стальной меч Вутц в своей руке, чтобы высвободить тысячи потоков Ци Меча, которые резали и кромсали тело обезьяны.

Хотя баллисты Тана не могли проникнуть сквозь шкуру гигантской обезьяны, Искусство Бога и Уничтожение Демонов смогли. Но вскоре стало очевидно, что Ван Чун недостаточно совершенствовался в этой технике. Если бы Су Чжэнчэнь использовал эту технику, он наверняка нанес бы этой гигантской обезьяне серьезные травмы, но Ван Чун был еще далеко от этого уровня. На его этапе Ци Меча мог пройти всего несколько футов, прежде чем испарился. Его Ци Меча было просто невозможно прорваться сквозь жесткую и гибкую защитную шкуру обезьяны.

Бум бум бум!

Постоянные атаки Ци Меча Ван Чуна были неспособны серьезно ранить гигантскую обезьяну, но кусающая боль смогла привести ее в бешенство!

Обезьяна взревела, и когда фигура Ван Чуна отразилась в ее глазах, они наполнились дикостью и жаждой калечить и крушить. С удивительной скоростью обезьяна подняла обе свои волосатые руки и начала размахивать ими перед Ван Чуном.

Тем не менее, Ван Чун в этот момент был как листок на ветру. Хотя атаки обезьяны казались жестокими, ни одна из них не смогла достичь Ван Чуна. Он становился все ближе и ближе к голове Бегемота, но как раз в тот момент, когда он собирался сделать последний прыжок, невидимая волна энергии пронеслась по воздуху, а затем…

Взрыв!

Бесноватая обезьяна, которая беспорядочно бросалась вокруг, внезапно успокоилась, и в ее глазах появился намек на ясность.

Но затем он сделал что-то очень неожиданное.

Обезьяна со стуком соединила ладони и издала могучий рев, и начала распространять мощную вибрацию. Эта вибрация была наполнена разрушительной энергией, в результате чего белые волны энергии стали распространяться вокруг.

Что тут происходит?

Ван Чун был поражен этим зрелищем. Кроме невероятной силы, Ван Чун не видел, чтобы эта обезьяна демонстрировала какие-либо другие способности. Он никогда не предполагал, что как раз, когда он собирался прыгнуть ей на голову, она вдруг сделает что-то подобное.

Этот Бегемот был ужасным монстром, его сила была настолько велика, что даже Императорские Великие Генералы не могли сравниться с ним. И в отличие от Бегемота в форме носорога, Разрушителя или Терроризатора, Освященный был в форме обезьяны, наделенной ловкими руками и проворным телом, что делало его гораздо более грозным бойцом.

Даже когда Ван Чун объединил свои силы с Гао Сяньчжи и другими, они не смогли остановить обычного Бегемота, тем более этого, лучшего из арабских Бегемотов. Хотя обезьяна не использовала Звездную Энергию в этой уникальной форме атаки, ее потрясающая сила могла разрушить Землю. Ей не было равных.

Бум! Не было времени думать, и Ван Чун подпрыгнул в воздух и приземлился на землю. Но хотя реакция Ван Чуна была быстрой, он был поглощен белой рябью энергии, которая сразу же начала биться внутри него и сотрясать звездную энергию внутри его тела.

Взрыв!

В небе показалось тело Ван Чуна. Звездная энергия вокруг него потускнела, его лицо побледнело, и он полетел по воздуху, как тряпичная кукла.

— Лорд Маркиз!

Сюэ Цяньцзюнь, Сунь Чжимин, Чжуан Чжэнпин и другие побледнели от этого взгляда, и кровь стала стекать с их лиц.

Ван Чун был путеводным светом армии, сердцем ее морали. Для него ранение было огромным ударом по армии.

— Спешите спасти Лорда Маркиза!

Сюэ Цяньцзюнь и другие немедленно бросились туда, где лежал Ван Чун. В этот момент область вокруг гигантской обезьяны была окружена штормом пыли и песка, зоной смерти. Любой с недостаточной силой, кто задержался там, мог умереть.

Но у них не было времени беспокоиться о таких вещах. Благословения не приходили парами, тогда как катастрофа не приходила одна.

Когда Сюэ Цяньцзюнь и другие бросились вперёд, послышались три других взрыва, а затем три громких удара. Сюэ Цяньцзюнь подсознательно повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел двух огромных богов и одну высокую и стройную фигуру, отброшенную мощными ударами.

— Лорд Гао! Заместитель генерального защитника Чэн! Генерал Ван!

Когда все начали понимать, кем являются эти три фигуры, они начали в панике плакать. В этот момент Сюэ Цяньцзюнь и все другие солдаты Тана, которые видели это зрелище, начали дрожать от страха.

Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь, четыре высших полководца армии Тана, были якорями Таласа. Пока они еще присутствовали, сто тысяч солдат армии Тана могли сохранять спокойствие, даже когда на них нападали как изнутри, так и снаружи.

Никто не ожидал, что все четверо будут ранены одновременно.

Будь то Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли или Ван Янь, ни один из них не мог по отдельности противостоять Бегемотам.

Роооар!

Отбросив в сторону четырех командиров Тана, у четырех Бегемотов больше не было препятствий перед собой, и они начали продвигаться дальше линии обороны. Бум! Взрыв! Крах! Стальные стены падали в облака пыли, в то время как мощные ударные волны, созданные четырьмя Бегемотами, посылали в воздух бесчисленных солдат, словно они были сделаны из бумаги.

— Aааах! — Крики наполнили воздух, и потери на стороне Тана начали возрастать.

— Убью!

Арабские солдаты были в восторге от этого зрелища. Первоначально арабские солдаты держали определенное расстояние между собой и Бегемотами, не решаясь приблизиться, но, увидев нынешнее опустошение, они изменили свои планы. Убедившись, что расстояние между ними и Бегемотами составляет сто с лишним чжан, они окружили Бегемотов и начали атаковать силы Тана.

Залп! Залп! Залп!

Тысяча баллист стреляли по четырем Бегемотам, но, когда команды баллист увидели, что делают арабы, они сразу же поменяли цели и начали стрелять по диким арабским воинам.

СвушСвушСвуш! Каждый баллистический выстрел был похож на косу жнеца, собирая жизни семи или восьми арабских солдат. Но, несмотря на мощь танских баллист, они не смогли остановить бешеный прилив арабских солдат.

— Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, мы тоже должны идти!

Волосы Дуву Сили раздувались на ветру. Он смотрел на ожесточенную битву с холмов.

— Ситуация изменилась. Тан не сможет рродержаться весь день. Сейчас самое подходящее время для удара.

Глаза Дуву Сили замерцали, и его тело загорелось желанием сражаться. Его желание было так велико, что воздух вокруг него начал кружиться и корчиться.

Арабы проявили такую огромную силу, что Дуву Сили почувствовал, что его желание бороться очень возросло.

— Подождите немного! Не принимайте такое решение слишком опрометчиво!

Далун Руозан покачал головой, его глаза были очень холодными и спокойными, пока он наблюдал за битвой.

— Абу Муслим и Зияд еще не вступили в битву, поэтому сейчас не самое подходящее время для нас. Подождите немного. Как только Тан понесет тяжелые потери, у нас еще будет время выйти на поле!

Дуву Сили ничего не сказал, но бросил взгляд на близлежащих Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче. Их глаза были такими же холодными, как у статуи, пока они смотрели на одного человека. Было ясно, что они последуют примеру Далуна Руозана.

— Хммм!

Дуву Сили фыркнул и внезапно бросился вперед. Прежде чем кто-то успел среагировать, его стойкий тюркский конь поскакал по воздуху в сторону Тан.

— Дуву Сили!

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче испытали удивление и шок. Но такова была скорость Дуву Сили, что он исчез в мгновение ока.

— Нет необходимости отговаривать его. Разве ты не видишь, что он ушел один, не привлекая ни одного из своих солдат?

Далун Руозан сунул руки в рукава и слабо улыбнулся. Он выглядел невозмутимым, наблюдая, как Дуву Сили уезжает, по-видимому, еще раньше предсказав этот курс действий 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 972. Hеcгибаемoе pешение! (I)**

Дуву Сили был намного умнее, чем думали многие. Далун Руозан хотел сохранить солдат, и Дуву Сили дорожил своими войсками даже больше, чем Далун Руозан. Таким образом, хотя его слова были жестокими и резкими, у Дуву Сили никогда не было намерения посылать на штурм своих людей. Он мог скрыть этот факт от других, но не от Далуна Руозана.

Два тибетских генерала с пониманием посмотрели на спину Дуву Сили.

— Значит, великий министр уже предсказал, что он уедет? — Сказал Хуошу Хуйцан.

Далун Руозан молча улыбнулся. Его глаза скользнули по полю битвы, но, когда они прошлись по линии фронта обороны, выражение его лица слегка потускнело.

Аравийская Империя была просто слишком могущественной. Он проделал огромное расстояние до города Талас с намерением провести финальную битву между собой и Ван Чуном, состязание в стратегии, схемах и тактике. Далун Руозан и Ван Чун были двумя лучшими военными стратегами в мире, и очень немногие люди могли быть наравне с ними.

Далун Руозан глубоко предвосхитил этот конкурс интеллектуалов, можно сказать, что он провел каждый день и ночь в тюрьме королевской столицы У-Цана в ожидании этой встречи. Но теперь оказалось, что это желание должно было испариться.

Сила, которую демонстрировала Аравийская Империя, была просто слишком велика, разрушая любую тактику, стратегию или схему, делая все планы бесполезными. Даже такой гордый человек, как Далун Руозан, не мог не содрогнуться, взглянув на них.

Только Ван Чун и Великий Тан смогли бы продержаться так долго при таких жестоких нападениях. И Империя У-Цан, и Западно-Тюркский Каганат были бы давно уже разгромлены.

— Увы, Великий Тан обречен на поражение. Хотя я не могу лично победить тебя и исполнить свое желание, для меня лично проводить тебя и послужить свидетелем твоего падения — достаточно!

Далун Руозан глубоко вздохнул. Он знал, что для Ван Чуна все выглядело мрачно, и, хотя он не хотел этого признавать, он все же не мог не испытывать глубокого сожаления, когда видел, как Ван Чун проигрывает арабам.

......

— Убью!

На удаленной линии обороны сто тысяч танских солдат оказались в гораздо более опасной ситуации, чем кто-либо мог себе представить.

— Истреби этих неверных!

Десятки тысяч арабских кавалеристов перешли линию обороны в танскую формацию. В прошлом, арабы должны были заплатить высокую цену, чтобы пересечь линию обороны, но теперь в стальных стенах был большой разрыв, и плотные и дисциплинированные танские формирования были в состоянии полного краха от атак Бегемотов.

— Предупреждение! Поражение неминуемо! Великий Тан потерял двадцать тысяч человек!

— Предупреждение! Поражение неминуемо! Талас скоро будет потерян! Пользователь скоро будет уничтожен!

— Последнее предупреждение! После поражения вся пользовательская энергия судьбы будет уничтожена! В то же время все воспоминания о пользователе будут стерты.

Когда Ван Чун летел по воздуху, холодный и бесстрастный голос Камня Судьбы издал ряд сообщений. Страшные толчки, вызванные гигантской обезьяной, заставили Ван Чуна отлететь на несколько сотен чжан.

Когда вокруг него завыли ветры, и мимо его уха пролетели изображения, казалось, что время замедлилось. Отлетая назад и переворачиваясь вверх дном, Ван Чун мог видеть все поле битвы.

Он увидел, как ревущие Гиганты Короля Неба идут к последней гигантской баллисте, увидел армию Тана в хаосе и увидел бесчисленное множество паниковавшей кавалерии, бегущей вдаль. Среди них были и Танцы, и наемники, их лица были бледны, а глаза наполнены страхом.

Эти четыре Бегемота разрушили сю их уверенность.

Рооооар! Ревел Бегемот, и когда Ван Чун перевел взгляд за кавалерию, он увидел залитое кровью поле, землю изломанных конечностей, покрытых трупами лошадей и людей, их широко открытые отчаянные глаза глядели в небо.

Среди этих разбитых конечностей Ван Чун мог видеть реки и озера крови, тысячи и тысячи разбитого оружия и пропитанные кровью знамена, растоптанные атакующими арабскими солдатами.

Впереди, рядом с первой линией обороны, Ван Чун был встречен сценой опустошения. Три других Бегемота закрыли небо, их глаза были алыми, и они топали ногами.

Перед этими тремя Бегемотами даже выносливая земля Таласа треснула и застонала. Гигантские валуны, весящие тысячу цзинь, были увлечены ударными волнами, чтобы взлететь в воздух, на десяток-другой чжан. Перед лицом такого жестокого нападения сила человека была слишком скудной, слишком скромной.

Ни один защитник или кавалерист не может противостоять этому.

Именно там жертвы Тана были самыми большими. Даже Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и его отец Ван Янь были сбиты с ног. Ван Чун мог сказать, что они что-то кричали ему, но он не мог слышать, что это было.

Он мог видеть только море трупов, их безжизненные глаза были полны отчаяния.

В этот момент мучительная боль наполнила его сердце.

Мы проигрываем?

Когда ему пришла в голову эта мысль, его разум внезапно задрожал от боли, такой жгучей, что стало трудно дышать. Искусство войны было вопросом жизни и смерти, дорогой к безопасности или к гибели. Для генерала поражение на поле боя было обычным делом.

Ван Чун полагал, что, пока он сможет победить, переломить ситуацию, изменить судьбу Таласа и спасти Великий Тан, он может игнорировать все остальное и относиться к этому с равнодушием.

Но затем он увидел те трупы, среди которых он мог даже узнать некоторых солдат, которых он мог назвать по имени. Эти люди следовали за ним с юго-запада и никогда не отступали ни на шаг. Они следовали за ним со слепой верой, веря в него больше, чем он верил в себя, но в конце концов они все умерли.

Что-то, похожее на дугу молнии, казалось, проникало через его тело, и он почувствовал боль, возникающую из самых глубин его души.

Это были могущественные солдаты, которых он воспитывал. Они не должны были умереть здесь!

Он готовился к этой битве более полугода. Три тысячи баллист, пять тысяч самых элитных и хорошо экипированных кавалеристов Ушана, а также множество наемников и хорошо обученных солдат протектората…

Эта битва должна была привести к победе. Так где он ошибся?

Этого не должно быть! Так не может быть!

Пока бесчисленные мысли проносились в его голове, Ван Чун вызывающе открыл глаза и сжал кулаки. Линия обороны была сломана, стальная стена, которую он построил, теперь существовала только на словах.

Несмотря на то, что он сделал все, что мог, он не мог остановить наступление четырех ужасных Бегемотов, и его даже самого отправил в полет. Но он ни за что, в какой бы ситуации он не оказался, не уступил бы!

Так не будет! Должна быть еще надежда!

Ван Чун сжал зубы.

Бум!

Наконец, Ван Чун врезался в землю, создав огромную яму. Время пришло в норму, и Ван Чун вырвал глоток крови, прежде чем снова встать. В этот момент начали звучать тысячи звуков, и Ван Чун наконец понял, что говорят Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли.

— Ван Чун, отступай! Спеши и отступай!

— Больше ничего не поделаешь! Мы не можем противостоять Бегемотам.

— Мы потеряли Талас. Спешите и отступайте!

— Сохраните наши силы, и у нас еще будет шанс!

Ван Чун видел, как Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли с тревогой смотрят на него.

Это были не робкие люди. Во время битвы за Талас Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли оставались стойкими, несмотря на их мрачную ситуацию, которая длилась два месяца против нападения арабов.

За это время Гао Сяньчжи никогда не сдавался в битве, но теперь он, наконец, решил уйти. Хотя это решение было болезненным, оно было и самым мудрым.

Сердце Гао Сяньчжи было в самом низу, и он смотрел, как неиссякаемые Бегемоты разбивают кровавый путь, усеянный трупами, через поле битвы. Не было никаких сомнений в том, что Великий Тан будет полностью побежден в этом соревновании. Пребывание дольше на месте только приведет к бессмысленным потерям.

В боях с людьми они могли сражаться до конца, но им пришлось отступить перед этими Бегемотами!

Они не могли допустить, чтобы здесь были похоронены последние силы, которые Великий Тан еще имел в Западных Регионах. Если они ясно понимали, что поражение было очевидным, почему они должны продолжать сражаться?

Самое мудрое решение, которое мог принять командир — отвести своих солдат к выходу из окружения, делая все возможное, чтобы сохранить силы на следующий день.

— Чун-эр! Поспеши!

Ван Ян тоже заговорил, и видно было, что его лицо охвачено паникой.

Во всех битвах Ван Ян всегда был храбрым и никогда не отступал ни на шаг. Даже в такой сложной ситуации, как война на юго-западе, он ни разу не задумывался об отступлении. Однако стадо Бегемотов и огромное море солдат позади них оставили его без единой надежды.

Хотя решение было в его сердце, Ван Ян должен был его принять.

Сила Бегемотов не была чем-то, чему люди могли противостоять. Они сделали все возможное, чтобы попытаться остановить их, но все же потерпели неудачу.

Если они не отступят сейчас и не дождутся, пока Бегемоты атакуют, даже с их восемью тысячами оставшихся солдат, Бегемоты могли бы истребить более половины из них за несколько вдохов. Более того, двести тысяч арабских кавалеристов и Далун Руозан скрывались в тылу.

У них еще было время уйти и сохранить свои силы. Хотя они не хотели этого признавать, они окончательно проиграли эту битву.

— Нет, невозможно! Битва за Талас так не закончится! Я никогда не отступлю!

Ван Чун сжал кулаки так сильно, что вены выступили у него на лбу, а кровь почти выдавила их.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 973. Нecгибаемoе pешение! (II)**

Великий Тан не будет побежден!

Великий Тан не может быть побежден!

Ван Чун сжал кулаки и напряг все тело так сильно, что оно заскрипело.

Никто не понимал лучше, чем он, что, если Талас будет потерян, у Великого Тана не будет другого шанса подняться. Западные Регионы будут потеряны, Цыси будет потерян, Лунси будет потерян, Ючжоу заболеет, Великий Тан впадет во внутренние разногласия, наступит бедствие… Шаг за шагом Великий Тан падет в бесконечную пропасть. Если он хотел изменить все это и спасти Великий Тан, он должен был удержать Талас и отбросить назад арабов.

Только удержав Талас, он сможет медленно изменить трагическую судьбу Великого Тана.

И кроме того, Камень Судьбы никогда не позволит ему отступить. Отступление было смертью!

Роооар!

Далекие Бегемоты взревели, и пыль поднялась с линии обороны, и четыре Бегемота ринулись вперед, нанося урон танским солдатам. Бесчисленные солдаты Тана бежали в страхе, оставляя после себя тысячи трупов.

Кровь лилась по земле, когда фигура зловеще хихикнула в месте, которое никто не мог видеть.

— Умри! Умри! Все вы умрете!

— Мои послушные питомцы, убейте всех этих неверных!

Горбатый Масил сидел на голове своей многоножки, его руки были подняты вверх, и кровь стекала, омывая его голову, лицо и руки. На его лице появилось выражение экстаза.

Масил мог быть деформирован и гротескен, но, будучи командующим Армией Бегемотов и одним из избранных министров халифа, он был зловещим существом Аббасидского Халифата, которого все боялись. Но мало кто знал, что Масиль был еще более зловещим и страшным, чем он казался на поверхности.

Масил никогда не боялся битвы. Везде, где можно найти крупномасштабную битву в безвыходном положении, можно найти Масила и его Бегемотов.

Каждый раз, когда они принимали участие в битве, любимым занятием Масила было прятаться под землей, поскольку его Бегемоты уничтожали его врагов и втаптывали их в мякоть, чтобы он мог купаться в густых струях крови, льющихся в землю.

Масил получал безграничное удовольствие от этой резни и крови, наполняющими его гораздо более опьяняющим чувством и удовлетворением, чем-то, что мог дать ему его статус командующего Армией Бегемотов и любимого министра халифа.

— Я уже говорил, никто не может остановить моих Бегемотов, даже эти Танцы. Убейте их всех ради меня! Хахаха…

Глаза Масила были широко открыты, и он безумно смеялся.

Великий Тан уже проиграл. Масил знал это в тот момент, когда отправил своих четырех сильнейших Бегемотов, даже не задумываясь о двухсот тысячах элитных арабских кавалеристах позади них.

— Теперь, остался только этот ребёнок!

Масил прищурился, и начал размышлять над этим вопросом.

Эти неверные, которые осмелились бросить вызов арабам, должны были быть убиты, но, по мнению Масила, был один человек, которого он ненавидел гораздо больше, чем всех других Танцев, от убийства которого он получит еще больше удовольствия.

Три Бегемота были самой большой потерей, которую когда-либо понесла Армия Бегемотов, и были позором для имени Масила.

— Как только я убью тебя, я превращу твой череп в ночной горшок!

Масил усмехнулся про себя, а затем произнес заклинание, общаясь с гигантской обезьяной наверху. Среди Бегемотов Освященный, несомненно, был самым сильным.

......

Над землей вздымались облака пыли, и четыре Бегемота несли разрушения, словно они были злыми глашатаями апокалипсиса. Внезапно огромная мускулистая фигура гигантской обезьяны обратила свои алые глаза на Ван Чуна.

Рaaaa! — Проревел Бегемот, отскакивая от других врагов и бросаясь к Ван Чуну. Его гигантский кулак создавал вихри в воздухе, летя к Ван Чуну.

Атака гигантской обезьяны была чрезвычайно резкой, и она решила атаковать в тот момент, когда линия обороны Тана полностью отступила, и Ван Чун пытался решить, отступать или продолжать сражаться.

— Лорд Маркиз! Берегись!

— Баллисты, остановите Бегемота!

— Лорд Маркиз!

Когда солдаты, которые повернули головы, услышав рев Бегемота, увидели это зрелище, их лица побелели от страха. Маркиз был могущественным, но не настолько, чтобы он мог противостоять арабским бегемотам. Это были существа, которые могли разрушить весь мир.

Хуже было то, что там стоял маркиз, явно в оцепенении.

Бум бум бум!

Грохот выстрелов черных баллист раздался над полем битвы, все они были нацелены на огромную обезьяну. На этот раз любая баллиста, которая не была атакована, приняла участие в этом залпе.

Но это был всего лишь грохот: все черные баллистические болты, очевидно, били в крепкую шкуру обезьяны. Все баллистические болты упали на землю, и кулак обезьяны только набирал скорость, направляясь к Ван Чуну.

— Ах!

Все окружающие солдаты закричали от страха, их сердца стали холодными.

— Ван Чун, берегись!

Как раз в тот момент, когда Освященный собирался ударить Ван Чуна, его фигура вырвалась вперед, и его меч выпустил разрушительный поток Ци Меча, который обрушился на кулак обезьяны.

— Гао Сяньчжи, ты должен сначала побеспокоиться о себе!

Именно тогда из черного облака дыма позади гигантской обезьяны вырвался мощный заряд энергии, опередив гигантскую обезьяну и ударив ослепительным потоком Ци Меча Гао Сяньчжи. Прежде чем Ци Меча смог ударить гигантскую обезьяну, он был нейтрализован огромным и жестким зарядом Звездной Энергии.

— Как это могло произойти?!

Все, кто видел это, были ошеломлены. Гао Сяньчжи был командующим армией протектората Анси и одним из высших великих генералов Великого Тана, его сила была наравне с Дуву Сили. Кто-то, кто мог бы рассеять его Ци Меча одним ударом, мог быть только воином поразительного совершенствования.

— Абу Муслим!

Находясь в воздухе, Гао Сяньчжи повернул голову, и когда он увидел, что его фигура появилась из-за Бегемота, его сердце упало.

Человек, который перехватил удар Гао Сяньчжи, выглядел как бог демонов, выходящих из пропасти. Он был с запавшими глазами, высоким носом и большим черным плащом, который трепетал на ветру. Его рост был около 1,9 метра — выдающийся рост даже среди великих генералов. Его глаза сочились презрением, сияли жестокостью и решительностью. Любой, кто их видел, сразу чувствовал, что это был хитрый и смелый человек.

Однако, что оставило самое глубокое впечатление об этом человеке, так это его уникальный запах железа и пламени. Этот запах, казалось, заполнил каждую пору его тела, каждую клетку, каждый вздох.

Это был человек, который жил для битвы, естественный воин, чистый солдат, настоящий военачальник, которого тысячи людей уважали и обожали, который мог заставить всех ответить на его призыв!

В восточной части Аббасидского Халифата такой вид мог иметь только один человек: Абу Муслим. После долгого ожидания Абу Муслим наконец появился. Тан уже был в большой опасности, но теперь, когда появился Абу Муслим, кризис стал еще хуже.

— Гао Сяньчжи, я уважаю вас как героя, поэтому в этой битве я лично отправлю вас в могилу! — Закричал Абу Муслим на беглом хане.

Он немедленно послал черную сгущенную энергию кулака в воздух. Когда Абу Муслим ударил кулаком, воздух разорвался ужасным ревом, и бесконечное пламя выплеснулось в воздух. Позади Абу Муслима появился гигантский бог демонов с фиолетово-чёрными чешуйками, растущими из его тела, из-под чешуек рос мех быка.

А за этим огромным богом-демоном была гигантская золотая и красная колонна.

— Семьдесят Два Столпа Бога Демона!

Абу Муслим был командующим армией и одним из сильнейших экспертов в Аравии. В юности он проводил боевые кампании по всему миру, и, завоевывая страну, которая была связана с истоками арабов, Абу Муслиму случайно удалось получить легендарное арабское боевое искусство: искусство Семидесяти Двух Столпов Бога-Демона.

В легендах об Аравии говорилось, что когда-то было семьдесят два могущественных и ужасающих демона-бога. Они жили в море и были врагами всего континента, постоянно сея хаос и разрушения в человеческом мире. Позже, другие боги запечатали их в столбы и бросили в самые глубокие части моря. Это были Семьдесят Два Столпа Бога Демона.

Но даже несмотря на то, что они были запечатаны, силы Семидесяти Двух Столпов Бога Демона продолжали передаваться через это мощное искусство!

Они были записаны в семидесяти двух секретных руководствах, которые передавались из поколения в поколение. По прошествии многих лет и по прошествии времени большая часть Искусства Столпов Бога-Демона была потеряна. Но каждое из этих руководств содержало невероятную силу, и любой, кто получил одно из них, стал бы чрезвычайно могущественным существом, если не Великим Генералом, то Губернатором. Он будет совершать необычайные подвиги и устанавливать свои собственные легенды в истории Аравии.

Никто не знал, какие из Семидесяти Двух Столпов Бога Демона унаследовал Абу Муслим: очень немногие люди даже знали любое из их имен. Тем не менее, не было никаких сомнений в силе искусства 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 974. Cумасшедший Масиль!**

Доспехи Гао Сяньчжи были подарены ему Императором Мудрецом. Они были чрезвычайно тяжелыми, способными остановить божественное оружие. За десять с лишним лет, проведенных Гао Сяньчжи в Западных Регионах, эта броня всегда держала его в безопасности. Но, в конце концов, она была уничтожена ладонью Абу Муслима. Отсюда легко представить силу его удара.

Бум! Гао Сяньчжи потратил большую часть своей силы, чтобы отразить Бегемотов, в то время как Абу Муслим находился в пиковом состоянии, когда начал внезапную атаку. Гао Сяньчжи был быстро подавлен. Нападение на четырех Бегемотов и двести тысяч арабских солдат было суровым испытанием для Великого Тана, и появление Абу Муслима было похоже на добавление лавины к уже и так страшной метели. В этот момент Великий Тан оказался в ужасном положении.

Более того, после того, как Гао Сяньчжи был перехвачен, у гигантской обезьяны больше не было препятствий, и ее огромный стальной кулак напал, как гора Тай, на Ван Чуна. Больше не было помощи Ван Чуну. Кулак обрушился вниз, и в следующий момент Ван Чун должен был умереть. Однако попытка Гао Сяньчжи не была полностью бесполезной.

Бузз! Услышав взрывное столкновение между Гао Сяньчжи и Абу Муслимом, Ван Чун внезапно пришел в себя.

— Это он!

Разум Ван Чуна вздрогнул, и он увидел, как опускается волосатый кулак, и крепкую и решительную фигуру вдалеке. Бум! Кулак гигантской обезьяны обрушился, образовав гигантскую дыру в земле. КаКряк! Земля задрожала, и через нее начали распространяться трещины, из которых хлынули фонтаны камней и земли.

Сила этого огромного удара заставила всех содрогнуьься!

— Замечательно!

Глубоко в земле Масил сжал кулаки, а его глаза загорелись от волнения.

— Этот ублюдок наконец мертв!

Молодой командир династии Тан, этот ублюдок, убивший трех его бегемотов, был наконец убит Освященным. Масил был полон удовольствия. Румбл! Под командованием Масила гигантская обезьяна начала медленно поднимать свой огромный кулак, а ее алые глаза заскользили по земле.

— Любой, кто осмелится противостоять мне, всегда плохо закончит! Хотя я не смогу превратить твою голову в ночной горшок, будет неплохо посмотреть на твой разбитый труп!

Глаза Масила вспыхнули от волнения. У Масила было много извращенных увлечений, о которых никто не знал. Помимо купания в крови своих врагов, он также любил осматривать своих противников после того, как они умерли ужасной смертью. Чем они сильнее, чем выше статус, и чем больше сопротивление они оказывают, тем больше Масил был ими очарован.

Ван Чун убил трех Бегемотов, нанеся серьезный удар по его армии. Осмотр его разбитого тела был более привлекательным для Масила, чем что-либо еще. Это было равносильно грандиозному банкету.

Но затем взволнованное лицо Масила застыло. Земля под кулаком обезьяны была пуста. Даже пятнышка крови не было видно, тем более трупа.

— В чем дело?

Глаза Масила сузились, лицо превратилось в гримасу. Масил начал просматривать землю, быстро заметив знакомую фигуру.

— Черт возьми! Как это случилось?!

Масилу хотелось стереть зубы в порошок. Он никогда не предполагал, что Ван Чун сможет избежать атаки гигантской обезьяны буквально на волосок. Интенсивное намерение убить немедленно вырвалось из его тела.

— Я могу игнорировать кого-то еще на этом поле битвы, но ты должен умереть! Ты думаешь, что сможешь сбежать?

Его разум наполнился убийственными намерениями, и Масил немедленно сделал гигантский прыжок обезьяны, преследуя его. Находясь в воздухе, гигантская обезьяна подняла одну из своих массивных рук и нанесла еще один удар по Ван Чуну, быстрее и сильнее, чем предыдущий.

— Лорд Маркиз, берегись! — Громко крикнул Сюэ Цяньцзюнь. После краткосрочного облегчения он снова напрягся.

Другие люди также в тревоге вскричали, их сердца были у горла. Ван Чун был командующим армией и генеральным защитником Цыси, которого все уважали.

Если бы Ван Чун был тяжело ранен или убит в бою, боевой дух армии был бы уничтожен, и ряды армии немедленно рухнули бы!

Но когда кулак обрушился вниз, Ван Чун увернулся, оставив за собой пятно, едва избежав атаки.

Сила Ван Чуна достигла уже восьмого уровня царства Святого Бойца. Несмотря на то, что гигантская обезьяна была мощной, ей все равно было бы нелегко убить Ван Чуна.

Масил сначала был ошеломлен, но затем его глаза покраснели от ярости.

— Умри умри умри! — Чем больше раз Ван Чун уклонялся от его атак, тем сильнее становились намерения убийства Масила. — Ты можешь увернуться один или два раза, но я не верю, что ты сможешь увернуться сто, тысячу раз!

Рооооар! Под контролем Масила гигантская обезьяна начала бить обеими руками, обрушивая поток атак на Ван Чуна. Но Масиль не смог понять, что, пока Ван Чун уворачивался от атаки после атаки, его глаза становились яснее, а выражение его лица — более решительным.

Нет отступлению! Я не могу отступить!

Голос эхом отзывался в голове Ван Чуна, становясь все громче и громче.

Великий Тан не может проиграть! Должна быть какая-то надежда!

Ветер пронзал его ухо, словно взмах мечей в воздухе, но Ван Чун слышал крики армии, крики паники: его солдаты бежали. Он слышал журчание крови в земле, треск оружия и падение баннеров.

Кроме последней битвы в его предыдущей жизни, Ван Чун никогда не был в такой мрачной ситуации, как эта.

Открыв глаза, Ван Чун увидел, как Абу Муслим ведет ожесточенную борьбу с Гао Сяньчжи в воздухе, а Бог Войны Аньси находится в отчаянном положении. Неподалеку бородатый арабский заместитель губернатора Восточного Зияда сражался с Верховным Богом Запустения Чэн Цяньли. Тело Верховного Бога Запустения было покрыто трещинами, и на его цепях из звездной энергии можно было увидеть множество тонких линий. Еще более шокирующим было то, что черное как смоль тело Бога Верховного Запустения постепенно становилось прозрачным.

Это был знак того, что проявление бога истощалось и находилось на грани краха.

Совместная атака арабов и Бегемотов нанесла тяжелый урон армии протектората Анси, и без поддержки армии протектората Анси Чэн Цяньли не смог удержать Верховного Бога Запустения.

Внезапно в небе прогремел рев.

— Ван Чун, поторопись и убирайся отсюда! — Сражаясь с Зиядом, Верховный Бог Запустения Чэн Цяньли повернул голову к Ван Чуну и закричал, настойчивость и беспокойство читались в его глазах.

Тан проиграл эту битву. Несмотря на то, хотел ли кто-нибудь признать это — это был факт.

Великие династии Тана не могли остановить арабов и их Бегемотов. Отступление с оставшимися солдатами и сохранение силы для другого сражения было правильным курсом действий для Великого Тана.

— Ван Чун, поторопись!

Кровь текла из глазниц Чэн Цяньли. У всего была своя цена. Он и Генеральный Защитник больше не могли уйти, оставив Ван Чуна единственным человеком, способным отвести армию. Он никогда не должен был появляться здесь. Армия протектората Цыси пришла только для того, чтобы спасти их.

Отступление было неизбежно для армии протектората Анси!

Более того, и он, и Гао Сяньчжи были уже довольно старыми, но Ван Чун не был. Он был еще очень молод, ему было всего семнадцать, но ум, талант и понимание стратегии, которые он демонстрировал, были невероятными, в результате чего и Чэн Цяньли, и Гао Сяньчжи могли только вздыхать от восхищения.

Если бы Ван Чун мог выжить, у него был бы безграничный потенциал! Великий Тан также имел бы этот безграничный потенциал!

Вот почему Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи немедленно приняли решение пожертвовать собой.

Если только один человек мог выжить — Ван Чун был лучшим выбором.

Румбл!

В какой-то момент массивные вспышки молнии начали рассекать воздух. В какой-то момент темные облака собрались со всех сторон, спускаясь на поле битвы. Весь Талас задрожал под этой грозой.

Бузз!

Когда ударила молния, Ван Чун поднял голову и быстро начал работать. Его тело дрогнуло, но он не отступил, а бросился прямо на огромную обезьяну перед собой.

— Ван Чун!

— Генеральный защитник Ван!

Крики шока и тревоги пришли со всех сторон. Ни Гао Сяньчжи, ни Чэн Цяньли не могли даже предположить, что Ван Чун решит не только не отступать, но и атаковать Бегемота. Однако в этот момент Ван Чун был глухим к миру. Отступление было смертью, вечным погружением в пропасть, и он никогда бы не сделал такой выбор.

— Ха!

С криком Ван Чун начал карабкаться вверх по руке гигантской обезьяны, как крошечный муравей. Поднявшись, он взмахнул своим мечом из Стали Вутц, выпустив сверкающий белый Ци Меча длиной чуть больше десяти чжан. Вибрируя в воздухе, белый Ци Меча стал фиолетовым и врезался в тело гигантской обезьяны.

В этой атаке Ван Чун сумел приложить силу Лу У к Искусству Уничтожения Богов и Демонов.

Аууу!

Гигантская обезьяна издала жалкий вой, отдернув свою массивную руку, и ее тело задрожало от боли. Более того, ее жестокие и дикие алые глаза мгновенно впали в хаос.

Бум!

Ван Чун приземлился на опустошенном поле битвы и посмотрел на вопящую обезьяну, которая внезапно ударилась о землю.

— Это неправильно!

Внезапно глаза Ван Чуна расширились, и он что-то заметил. Удары этой гигантской обезьяны всегда были направлены на него. Когда удар был нацелен на него, направление…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 975. Экcпepт психической энергии!**

Бузз!

У Ван Чуна внезапно возникла мысль, и он решил остановиться и больше не уворачиваться. Бум! Мусор взлетел в воздух, и пушистый черный кулак, в несколько раз больший, чем Ван Чун, врезался в область около семи чжан.

Бац! Скалистый валун отлетел в направлении Ван Чуна, но прежде чем он смог его коснуться, был заблокирован невидимым барьером Звездной Энергии.

— Это неправильно!

Ван Чун стоял там, живой и невредимый. В этот момент он начал что-то понимать, но не мог понять полностью. Бум! Гигантская обезьяна снова ударила кулаком, снова попав по области в нескольких шагах от Ван Чуна.

Ван Чун чувствовал, что гигантская обезьяна, которая так упорно преследовала его, была преисполнена ненависти, но мгновенно потеряла свою цель.

— Черт возьми! Что это за фиолетовое пламя?

Глубоко под землей Масил стиснул зубы, в его глазах стояло удивление, но он быстро восстановил контроль над Освященным. В мгновение ока вернулась жестокость и дикость в глазах гигантской обезьяны, и она снова яростно ударила Ван Чуна. На этот раз ошибки не было, и она направила свой кулак прямо к голове Ван Чуна.

Бруууум! Пыль и мусор снова наполнили воздух, но обезьяна промахнулась. Ван Чун снова едва сумел увернуться от железного кулака гигантской обезьяны. На этот раз Ван Чун больше не обращал внимания на гигантскую обезьяну, а вместо этого решил броситься к той части поля битвы, где арабов было больше всего, а Бегемоты наносили наибольший урон.

Когда он бросился к этой области, глаза Ван Чуна постоянно сканировали поле битвы. Чувство в его сердце становилось все сильнее и сильнее, и истина, казалось, вот-вот откроется.

Это неправильно! Это совершенно неправильно! Должно быть что-то, что я упускаю. У Бегемотов есть слабость, обязана быть! Они появились только на некоторое время, и затем исчезли. Должна быть причина для этого.

Раскаты грома гремели в голове Ван Чуна.

— Что думает этот неверный? Он думает, что может рассчитывать на свою собственную силу, чтобы остановить моих трех Бегемотов?

Сидя под землей, Масил был ошеломлен действиями Ван Чуна, но быстро восстановил самообладание.

— Хммм, борись у порога смерти, используя все, что хочешь: ты все равно умрешь!

Масил был не очень силен, но он мог позаимствовать силу своего монстра многоножки, чтобы зарыться глубоко под землю, где никто не мог причинить ему вред. И хотя он контролировал четырех верховных Бегемотов, никто не мог противостоять ему. Даже великие генералы должны были склонить перед ним головы.

Находясь на земле, Ван Чун продолжал оставаться в неведении. Его взгляд переместился на белого медведя Бегемота на северо-западе, а затем внезапно застыл. Огромный белый медведь сеял хаос, и продвигался к стенам Таласа, но как только казалось, что он врезается в группу арабских солдат, атакующих сзади, он внезапно поворачивал и шел в другом направлении.

На этом поле битвы, где сражались сотни тысяч солдат, странное движение белого медведя Бегемота было трудно заметить, и оно продолжалось всего несколько секунд. Если бы Ван Чун не смотрел в тот самый момент на него, он бы никогда этого не заметил.

— Это неправильно!

Чувство в сознании Ван Чуна усилилось.

Бузз!

Его глаза обратились к центру поля битвы, где гигантская ящерица, извергающая огонь, сражалась вместе с другим большим Бегемотом. Там он заметил еще несколько странных вещей.

По мере продвижения два арабских бегемота опустошали окрестности, но, когда они это делали, они начали невольно сбиваться с курса и становиться все ближе и ближе друг к другу. Но как только они казались готовыми столкнуться, невидимые струны, казалось, оттянули их головы. Эти Бегемоты, находящиеся на грани столкновения, внезапно вернулись на свои первоначальные пути, сохраняя правильное расстояние, вновь атакуя по прямым линиям.

Глаза Ван Чуна расширились. Ощущение, которое он испытывал, теперь было на пределе.

Роооар! Гигантская обезьяна взревела, и подошла к нему сзади, ее черный как смоль кулак еще раз ударил с потрясающей силой Ван Чуна. Ван Чун был на земле, и учитывая рост гигантской обезьяны, когда она атаковал Ван Чуна, она должна была также смотреть на землю.

Странно, однако, ее алые глаза не были сосредоточены на земле вообще. Это создавало ощущение, будто ее разум и тело не синхронизированы, что ее контролируют.

Взрыв!

Тело Ван Чуна задрожало, и ему пришла в голову эта мысль. Наконец он понял, что случилось.

Эти четыре Бегемота были под контролем!

Бегемоты действовали согласно инстинкту, что означало, что они не должны были различать солдат династии Тан и арабов. Бегемоты никогда бы не изменили свой курс, если бы заметили перед собой арабов. Точно так же Бегемоты, действующие инстинктивно, никогда не стали бы идти по прямой линии. И у этой гигантской обезьяны не было бы рук и глаз, действующих невпопад: ошибка низшего класса, из-за которой казалось, что ее контролирует кто-то другой.

Один или два раза можно было списать на совпадение, но три — было уверенностью. Эти четыре Бегемота не действовали сами по себе.

Психическая энергия!

У Ван Чуна вспыхнуло понимание. Если человек хочет управлять другим живым существом, особенно таким огромным и могущественным, как Бегемот, он никогда не сможет сделать это с помощью Звездной Энергии.

Единственной энергией, способной на этот подвиг, была Психическая Энергия.

Как это могло появиться здесь? Бедствие еще не спустилось, так как кто-то может обладать такой огромной Психической Энергией? Он может даже использовать это, чтобы управлять такими гигантскими животными!

Мысли Ван Чуна сновали туда-сюда. В этом мире, где почитали боевые искусства, все культивировали Звездную Энергию. Могучих мастеров боевых искусств можно найти по всему миру, но грозных экспертов в области умственной энергии было немного, и они находились далеко друг от друга. Ван Чун видел Психическую Энергию только у нескольких чужеземных захватчиков во время катастрофы.

Психическая энергия была бесформенной и нематериальной, и ее было трудно превратить в эффективные атаки. Тем не менее, эти люди смогли сконденсировать Психическую Энергию в твердую форму и нанести реальный вред высшим военным экспертам. Им даже удалось контролировать некоторых из элитных генералов под командованием Ван Чуна. Но это была способность, которой обладали только чужеземные захватчики. Только благодаря борьбе с ними человеческие эксперты начали медленно понимать эту способность и методы, которые могли противостоять Психической Энергии.

Но сейчас оставалось еще несколько лет до начала бедствия. Ван Чун никогда не предполагал, что встретит эксперта в психической энергии, достаточно мощного, чтобы так хорошо контролировать Бегемотов.

Что здесь происходит? Почему в Халифате Аббасидов есть такой сильный эксперт в психической энергии?

Разум Ван Чуна бушевал, его понимание мира полностью изменилось.

Мастерам боевых искусств будет очень трудно сражаться с экспертом Психической Энергии, если только они не смогут найти его настоящее тело!

После этой мысли Ван Чун быстро принял решение. Наибольшее различие между Ван Чуном и другими мастерами боевых искусств заключалось в том, что, будучи реинкарнатором, хотя его боевые искусства вернулись на вершину Царства Святого Бойца, его Психическая Энергия находилась на уровне Святого Войны.

Взрыв!

Ван Чун рванулся вперед, снова уклоняясь от атаки гигантской обезьяны. В то же время его левая рука начала издавать странные сигналы. В следующее мгновение величественный поток Психической Энергии вырвался из его лба, поднявшись в воздух.

Сначала он ничего не заметил, в воздухе не было ничего необычного, но, когда обезьяна подняла руки и пронзила алыми глазами поле битвы, Ван Чун тут же почувствовал хорошо скрытую рябь, прошедшую по телу обезьяны, прежде чем исчезнуть.

Если бы Ван Чун не искал ее, он бы никогда не заметил ничего странного.

— Вон там!

Взгляд Ван Чуна немедленно начал преследовать эту рябь Психической Энергии. Но когда он увидел, откуда она появилась, он сразу же поморщился. Эта волна психической энергии пришла из-под земли!

Как это могло произойти?

Ван Чун был ошеломлен. Он догадывался, что эксперт в психической энергии был поблизости, даже спрятан среди солдат арабской армии, но он никогда не думал, что он будет прятаться под землей. Это было слишком неожиданно.

Благодаря силе Ван Чуна 8-го уровня Святого Бойца, Ван Чун мог атаковать своего противника, где бы он ни находился над землей, даже в воздухе. Но его способности были недостаточны, когда дело дошло до противника, скрывающегося под землей.

— Ах!

Ван Чун внезапно услышал взрыв панических криков.

— Спасите генерала!

Ван Чун удивленно обернулся и увидел Чэнь Шусуня вдалеке. Чэнь Шусунь был бледен, его глаза смотрели вверх в отчаянии. Проследив за его взглядом, Ван Чун сразу же заметил гигантского бога в золотых доспехах. Доспехи этого бога были полностью разрушены, а его аура тускла. Напротив, огнедышащая ящерица открыла рот и извергла густую струю разрушительного пламени, более обжигающего, чем солнце. Его целью был бог в золотых доспехах, который уже не мог постоять за себя.

Фвууум! Пламя уже прошло расстояние больше, чем один чжан. Бог в золотых доспехах был уже на своем абсолютном пределе, и в любой момент мог рухнуть. Если бы он был поражен пламенем ящерицы, повелитель Бога в конечном итоге либо погиб бы, либо получил бы тяжелые ранения, и оба исхода были ужасны 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 976. Битва мeжду экcпеpтами псиxической энергии!**

— Отец!

Мысли Ван Чуна задрожали. Он был так сосредоточен на размышлениях о способах борьбы с Бегемотами, что и не заметил, что Могущественный Чудотворный Бог его отца находится в отчаянном положении. Но на таком расстоянии, даже челоек, обладающий силами Ван Чуна не мог прийти на помощь Ван Яну.

— Хахаха, умри!

Глубоко под землей Масил взорвался от сумасшедшего смеха. Его никогда не было легко удовлетворить, и в этой операции его целью был не только молодой командир династии Тан, но и трое других.

Убийство врагов Великих Генералов всегда было игрой, от которой он никогда не уставал. Ничто не может быть более возвышенным, чем убийство танского юноши и других командиров Тана.

— Малыш, сначала убей этого Танца для меня!

Сидящий под землей Масил взял под контроль Пылающего и заставил его выплюнуть длинную волну жгучего пламени. Десять чжан, двадцать чжан, пламя выстрелило вперед, но когда казалось, что пламя Пылающего сильно ранит Вана Яна, Масил столкнулся с неожиданной загадкой…

Взрыв!

Мощная Психическая Энергия вырвалась вперед, поразив Пылающего, а также Масила, прикрепленного к нему Психической Энергией.

— Отец!

Только теперь раздался крик Ван Чуна. Даже Масил не мог предсказать, что в панике Ван Чун почти инстинктивно выпустит чистый заряд Психической Энергии в Пылающего.

Бум! Эта струйка пламени, которая могла прожечь насквозь даже скалу, повернула, врезавшись в землю в десяти чжанах от Ван Яна. Волна Психической Энергии Ван Чуна привела к тому, что Маска Психической Энергии повредила Пылающему.

-!!!

Казалось, мир затих, и Масил застыл на вершине своей многоножки, а его глаза широко открылись в шоке.

Как это могло произойти?!

Разум Масила вертелся могучими волнами. Несмотря на то, что была разрушена лишь часть его Психической Энергии, это было не меньше, чем землетрясение для Масила. Даже если бы все четыре его Бегемота упали замертво перед ним, Масил все равно не был бы так ошеломлен, как сейчас. Все знали, что эксперты в психической энергии были в этом мире редкостью. Хотя два грозных эксперта в психической энергии могли оказаться на одном поле битвы, шансов практически не было.

Может ли быть так, что у этих неверных также есть высший эксперт в психической энергии? Невозможно! Этого не может быть! Как такое могло случиться?!

Разум Масила был в панике, Психическая Энергия Ван Чуна нанесла ему беспрецедентный удар.

— Совпадение! Это должно быть совпадение!

Масил стиснул зубы, справляясь со своими эмоциями. Как командующий Армией Бегемотов он получил много инструментов Психической Энергии от Халифа. Более того, как священник он получил древнее наследие. Вместе эти вещи позволили ему обладать грозной Психической Энергией. Ни один обычный мастер боевых искусств никогда не сможет обладать сопоставимой психической энергией.

— Нет!

Практически не было существующего мастера боевых искусств, который мог бы обладать такой психической энергией. Он не верил этому. Это должно было быть ошибкой!

— Рожденный Первым! Атака! — Внутренне закричал Масил, и начал общаться с Пылающим.

......

— Чун-эр!

На поле битвы Могущественный Чудотворный Бог Ван Яна медленно отвел взгляд от ближайшей кучи расплавленной земли и направился к Ван Чуну. Атака огненной ящерицы была чрезвычайно мощной, она плавила камни и оставляла дыру диаметром в десять с небольшим чжан, внутренности которой были черными и извергали дым.

Атаки красной ящерицы никогда не промахивались раньше. Хотя Ван Ян не знал точной причины, он мог гарантировать, что это было связано с Ван Чуном.

Ван Чун чувствовал взгляд своего отца, но его шок был не меньше, чем у Ван Яна. Как Святой Войны, он обладал удивительной Психической Энергией, но у него никогда не было возможности реально использовать ее. Это было первое столкновение Ван Чуна с влиятельным экспертом в психической энергии на крупномасштабном поле битвы. В этот момент Ван Чун инстинктивно послал всплеск Психической Энергии, но не ожидал, что это что-то сделает.

Роооар!

Солдаты начали в тревоге кричать.

— Милорд! Осторожно!

— Нехорошо! Этот Бегемот собирается снова полыхнуть огнем!

Солдаты на поле боя были в панике, и Ван Чун тоже нервничал. Повернув голову, он увидел, что Бегемот опустил свое тело на землю, его горло вздулось, и он изрыгнул пламя, еще более жгучее, чем раньше. Бум! Когда Ван Чун и Ван Ян повернулись, чтобы посмотреть, Бегемот открыл рот и воспылал.

Бузз!

Не успев подумать, Ван Чун послал еще один мощный поток Психической Энергии со своего лба, который немедленно пересек поле битвы, и ударил огромную красную ящерицу.

Бум!

Казалось, ничего не произошло, но Ван Чун почувствовал, что столкнулся с чем-то вроде твердой стали. В теле огненной ящерицы он мог ясно ощутить холодный и зловещий слой Психической Энергии.

— Эксперт психической энергии!

Хотя он не мог этого видеть, Ван Чун был уверен, что именно эксперт по психической энергии контролирует Бегемотов из-за кулис.

— Ублюдок, кто ты такой?!

Яростный голос Масила отозвался эхом в голове Ван Чуна.

— Человек, который тебя убьет!

Ван Чун мысленно ухмыльнулся, посылая очередной поток Психической Энергии, еще более мощный, чем предыдущий. Два его потока Психической Энергии объединились и столкнулись с темным и холодным барьером, образованным Психической Энергией Масила, еще раз разбив ее на куски.

Бум!

Почти в тот же момент пламя, извергаемое Пылающим, казалось, было снова поражено невидимой энергией, отклоняя его от курса и заставляя выжечь землю в тридцати с лишним чжан от Ван Яна.

— Отступление! Начинайте по моему приказу! Все солдаты, отступайте!

Ван Ян отдал приказ, но сам не двигался. Хотя он не понимал, что происходит или что делал Ван Чун, не было никаких сомнений, что ситуация благоприятствовала Великому Тану, служа идеальным прикрытием для отступления армии.

Чтобы прикрыть армию, пехота Ван Яна понесла ужасные потери.

Румбл! Ван Ян почти не говорил, и его пехота начала отступать, поддерживая дисциплину и формирование.

Последовательные промахи пламени Пылающего также привлекли внимание Абу Муслима и Зияда. Хотя Бегемоты не были такими умными, как люди, они обладали ужасным инстинктом, сравнимым с лучшими мастерами боевых искусств.

Основной атакой гигантской красной ящерицы было ее пламя, которое было очень быстрым и точным. Для него было абсолютно ненормально промахнуться дважды подряд!

Они оба нахмурились.

Но армия Бегемотов не была их вотчиной. Она находилась под непосредственным командованием верховного халифа Аравийской империи, поэтому даже Абу Муслим не знал ее секретов. В результате он не мог определить, что происходит с Бегемотом.

Но в этот момент никто не был потрясен сильнее, чем Масил, сидящий глубоко под землей на вершине своей многоножки.

Воздействие Психической Энергии Ван Чуна было эквивалентно землетрясению магнитудой двенадцать баллов.

Тело Масила пребывало в сильном шоке.

Эксперт по психической энергии! Эксперт по психической энергии… он эксперт по психической энергии!

Глаза Масила готовы были выскочить из глазниц. В первый раз он смог убедить себя в том, что два грозных эксперта в психической энергии не могли появиться на одном поле битвы, но удар Ван Чуна психической энергией полностью разрушил эти надежды.

Как это могло произойти? Сколько лет этому парню, сколько лет?! Как он мог обладать такой мощной психической энергией?!

Я не верю в это! Никогда!

Масил мысленно ревел, стонал и стенал.

Подобно боевым искусствам, Психическая Энергия имела древние родословные и наследие. Возможно, потому что это был мир боевых искусств, линии Психической Энергии были даже старше и больше, чем линии боевых искусств. Обычно случалось так, что люди с огромной психической энергией были не очень молоды.

Масил родился чрезвычайно талантливым, и, несмотря на его сгорбленную спину и гротескное лицо, его Психическая Энергия была практически бесподобна в Аравийской Империи, что позволило ему воспитать и контролировать армию Бегемотов. Даже Губернатору Железа и Крови Абу Муслиму пришлось бы признать свою неполноценность в этом аспекте.

Именно из-за своего исключительно редкого таланта Масил смог завоевать благосклонность халифа в этой империи, которая уважала боевую силу.

Но теперь Масил встретил другого могущественного эксперта в психической энергии, который был намного моложе его. Это противоречило всему, что Масил знал об экспертах психической энергии.

Этот мир не может иметь столько сильных экспертов в психической энергии! Только меня одного достаточно. Все остальные должны умереть! Неверный, ты умрешь! Неважно, как, независимо от цены, я заставлю тебя оставить здесь свое тело! — Яростно взревел Масил в своей голове.

Из-за своего эгоизма и ради мести за трех Бегемотов Масил уже имел намерение убить Ван Чуна, но теперь оно достигло своего максимума. Его больше не волновало убийство Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли или Ван Яна.

Мощный эксперт в психической энергии представлял огромную угрозу, будь то для него, его армии Бегемотов или Аравийской Империи. Масил не позволил бы этому миру иметь другого такого же сильного эксперта в психической 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 977. Вceпрoникающая Tень!**

Роооар!

Внезапно Пылающий, Жнец, Освященный и последний Бегемот обратили свои злобные глаза на Ван Чуна, стоящего в поле трупов на большой скале.

Стомпстомпстомп! Земля сотряслась, и четыре Бегемота опустили свои тела и начали атаковать Ван Чуна одновременно. Фвууум! Из горящего горла Пылающего вспыхнуло горячее пламя, ярче солнца. Однако на этот раз его целью был не Ван Ян, а Ван Чун.

— Ах!

Окружающие солдаты вскрикнули от удивления, но не они одни. Орда арабской кавалерии также заметила это странное зрелище и теперь смущенно смотрела друг на друга.

Абу Муслим и Зияд посмотрели друг на друга, и каждый заметил, что у его товарища был глубокий хмурый взгляд.

Это не было частью их плана!

Четыре Бегемота отбросили свои боевые задачи. Это было определенно не то, чего ожидал Абу Муслим.

Что этот ублюдок Масил делает?! — Внутренне взъярился Абу Муслим.

Приказы имели такой же вес, как и горы, и командующий армией и печально известный Губернатор Железа и Крови Востока Абу Муслим всегда славился своей строгой дисциплиной, жестоким поведением и железным кулаком. Любой генерал под его командованием, независимо от его происхождения или способностей, даже его собственный заместитель, не осмеливался игнорировать его приказы.

Но из текущей ситуации было очевидно, что Масил мобилизовал четырех Бегемотов для своих собственных целей, что вызвало недовольство Абу Муслима. Тем не менее, Абу Муслим не был тем, кто позволял своему характеру брать над ним верх, и, кроме того, линия обороны Тана была сломлена, их поражение было определено. Учитывая ситуацию, Абу Муслим не станет относиться к Масилу так же, как к другим.

Всё из-за этого мальчика?

Абу Муслим покосился в сторону четырех Бегемотов и сразу заметил Ван Чуна. В одно мгновение он понял, в чем дело, но больше не было времени думать. Обвивши все свое тело черной энергией, Абу Муслим снова начал атаковать Гао Сяньчжи со всей своей силой.

Желание Абу Муслима убить Ван Чуна было не меньшим, чем желание Масила, но до этого Абу Муслиму нужно было убить Гао Сяньчжи, сердце и душу армии протектората Анси.

Бум! Бум! Бум!

Ударные волны пронеслись по воздуху, и две фигуры столкнулись, как противоборствующие молнии, оставив после себя остаточные изображения их боя в воздухе.

С другой стороны, когда он увидел, как к нему приближаются четыре Бегемота, Ван Чун быстро начал действовать.

Румбл! Появился величественный поток Психической Энергии, одновременно поразив всех четырех Бегемотов. В этот момент Ван Чун и Масил снова столкнулись. Разуму Ван Чуна был нанесен небольшой удар, но сознание Масила, которое было связано с четырьмя Бегемотами, было мгновенно распылено и смыто.

Четыре Бегемота остановились, и в их красных глазах появилось смущение. В недоумении они стояли и осматривались вокруг.

Как и ожидалось!

Ван Чун увидел, что его предположения были немедленно подтверждены.

Это был первый раз в жизни Ван Чуна, когда он боролся с могущественным экспертом психической энергии. Его первая атака была на чистом инстинкте, но теперь, на этом третьем обмене ударами, Ван Чун стал лучше понимать, как двигать Психической Энергией. Когда он начал овладевать этой силой, он понял, что эту битву еще можно выиграть.

Он чувствовал, что у него есть что-то чрезвычайно важное для изменения результата битвы за Талас.

— Ублюдок! Я не могу в это поверить!

Сидящий глубоко под землей Масил был на грани взрыва от ярости. Будучи командующим Армией Бегемотов, Масил никогда не переставал контролировать Бегемотов раньше, но теперь этот юноша остановил его три раза подряд. Несмотря на его огромные запасы Психической Энергии, он не мог ничего сделать.

Ему казалось, что ему прямо противостоят.

— Невозможно! Я не могу проиграть парню, который даже не начал отращивать бороду!

Убийственное намерение в сердце Масила усилилось.

Бум! Его грозная Психическая Энергия сгустилась в острый наконечник, который пронзил землю по направлению к Ван Чуну.

— Всепроникающая Тень!

Это была мощная психическая техника, которую Масил унаследовал как священник Аравийской Империи и командующий армией Бегемотов. Это была техника, способная легко уничтожить чью-то душу, и Масил использовал ее, чтобы убить генералов многих стран. Даже Императорские Великие Генералы были серьезно ранены от его атаки.

В ментальной сфере неприглядный Масиль полностью заслужил звание гроссмейстера.

Бум!

Всепроникающая Тень Масила пронзила разум Ван Чуна, как острый меч, но внезапно в этом ментальном мире разразился сильный гул. Масил понял, что его Всепроникающая Тень, по-видимому, столкнулась с самым прочным психическим барьером в мире. При ударе они оба исчезли.

Самым шокирующим для Масила было то, что он мог чувствовать душу в том юноше, как никто другой, кого он когда-либо видел. Эта душа была сильной, но в ней было много других странных вещей.

По мнению Масила, она выглядела как несколько душ, наслоенных друг на друга, но странно гармоничным и полноценным образом.

Он никогда не видел такой сложной души раньше.

— Мальчик, кто же ты? — Спросил Масил в шоке.

Ван Чун тоже был немного удивлен.

Этот эксперт психической энергии в сокрытии был гораздо более грозным, чем он мог себе представить, очевидно, он был способен немного понять истинную природу Ван Чуна, чего раньше никогда не было. Но Ван Чун быстро восстановил самообладание. Камень Судьбы был секретом, который никто не сможет открыть. Что касается атаки Масила Психической Энергией, Ван Чун был тем, кто мог даже выдержать бремя смерти, а тем более какое-нибудь жалкое ментальное нападение.

— Ха-ха, не говори об этих бессмысленных вещах. Я уже нашел твое положение. После того, как ты привел Бегемотов, чтобы убить так много моих людей, ты думаешь, что сможешь сбежать? — Усмехнулся в ответ Ван Чун.

Масил не должен был использовать сформированный тип умственной атаки. Раньше Ван Чун знал только, что Масиль находится под землей, и не имел возможности определить точное его положение. Но когда Масил атаковал Ван Чуна, он также позволил Ван Чуну ухватить его след и проследить атаку до точного положения Масила.

— Какая досада!

Эти слова ошеломили Масила. Но прежде чем он успел их обдумать, он почувствовал, как в него стреляет психическая энергия. Его лицо стало ужасно белым, и он понял, что эта психическая энергия трансформировалась в пути, превращаясь в острую точку.

Она носила точно такой же внешний вид, что и Всепроникающая Тень Масила!

Бум!

Нападение Ван Чуна на Психическую Энергию взорвалось в голове Масила силой десяти тысяч цзинь. Произошел тихий взрыв, и оба разума получили сильный удар. Ван Чун при этом явно покачнулся.

Масилу было намного хуже, из его ноздрей текли два потока крови.

В столкновении только умственных энергий, человеку, обладающему способностями Масила не нужно было бояться Ван Чуна, но, хотя Ван Чун был экспертом 8 уровня Святого Бойца, у Масила было гораздо более слабое тело. Это единственное умственное столкновение привело его ауру в смятении и нанесло его телу тяжелые раны.

Как это могло быть возможно! Как же ему удалось так быстро освоить мою технику!

Тело Масила дрогнуло, и его сердце замерло. Его травмы были вторичными по сравнению с тем фактом, что Ван Чун использовал его собственную технику против него же, что было просто недопустимо.

Ван Чун явно еще не знал, как использовать Всепроникающую Тень, иначе его атака не была бы выполнена с помощью такого примитивного метода. Но человек, который мог почти сразу же понять и применить на практике ментальные приемы другого человека, обладал талантом, который превосходил границы воображения Масила.

В понимании мира Масилом такая вещь была просто невозможна. Даже очень талантливый человек не был способен на такой подвиг.

— Убить! Убить! Убить! Мальчик, я обязательно тебя убью!

Масил в это время был немного беспорядочным. Его гордости и тщеславию был нанесен тяжелый удар из-за существования Ван Чуна. Без малейшего колебания он начал конденсировать свою Психическую Энергию в десятки шипов, которые, подобно пушечным ядрам, выстрелили в Ван Чуна.

— Хм, хороший ход!

Ван Чун стоял на большой скале с бесстрашным выражением лица. Этот эксперт по Психической Энергии был могущественным, но никакая атака Психической Энергии не могла сравниться с огромным давлением, которое Ван Чун уже испытал от Мирового Ограничения.

Психическая энергия, столь же обширная, как море, вырвалась из центра между бровями Ван Чуна, проникая сквозь землю к Масилу, с гораздо более свирепой атакой, чем у Масила.

Это было первое крупномасштабное поражение, которое Ван Чун пережил в этой жизни, и резкий запах крови и многочисленные трупы, покрывающие землю, вызвали острую боль в его сердце. Не было никаких сомнений, что сегодняшнее поражение было полностью из-за четырех Бегемотов и таинственного эксперта Психической Энергии, скрывающегося глубоко под землей.

Абу Муслим и его двести тысяч арабских кавалеристов даже не приблизились к этому уровню силы!

Масил хотел убить Ван Чуна и получить удовольствие от его смерти, но Ван Чун также хотел сделать с ним то же самое.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 978. Иcкусствo Пpоникновения в Бегемота!**

Бум бум бум!

Глубоко под землей, в тридцати чжан от поверхности, две грозные Психические Энергии таранили друг друга, как разъяренные драконы. Это были Психические Энергии совершенно разной природы, одна зловещая, а другая была стойкой и непреклонной. Хотя земля не разрывалась на части от столкновений звездной энергии, эта битва была не менее опасной.

Битва психических энергий этого уровня была достаточной, чтобы побледнели даже Императорские Великие Генералы.

Когда их умы снова и снова сталкивались, психические энергии Ван Чуна и Масила нещадно били друг друга. Ван Чун неподвижно стоял на валуне, но его лицо давно стало бледным словно лист бумаги.

Но Ван Чун был экспертом 8-го уровня, и его травмы были немного менее серьезными, чем у Масила. Из носа, глаз и ушей Масила текла кровь, и даже его сгорбленная спина кровоточила.

— Ублюдок!

— Мне все равно, какой ценой! Я убью тебя!

Масил вертелся, его тело было в бешеной ярости. Масил имел почитаемый статус, и все дворяне, губернаторы и генералы проявляли к нему уважение. Во всей империи никто, кроме халифа, не мог командовать им. Он следовал указаниям Абу Муслима только потому что халиф приказал ему сделать это.

Если бы не халиф, Масил бы уже повернулся и ушел. Даже Губернатор Востока не мог ему приказывать!

Но теперь Масил чувствовал себя совершенно униженным тем фактом, что язычники с востока избили его до такого состояния!

Бузз!

Его глаза, извергающие пламя, взяли под контроль многоножку-монстра и он зарылся еще глубже в землю.

— Мм?

Зрачки Ван Чуна сжались, а его брови удивленно поднялись от действий Масила. Но он быстро понял, что происходит. Психическая энергия не имела неограниченного диапазона. Чем дальше, тем слабее будут атаки.

Было очевидно, что Масил в сражении повел себя хуже и теперь хотел отступить и выйти из диапазона атак Ван Чуна.

Но Ван Чун не стал его преследовать. Подземный мир всегда был запретной зоной для мастеров боевых искусств. Без специальных приемов было очень трудно рыскать под землей и предпринять что-либо существенное против такого странного противника. Это, очевидно, было одной из вещей, о которых его противник думал заранее. Подавляющее большинство экспертов психической энергии имели слабые тела и не выходили на передовую, если у них не было способов гарантировать свою безопасность.

Срочная задача — разобраться с этими четырьмя Бегемотами!

Ван Чун стоял на валуне, его волосы и одежда развевались под сильным ветром. Хотя его сердце было переполнено беспокойством, он не позволил ни единой частичке этого показаться на лице. Армия не могла находиться в более опасном состоянии, чем сейчас, когда в бой вступили и Абу Муслим, и Зияд.

Угроза одних только этих двух Великих Генералов была достаточно жестокой, но еще не стоило забывать и о четырех апокалиптических животных.

С этой мыслью Ван Чун быстро переключился на Бегемотов.

— Хммм, я не хотел использовать это искусство! Ублюдок, ты заставил меня сделать это!

Голос Масила внезапно донесся из-под земли, и зазвучал в голове Ван Чуна. В этот момент волна Психической Энергии, более мощная и обширная, чем любая энергия Ван Чуна, показалась, а затем выстрелила из-под земли. Ее целью был не Ван Чун, а… гигантская обезьяна. Бззз! В одно мгновение Психическая Энергия исчезла в теле обезьяны.

Это…

Событие было настолько внезапным, что разум Ван Чуна был ошеломлен. У него сложилось впечатление, что его противник хочет избежать битвы, но было очевидно, что он ошибался.

И в одно мгновение битва между Ван Чуном и Масилом приобрела совершенно иной характер. Рооооар! Несколько десятков чжан позади Ван Чуна, огромная обезьяна, известная как Освященный, открыла свой окровавленный рот, все волосы на ее теле встали дыбом и задрожали, как пламя. Ее тело наполнилось энергией, силой, способной поглотить небеса.

— Глупец, ты обречен! Я проглочу тебя целиком!

Голос Масила в последний раз раздался из-под земли, и замолчал. Глубоко под землей Масила рвало кровью, его лицо сморщилось и стало старше и уродливее.

В Бегемота Проникающее Искусство!

Это была экстрасенсорная техника, записанная на папирусе, содержащем метод воспитания Бегемотов. Его нужно было использовать на Бегемотах, и его мог использовать только арабский священник, наделенный потрясающей психической энергией. Даже Бегемотам этой чрезвычайно развитой древней цивилизации приходилось иметь дело с невероятно могущественными противниками.

В Бегемота Проникающее Искусство предназначалось для того, чтобы сокрушать таких врагов.

И не только вероятность использования этого экстрасенсорного искусства была очень низкой, неудача могла привести к серьезной обратной реакции, даже смерти. Даже в случае успеха требовалось заплатить высокую цену. Душа будет разорвана, психическая энергия сильно ослабнет, и жизнь тоже будет уменьшена. Таким образом, все арабские священники были очень осторожны в использовании этой техники.

Тем не менее, Ван Чун продемонстрировал слишком сильную Психическую Энергию, а Масил не потерпит другого эксперта Психической Энергии этого уровня, который будет с ним в этом мире. Если бы его позиции не угрожали, он бы никогда не использовал Искусство Проникновения в Бегемота.

Черт! После того, как я заставлю тебя платить огромную цену в течение десяти лет, я определенно разорву твой труп на такие клочки, что от него ничего не останется. Ты заплатишь еще большую цену!

Глаза Масила замерцали отвратительным светом. С этой мыслью его голова опустилась вниз, а его Психическая Энергия соединила его с гигантской обезьяной над землей.

Взрыв!

Небо затуманилось, и огромный кулак внезапно обрушился на Ван Чуна. Это была все та же гигантская обезьяна, но ее скорость и сила находились теперь на совершенно другом уровне. Земля сотрясалась, отбрасывая обломки на несколько десятков чжан. Кулак гигантской обезьяны даже пропускал черные пучки энергии.

Там, где ударил кулак обезьяны, само пространство, казалось, было искажено.

Как это могло произойти? Когда она стала такой быстрой?

Ван Чун едва сумел уклониться от этой атаки, и его разум был потрясен. Эта гигантская обезьяна преследовала его раньше, но никогда еще она не обладала такой скоростью и силой. Если бы Ван Чун не отреагировал так быстро, потому что его Психическая Энергия следила за окружающей обстановкой и позволяла ему уклоняться заранее, он получил бы прямой удар.

Мало того, когда Ван Чун обернулся, чтобы посмотреть на этого внушительного зверя, он почувствовал, что тело гигантской обезьяны превратилось в темный вихрь, поглощающий всю энергию происхождения в этой области.

Подкрепленная Источником Энергии мира, гигантская обезьяна увеличивалась в силе. Даже ее голова, казалось, становилась больше.

В глазах Ван Чуна наконец появилось выражение шока.

Он не знал, что Бегемот может стать сильнее таким образом. Это было очень похоже на мастера боевых искусств.

— Умри ради меня!

Другая ментальная рябь пришла от Масила, но на этот раз она пришла не из-под земли, а от гигантской обезьяны. Бум! Масил заставил гигантскую обезьяну совершить еще один жестокий удар, ловкий и быстрый.

Масил больше не был Масилом. Он был гигантской обезьяной, а гигантская обезьяна была им!

А перед ним Ван Чун был просто маленьким муравьем.

Румбл!

В Бегемота Проникающее Искусство!

Успешно использовав это древнее искусство, Масил сразу же начал серию атак на Ван Чуна. Сила Бегемота увеличилась более чем вдвое. Искусство не только позволяло пользователю напрямую управлять Бегемотом, но и позволяло ему поглощать энергию Источника в радиусе нескольких сотен ли, чтобы усилить Бегемота.

Чем дольше это продлится, тем могущественнее будет Бегемот, пока его сила не достигнет невообразимых уровней.

— Лорд Маркиз, поторопись, уходи!

Чэнь Буран, Сунь Чжимин и даже Ли Сие и его люди, сражающиеся с Гигантами Небесного Короля, кричали в тревоге, когда увидели превращение Бегемота.

В их понимании мира сильнейшими мастерами боевых искусств были Великие Императорские Генералы, стоявшие на пике политической и военной власти. Но даже сияние Императорских Великих Генералов уменьшилось перед этим Бегемотом, и казалось незначительным. А Ван Чун даже не был Великим Генералом, он был только на 8-м Уровне Святого Бойца.

Роооар!

Рев гигантской обезьяны заставил всех дрожать от страха, а ее атаки разрушали и опустошали окрестности. Ван Чун уклонялся влево и вправо, едва спасая сою жизнь каждый раз, в каждый момент рискуя превратиться в лепешку.

— Нет, лорд Маркиз умрет, если это продолжится! Он просто не в состоянии разобраться с Бегемотом! — Обеспокоенно сказал Сунь Чжимин.

Ван Чун был человеком, которого он уважал больше всего, которому он преданно пытался подражать. Если бы не Ван Чун, он все равно был бы слугой Дэн Минсиня и клана Дэн, страдая от их издевательств и оскорблений. Настоящий человек должен быть как Маркиз, защищающий простых людей и совершающий огромные заслуги, защищающий империю и противостоящий иностранным врагам. Такое стремление и смелость были тем, чем восхищался и чего жаждал Сунь Чжимин.

— Неважно, какой ценой, лорд Маркиз не может здесь умереть!

Сунь Чжимин с мыслью, полной беспокойства, бросился к Ван Чуну.

— Это бесполезно. Лорд Маркиз не уйдет!

В этот момент юная и мощная рука Чэнь Бурана отвела Сун Чжимина назад, а его лицо было торжественным и серьезным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 979. Пcиxическая энергия, искусство укрощения зверя!**

— Чжимин, ты знаешь стиль лорда Маркиза! Если бы он хотел сбежать, ничто не могло бы его остановить, даже арабы и эта гигантская обезьяна. Не то, чтобы он не мог убежать, но он не заъотел этого сделать!.. Вы еще не поняли? Лорд Маркиз использует этот метод, чтобы привлечь внимание четырех Бегемотов и уменьшить потери армии!

Бузз!

Слова Чэнь Бурана заставили Сунь Чжимина задрожать и остановиться.

— Чжимин, это выбор лорда маркиза! Если бы он заботился о своей безопасности, он никогда бы не использовал все свое богатство и не рискнул бы отправиться на юго-запад, когда все считали, что он потерян. И он никогда бы не появился здесь. Он не отступил на юго-западе, и он, конечно же, не отступит сегодня… Это решение Лорда Маркиза. Ты знаешь, что никто не может его изменить! — Строго сказал Че Буран.

Он был не менее готов спасти маркиза. В мире было очень мало людей, которые были бы так же преданы своей стране, как маркиз, и Чэнь Буран также знал, что, учитывая состояние армии, другого выбора не было. Маркиз решил встать и сражаться, и никто не сможет изменить его решение.

Лицо Сунь Чжимина стало смертельно бледным, а кулаки были крепко сжаты, но в конце концов он не пошел дальше. Через некоторое время он повернулся и начал возвращаться.

......

С другой стороны, Ван Чун не заметил ничего подобного. Его разум был полностью сосредоточен на гигантской обезьяне, которая со временем становилась все сильнее.

Бум! В окрестностях гигантской обезьяны валуны разлетались вдребезги, превращаясь в смертоносные снаряды. Пока Ван Чун плелся по воздуху, едва уклоняясь от атак гигантской обезьяны, его Звездная Энергия блокировала весь этот смертоносный мусор.

Должен быть способ!

Ван Чун отскочил от другого мощного удара гигантской обезьяны. Когда он посмотрел на огромного зверя, его изображение отразилось в его черных глазах, бесчисленные боевые искусства и мантры промелькнули в его разуме.

Бум!

Пока он размышлял, мощная рябь Психической Энергии появилась из его лба, ударив тело гигантской обезьяны, как молоток.

— Хахаха, это бесполезно. Ты думал, что это будет иметь тот же эффект? У меня больше нет слабости. Твой разум не сильнее моего, а теперь даже мое тело сильнее твоего! ХАХАХАХА!

Смех Масила не пытался скрыть его презрение.

Хотя Искусство Проникновения В Бегемота требовало очень высокой цены, это была цена, которая того стоила. Раньше он боялся силы этого неверного, но теперь он был просто муравьем в его глазах. Масил мог играть с ним, как будто тот был игрушкой. С этой мыслью, Масил, управляя телом гигантской обезьяны, нанес еще один громовой удар по Ван Чуну.

Битва уже выиграна. Этот эксперт по психической энергии Великого Тана был теперь рыбой на разделочной доске, ожидая, когда ее вскроют.

Бум!

Ван Чун не проявил никаких эмоций, и, когда Масил заговорил, еще один шип Психической Энергии пронзил тело гигантской обезьяны.

Это не может быть неправильно! Слабость этих Бегемотов — это Психическая Энергия! Хотя их тела велики и их сила немыслима, Психическую Энергию нельзя развивать. Их самая большая слабостьэто определенно Психическая Энергия! — Сказал себе Ван Чун. Его тело кувыркнулось в воздухе, затем приземлилась, но едва его нога коснулась земли, он снова подпрыгнул, едва увернувшись от следующей атаки гигантской обезьяны.

Бззз! Ван Чун немедленно снова выстрелил Психической Энергией, но на этот раз его целью была не гигантская обезьяна. Вместо этого он напал на Бегемота красную ящерицу, Пылающего, в нескольких десятках Чжан. Бум! Хотя казалось, что ничего не произошло, Ван Чун увидел, что Пылающий, который до этого извергал пламя, застыл на месте.

Но через несколько мгновений из открытой пасти ящерицы вырвалась другая река пламени, прострелив гигантскую дыру в земле.

Это было эффективно! Атаки Психической Энергией могут противостоять Бегемотам. Но как я могу их травмировать или даже взять под контроль?

Ван Чун глубоко нахмурился.

Он мог чувствовать, что это был правильный метод, но по некоторым причинам последствия были очень ограничены. Как будто он нашел правильный путь, но не мог заставить полуоткрытую дверь открыться еще шире. Пока он размышлял над тем, что делать, он снова услышал этот знакомый сумасшедший смех.

— ХАХАХАХА! Я переоценил тебя! Ты вообще не был практиком Психической Энергии. Хотя ты обладаешь грозной Психической Энергией, ты не представляешь, как использовать ее для атаки!

Масилу казалось, что он открыл новый континент. Первоначально он очень боялся Ван Чуна, и этот страх стимулировал его намерение убивать. Но когда Ван Чун напал на Бегемота, Масиль понял, что он ошибся. Этот парень был далеко не так силен, как он себе представлял. Было очевидно, что он был просто любителем в ментальной сфере, полным желторотиком.

— О? Ты правда так думаешь?

Тело Ван Чуна остановилось, затем он поднял голову и улыбнулся гигантской обезьяне. Он внезапно понял, что ему нужно было сделать. Хотя он не был чистым экспертом по психической энергии, он знал много психических техник.

Одна из них называлася Искусство Укрощения Зверей, техника, которая использовала Психическую Энергию для контроля над животными. Единственная проблема состояла в том, что он знал только, что такая техника существует, но не знал, как ее использовать. В этом апокалиптическом мире единственными животными, с которыми сталкивался Ван Чун, были тигры и волки.

Искусство Укрощения Зверей, вероятно, когда-то использовалось для контроля животных такого размера. Ван Чун понятия не имел, будет ли оно полезно против таких существ, как Бегемоты.

Я буду знать, будет ли это полезно, когда попробую. По крайней мере, это техника Психической Энергии!

Глаза Ван Чуна засияли решимостью.

Ван Чун взлетел в воздух, как ястреб, направляясь прямо к макушке гигантской обезьяны. Изящным образом он приземлился на руку обезьяны и начал плавно подниматься.

— Что он делает?!

Масил был ошеломлен. Он никогда не ожидал, что Ван Чун все же посмеет напасть на него, хотя он знал, что намного слабее.

— Черт возьми!

Гигантская обезьяна немедленно попыталась рукой схватить Ван Чуна.

Взгляд Ван Чуна внезапно застыл, и изо лба появилась психическая энергия, не похожая ни на одну из предшествовавших.

— Искусство Укрощения Зверей!

Это была Психическая Энергия, столь же ослепительная, как звезды, но также наполненная дикой природой волка или медведя. Она мгновенно прорвалась через лоб гигантской обезьяны и соединилась с ее душой. Бззз! Все тело обезьяны начало дрожать.

— Нет, невозможно!

Голос Масила звучал так, словно он столкнулся с самой страшной вещью в мире. Он никогда не предполагал, что у этой династии Тан есть техника, похожая на Искусство Бегемотов, позволяющая проникнуть глубоко в разум Бегемота и контролировать его душу.

— Как такое могло случиться?!

Масил был так потрясен, что все его тело затрясло, но после первоначального шока он почти инстинктивно ударил гигантской обезьяньей рукой Ван Чуна. Из-за ярости эта атака была в несколько раз быстрее, чем обычно. В тот момент, когда казалось, что огромный кулак вот-вот ударится с телом Ван Чуна, который наверняка смертельно ранит даже специалиста Царства Святого Бойца Уровня 8, такого как Ван Чун, произошло неожиданное…

Раздался еще один грохот, и другая рука гигантской обезьяны схватила нисходящий кулак и остановила ужасающий удар.

Шок!

Все, кто видел это зрелище, были ошеломлены.

На мгновение все поле битвы стало жутко тихим. Даже Абу Муслим и Зияд заметили это нелогичное поведение.

— Это, это… что происходит?

— Гигантская обезьяна сражается сама с собой?!

Все пытались переварить то, что только что произошло.

— Невозможно!

Под землей Масил задохнулся, и его глаза открылись.

Искусство Проникновения в Бегемота была секретной техникой, переданной древней и могущественной цивилизацией. Хотя она была несколько повреждена с течением времени, не было никаких сомнений в ее силе. Но пока он контролировал Освященного, Танцу удалось успешно взять под контроль одну его руку. Это было абсолютно невероятно.

По крайней мере, Масил никогда не сталкивался ни с чем подобным.

Как может произойти что-то подобное? Ни одна техника не должна быть равной Искусству Проникновения в Бегемота!

Масил сжал зубы, его глаза едва не вырвались из глазниц.

— Хахаха, я предупредил тебя не быть таким счастливым!

Внезапно в голове Масила заговорил голос. Ван Чун стоял на широком левом плече обезьяны. Мех на этой части обезьяны был настолько густым, что достигал колен. Он мог чувствовать выпученные и напряженные мышцы внизу, наполненные взрывной силой.

Ван Чун посмотрел на дикую голову огромной обезьяны, и странный свет замерцал в его глазах. Искусство Укрощения Зверя было проще в использовании, чем ожидалось.

Бегемоты по-прежнему являются животными, и, пока они животные, на них можно использовать Искусство Укрощения Зверей! — Взволнованно подумал про себя Ван Чун.

Первоначально он полагал, что Искусство Укрощения Зверя будет непригодным для использования или столкнется с какими-то препятствиями, но быстро обнаружил, что тело Бегемота содержит гены всех видов животных. Будь то приручение волков, тигров, слонов или львов… Искусство Укрощения Зверей находило отклик во всех частях тела Бегемота.

Суть этого Бегемота была намного слабее, чем сила, которую он проявил!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 980. Псиxичeский мир!**

— Кому интересно, можешь ли ты контролировать руку Освященного! Мои способности намного больше твоих! В битве со мной ты все равно умрешь! — Жестоко парировал Масил.

Взрыв! Правая рука обезьяны задрожала, откидывая левую руку и еще раз нанесла удар по муравьиному Ван Чуну на левом плече. Бац! Мрачно-черный локоть встал на пути руки, блокируя мощный удар обезьяны.

Хиссс!

Масил поморщился. Они оба контролировали руку обезьяны, но Ван Чун был намного более гибким и умелым в управлении своей рукой обезьяны. По крайней мере, Масил не обладал таким уровнем свободы.

В конце концов, Масил был экспертом только в психической энергии, испытывая недостаток в методах сражения по сравнению с Ван Чуном.

— Ха-ха, невежливо не отвечать взаимностью. Теперь моя очередь.

Ван Чун усмехнулся. Ждать смерти никогда не было его привычкой, и он быстро начал собственную атаку.

Бум!

Ван Чун не решил атаковать обезьяну, вместо этого направив еще один заряд Психической Энергии через лоб обезьяны, который пройдя по различным каналам, столкнулся с сознанием Масила.

— Aааах! — В отличие от других атак, эта, казалось, нанесла Масилу острый удар, который заставил его душу содрогнуться и закричать.

— Ха-ха, Масил!

Ван Чун неожиданно выпалил имя Масила. Поскольку он использовал Психическую Энергию все больше и больше, он начал понимать больше тайн, скрытых в ней. В последовательных столкновениях Ван Чун обнаружил много информации, даже имя этого арабского эксперта в психической энергии: Масил.

— Я уже раскрыл твой секрет. Передо мной у тебя не будет другого шанса!

Ван Чун не был чистым экспертом в психической энергии, и у него не было опыта сражения с применением психической энергии, но в битве с Масилом он быстро начал понимать и привыкать к ее использованию.

Что еще более важно, хотя Ван Чун не знал Искусства Бегемота и не обладал таким же опытом, как Масил, все эти техники имели один и тот же фундаментальный корень. Используя Искусство Укрощения Зверей, Ван Чун понял основной принцип психической энергии.

Суть Психической Энергии лежала в центре лба, в мозге. В человеческом мозге было несколько уникальных каналов, связанных с Психической Энергией. Циркуляция Психической Энергии через эти каналы была равносильна сокрытию в крепости и позволяла значительно ослабить любые атаки Психической Энергией извне.

Таким образом, если он хотел тяжело ранить Масила и убрать технику, которую тот наложил на гигантскую обезьяну, он должен был изгнать Психическую Энергию Масила из этих областей по частям.

Взрыв!

Поняв этот секрет, Ван Чун послал еще один заряд Психической Энергии в канал, столкнувшись с грозовой силой Психической Энергии Масила. Без всяких препятствий шип Ван Чуна возъымел совершенно другой эффект. Масил взвыл, все его тело скорчилось от боли. Была затронута даже гигантская обезьяна, ее длинный и густой мех яростно задрожал.

— Черт!

Масил был шокирован и взбешен. Он никогда не думал, что Ван Чун сможет быстро понять этот принцип психической энергии. Если раньше Ван Чун был зеленым салагой, то теперь он был опытным учеником, достигшим уровня мастера.

— Я не отпущу тебя! Никому не позволено так дерзко действовать передо мной!

Его сердце горело от ненависти, Масил оглядел землю и внезапно заметил отступающих танских солдат. Ему пришла в голову идея, и на его лице появилась зловещая улыбка.

Ублюдок, ты правда думаешь, что я ничего не могу с тобой сделать? Думаешь, я не знаю, что тебя больше всего волнуют эти слабые солдаты? Что ты так долго сражался со мной, чтобы купить их время? Раз так, позволь мне показать тебе, что происходит с теми, кто противостоит мне! Я убью их всех!

Лицо Масила исказилось в жестокой улыбке.

Стомп! Гигантская обезьяна подняла ноги и начала атаковать танских солдат.

— Фигово!

Ван Чун побледнел. Как и предположил Масил, он сражался с ним, чтобы скрыть отступление Тана. Масил, нападая на обычных солдат, делал именно то, чего он боялся, нанося удар по его слабости.

— Хахаха! Наконец-то я тебя раскрыл! Ты пытался защитить этих солдат! Позволь мне попробовать немного твоего отчаяния!

Масил самодовольно засмеялся, управляя гигантской обезьяной и шагая к тысячам отступающих танских солдат. В тот же момент три других Бегемота взревели, и подняли головы, получив команду.

Румбл! В мгновение ока все четыре Бегемота начали двигаться, отрываясь от своих целей и устремляясь к армии Тана.

— Разве ты не хотел их спасти? Дай мне посмотреть, как ты это сделаешь! Я собираюсь убить их всех!

Масил хмыкнул. В битве с Ван Чуном он был почти полностью вынужден занять пассивную позицию, но теперь он, наконец, нашел слабость Ван Чуна. Хотя у него не было средств для нападения на Ван Чуна, с помощью Психической Энергии Масил мог ясно различить бледный цвет лица маркиза, доказывая, что его догадки верны.

Теперь он заставит этого танца расплачиваться за свое высокомерие!

Группа из почти шести сотен танских солдат отступала. Их доспехи были разбиты и покрыты кровью, и они казались до предела истощенными.

— О нет, это гигантская обезьяна!

— Она идет на нас!

— Бегите!

Солдаты рассеялись, были в панике, когда увидели приближающегося гиганта.

— Хех, вы хотите сбежать? Сначала я убью вас, а потом и других!

Масил посмотрел вниз, его алые глаза сияли дикой радостью. Он не использовал свой стальной кулак, а просто топал своей массивной пушистой ногой. С силой гигантской обезьяны, одного топа было достаточно, чтобы так тонко раздавить этих танских солдат, что не осталось даже трупа.

Давай! Дай мне посмотреть, как ты меня остановишь!

Выражение лица Масила было пренебрежительным и наполненным жестокостью. Он не заботился об этих простых солдатах, но, если он мог причинить вред Ван Чуну, он не возражал против того, чтобы убить их лично.

— Ублюдок!

Ван Чун покраснел. Когда эти почти шестьсот солдат могли быть раздавленными до смерти, Ван Чун послал фиолетовый Ци Меча, который исчез в задней части колена гигантской обезьяны.

Нога гигантской обезьяны на мгновение оцепенела, заставив ее замереть в воздухе на две или три секунды.

— Черт возьми!

Масил стиснул зубы, сразу же поняв, что атака Ван Чуна ударила акупунктурную точку гигантской обезьяны, которая заставила ногу оцепенеть.

— Хотелось бы узнать, как долго ты сможешь бороться ради них. Ты просто не можешь надышаться у двери смерти!

Бум! Огромная нога Освященного топнула, посылая камни вразнобой и создавая гигантскую дыру в земле. Но атака Ван Чуна дала солдатам достаточно времени, чтобы они смогли сбежать. Хотя они были напуганы до смерти, они были живы.

— Вы можете спасти их на мгновение, но вы не можете спасать их всегда!

Масил усмехнулся, приказав Освященному топнуть левой ногой в погоне. Но, к удивлению Масила, правая нога, которая должна была последовать его приказу, похоже, обрела собственную жизнь и отступила назад.

Когда левая нога Освященного вышла вперед, она перенесла вес на правую ногу, поэтому внезапное непослушание правой ноги заставило Бегемота потерять равновесие и упасть назад.

— Ты! Ты! Ты… ублюдок!

Масил был в ярости. Он не смел верить, что Ван Чун сумел за короткое время получить контроль над правой ногой Освященного, даже заставив его намеренно потерять равновесие.

— Я убью тебя!

Масил снова попытался ударить Ван Чуна по левому плечу, но Ван Чун легко заблокировал его удар.

— Масил, ты слишком высокомерен! Как я уже сказал, я знаю все твои секреты. Ты больше не сможешь победить меня!

Голос Ван Чуна прозвучал в голове Масила, и когда он стоял на левом плече обезьяны, его глаза светились презрением. Способность постижения Верховного Святого Войны Центральных Равнин намного превосходила воображение Масила. Несмотря на то, что он не был экспертом в области психической энергии, Масил служил ему лучшим учителем.

Ван Чун не только осознал сущность Психической Энергии и понял секреты Масила. Что еще более важно, понимая секреты Психической Энергии, он получил ключ, чтобы доминировать на поле битвы.

Взрыв!

Раскат грома взорвался в ментальном мире, и рассеянная Психическая Энергия Ван Чуна внезапно превратилась в тысячи извивающихся драконов, которые начали бросаться в Масила. Атаки Ван Чуна были теперь в сотни или тысячи раз более злобными, чем раньше.

Бум! Взрыв! Бум! Драконы Психической Энергии взрывались в мозгу Масила, кусая, рвя, царапая и выпуская его Психическую Энергию и вызывая ее быстрое ослабление. Ван Чун больше не был зеленым новичком. Он манипулировал своей Психической Энергией, как будто он был одним из самых могущественных мастеров.

В жизни Масила это был первый раз, когда он столкнулся с такими жестокими и ужасающими атаками.

Когда яростный и потрясенный Масиль был разбит нападением Ван Чуна, его сознание внезапно превратилось в бесконечный черный океан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 981. Тьма! Mир Бeздны!**

— Мальчик! Ты слишком высоко ценишь себя! Мир Психической Энергии не так прост, как ты себе это представляешь!

Масил взвыл, и гигантская черная рука бога демона внезапно появилась из моря тьмы с трезубцем, бурлящим черным пламенем. Он взлетел из темных вод, ударив драконов Психической Энергии Ван Чуна.

Тумп! Черный дракон был пронзен через нижнюю челюсть трезубцем и взорвался облаком дыма. Черный Бог демон сделал еще один удар, и после серии взрывов были распылены еще восемь драконов. Черный бог демон был явно намного сильнее драконов.

Однако, хотя бог демонов был могущественным, он не мог противостоять атакам тысяч и тысяч драконов. В мгновение ока бог демонов исчез, а его болезненный вой эхом отозвался в воздухе.

— Это бесполезно. В психическом мире у меня есть бесконечный запас богов демонов.

Зловещий голос Масила отозвался эхом по всему миру. Вуш! Один, два, три… тысячи и тысячи богов демонов вышли из черного океана и начали сражаться с драконами. Это была ужасная бойня, в которой дракон за драконом падал от рук богов демонов.

Но прежде чем Масил смог стать слишком счастливым, драконы в небе внезапно трансформировались. Лоб дракона начал выпячиваться, быстро превращаясь в пару спиральных рогов. Их тела также начали быстро набухать, увеличиваясь в два, три раза, вплоть до десяти раз. Каждый из них был теперь огромным черным драконом.

— Чего?!

Глаза Масила расширились от шока и недоверия к этой трансформации.

— Масил, если ты закончил со своими приемами, теперь моя очередь!

Голос Ван Чуна грохотал в черном океане. Фвууш! Изо рта одного из огромных драконов вырвался поток черного пламени, пронзившийся прямо в грудь одного из богов демонов. Черный бог демонов в оцепенении посмотрел на дыру в груди, и взорвался в дыму.

Фвууш! Жгучие языки пламени один за другим обрушивался на тысячи богов демонов, и поток битвы мгновенно повернулся вспять.

— Черт возьми! — Разум Масила дрожал от шока. — Я не проиграю тебе, никогда!

— Масил, какие навыки ты еще оставил?

Голос Ван Чуна спустился с неба, мгновенно вызвав ярость Масила.

— Безрассудный дурак! Ты только коснулся поверхности Психической Энергии, и ты думаешь, что сможешь сражаться со мной? Сегодня я дам тебе познать ужас бездны.

Масил стиснул зубы. Как уважаемый священник и командующий Армией Бегемотов, он никогда не позволил бы себе проиграть молодому новичку.

Румбл! С помощью мысли Масила огромный черный океан трансформировался. Вся вода исчезла, заменившись огромным ртом.

Этот рот был настолько большим, что все гигантские драконы Ван Чуна были похожи на частицы пыли. Бум! Рот поглотил всех черных драконов одним махом.

— Ты думал, что разобрался во всех моих секретах? Смешно! Это истинный главный секрет Психической Энергии! Войдя в мой Абиссальный Мир, ты совершенно не должен думать о том, чтобы снова уйти! Ты станешь моим вечным рабом!

Голос Масила был высоким и торжествующим, разрываясь от бесконечной гордости.

Область Психической Энергии была странной и причудливой областью, домом для бесчисленных техник. Но среди всех этих техник самой сильной техникой, несомненно, был «Психический Мир».

Будучи одним из сильнейших экспертов в психической энергии, Масил сформировал свой Психический Мир десять лет назад. Во время завоевания Арабской Империей соседних стран, Масил использовал эту технику, чтобы заставить бесчисленных практиков психической энергии и мастеров боевых искусств уступить, заключив в тюрьму их души и сделав их своими вечными рабами.

— Мир Бездны!

Это был уникальный навык Масила. Даже Губернаторы и Великие Генералы Аравийской Империи, которые могли использовать Психическую Энергию, знали происхождение этого имени.

Мир Бездны мог использоваться только один раз в месяц, и травмы Масила в результате его битвы с Ван Чуном затрудняли ему использование этой техники, но его крайняя ненависть подстегнула его. Он хотел использовать Мир Бездны, чтобы навсегда запереть душу Ван Чуна в своем собственном ментальном мире.

Бззз! Небо внезапно потускнело, поскольку все черные драконы, сформированные из Психической Энергии Ван Чуна, оказались в ловушке в Психическом Мире Масила.

Эта способность…

Ван Чун прищурился. Эта способность Психической Энергии Масила была очень особенной и очень странной. Но Ван Чун чувствовал крошечную дыру в этом психическом мире. Этот мир не был таким твердым и тесным, как казалось.

— Ха-ха, дай мне посмотреть, что ты можешь сделать сейчас! Любой в моем Психическом Мире медленно потеряет все свои воспоминания, и через десять дней ты станешь моим рабом, принимая только мои приказы и следуя только моим указаниям.

Дно бездны вздрогнуло, и черная энергия нахлынула со всех сторон, уплотняясь в теле Масила. На его лице была довольная улыбка, наполненная радостью победы.

Хороший способ отомстить своему врагу — убить его, но еще лучше сделать его вечным рабом, доминируя над его волей. Только на этой стадии его битвы с Ван Чуном он наконец почувствовал, что победил.

— Разве?

В в одно мгновение тысячи черных драконов начали сливаться воедино. Ван Чун создал свой собственный психический аватар и медленно спустился с неба. Доспехи на его теле превратились из черного в золотые, источая почитаемую и святую ауру.

Бум!

После слов Ван Чуна массивная золотая рука обрушилась на пропасть внизу. Бездна сразу же начала метаться и поворачиваться массивными волнами. Весь мир начал трястись и грохотать.

Хотя Ван Чун не был практиком Психической Энергии и с самого начала не знал многих техник, с момента его перерождения у него была одна из самых сильных Психических Энергий в мире. Более того, его одержимость сделала его таким, что его Психическая Энергия была, возможно, более цепкой и могущественной, чем у любого другого эксперта во всем этом мире.

Человека, который однажды умер, никакая техника Психической Энергии не могла заставить подчиниться.

Невероятная проницательность Ван Чуна с того времени, когда он был Святым Войны, вместе с его высшей Психической Энергией позволили ему чрезвычайно легко освоить методы Психической Энергии. Огромная золотая рука была техникой, которую он понял, когда собирал и объединял свою Психическую Энергию для формирования этого аватара.

Эта атака была намного сильнее, чем психические шипы, которые он ранее использовал.

— Это бесполезно!

Изначально ошеломленный, в конце-концов Масиль быстро усмехнулся.

— Это мой мир. Неважно, насколько велики твои способности. Ты не можешь причинить мне вред здесь. Мое слово здесь — закон.

Ван Чун фыркнул и проигнорировал Масила. Он быстро начал конденсировать свою Психическую Энергию в еще большую золотую руку. На этот раз он ударил Аватар Масила. Бум! Аватар Масила разлетелся вдребезги, и весь мир Бездны задрожал.

Но мгновение спустя Ван Чун поморщился и вытащил свою золотую руку из пропасти. Он мог видеть, что чернильная жидкость испачкала золотую руку, и проползла сквозь пять золотых пальцев, словно у нее была собственная жизнь. Она пыталась заразить всю руку.

Мало того, густая чернильная жидкость, очевидно, обладала сильными коррозионными свойствами. Когда Ван Чун отводил золотую руку в сторону, уже по кусочкам начали отлетать пальцы.

— Что это?

Лицо Ван Чуна побледнело.

— Теперь ты понимаешь, что такое истинная сила?

Холодный смех Масила донесся со всех сторон, его самодовольству не было предела. В нескольких десятках чжан от Ван Чуна черный туман снова собрался, и из него снова появился Масил.

— Чем больше ты сопротивляешься, тем больше будут твои травмы. Ты просто причиняешь себе боль. На мой взгляд… ты должен просто послушно сдаться и уступить мне!

Странный свет мелькнул в глазах Масила, и затем пропасть исчезла. В какой-то момент начала наступать густая и телесная тьма, такая же тьма, которая заразила золотую руку Ван Чуна.

Эта тьма вызвала сильное давление, сжимая и толкая Ван Чуна со все возрастающей силой.

— Просто сядь и послушно прими свою судьбу!

Масил уже исчез, но его гордый голос продолжал доноситься сквозь тьму. Темнота начала расти с еще большей скоростью.

— Фигово!

Ван Чун поморщился, но бежать в мир Бездны было некуда. В мгновение ока тьма поглотила его, и когда черный дым охватил его тело, его психическая энергия начала быстро уменьшаться.

Масил использовал Мир Бездны, чтобы полностью растворить Ван Чуна.

— Успех!

Глубоко под землей, в нескольких сотнях чжан от поверхности, свернутое тело Масила на вершине многоножки наконец открыло глаза. Тепень он мог по-настоящему расслабиться. Это была самая трудная битва, в которой он сражался за всю 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 982. Нeмыcлимое искусство, Пылающее Солнце!**

Масил имел высокий статус в Аравийской Империи, а также при поддержке Армии Бегемотов, поэтому он никогда прежде не попадал в такое жалкое состояние. Его физическая сила была на пределе, и даже Психическая Энергия, которой он всегда гордился, была значительно уменьшена.

Но теперь он мог бы поставить последнюю точку в этой главе.

Любому человеку было бы трудно противостоять силе Мира Бездны. Это была сила высшего класса, от которой даже лучшим священникам Аравии было бы трудно убежать, не говоря уже о ком-то еще. Этот неверный Танец мог быть могущественным, но он должен был быть подчинен его миром и стать его вечной марионеткой.

Но вдруг он внезапно почувствовал сильную пульсацию в своем сознании.

Бум!

B ментальном мире Масила взорвался пылающий огненный шар, словно золотое солнце. Это золотое солнце источало бесконечный жар, отбрасывая всю его разъедающую тьму.

Хисссс!

Разъедающая энергия Психического Мира Масила растаяла, словно снег, залитый кипящей водой.

— Это невозможно!

Выражение лица Масила было таким, будто его ударила молния. Кровь полностью покинула его лицо. Огромный шок заставил его тело дрожать так сильно, что он чуть не упал со своей многоножки.

— Невозможно! Как кто-либо может противостоять силе моего Мира Бездны! Этого не может быть!

Психический Мир был самой сильной техникой, которой мог обладать эксперт психической энергии. Даже Великий Генерал с самой твердой решимостью не сможет уйти, если он случайно попадет в Психический Мир Масила. Если бы не тот факт, что тело Масила было слишком слабым, и он беспокоился, что ему будет больно в противостоянии с великими генералами Империи, он бы давно использовал такие методы против них.

В Психическом Мире все было иначе.

— Нет, нет! Это должно быть совпадение… Независимо от этого, я тебя убью!

Глаза Масила закрылись, и он излил всю свою Психическую Энергию в разум Освященного. Чем больше Психической Энергии выливается в Психический Мир, тем мощнее она будет, но тем больше будет риск.

Неудача может означать нанесение вреда здоровью, даже смерть.

Таким образом, несмотря на то, что Психический Мир был высшей техникой, почти все эксперты Психической Энергии использовали его очень осторожно, а когда все же решались, они не использовали всю свою Психическую Энергию сразу.

Психическая энергия была душой. Если бы вся она была уничтожено, душа умерла бы.

Но Масил обезумел, пытаясь разобраться с Ван Чуном, и больше не заботился об этом.

Бузз!

Разум Масила вернулся в Мир Бездны. В глубине бездны аура Ван Чуна теперь сияла сверкающим золотым солнцем, сияющим бесконечной разрушительной энергией.

Этот мир тьмы был теперь домом самого яркого солнца!

Масиль никогда не видел такого в своей жизни!

— Этого не может быть! Никто не понимает тайну солнца! Как ты это сделал!

Хотя он знал, что Ван Чун не ответит, Масиль не мог не задать этот вопрос. Эксперты Психической Энергии могут превратиться практически во все, что хотят, во все, кроме солнца. Для них это было немыслимо!

В истории искусств Психической Энергии, которую знал Масиль, многие высшие эксперты смогли превратить свой ум в луну, но никому никогда не удавалось принять форму Солнца. В лучшем случае они могут принять форму сферы света. Это было потому, что никто не знал истинного проявления солнца. Некоторые люди когда-то воображали солнце большим огненным шаром, но все, что им удалось создать, это огненный шар, а не солнце.

Тем не менее, это солнце было ярким и истинным, излучая тепло, которое было намного чище и выше, чем Мир Бездны Масила. Это было мечтой всех практикующих Психическую Энергию с древних времен. Даже Масиль потерял самообладание перед этой силой.

Бесконечная жара, излучаемая этим солнцем, зажгла мир Бездны. Ни один практикующий психической энергии не мог этого сделать, только истинное и подлинное солнце!

— Секрет солнца?

Смеющийся голос Ван Чуна исходил из сердца палящего солнца.

Какие секреты имеет солнце? Разве это не просто корона, атмосфера, солнечные пятна, солнечные вспышки и ядро?

Как человек, который пришел из другого мира, Ван Чун рассматривал солнце как обычную вещь, но обнаружил, что реакция Масила была очень бурной и удивленной.

Корона, атмосфера, солнечные пятна, солнечные вспышки, ядро…

Лицо Масила было символом растерянности. Он узнал слова, сказанные Ван Чуном, но в совокупности они не имели смысла.

Он никогда не видел этих слов ни в одном отрывке Священных Писаний и не слышал их от какого-либо эксперта психической энергии.

Он инстинктивно чувствовал, что это был ключевой секрет, которого желал каждый эксперт психической энергии, но у него не было средств для его понимания.

— Я сам пойму, что это за корона и солнечная вспышка. Как только я поглощу тебя и сделаю тебя своей марионеткой, все твои секреты станут моими!

Глаза Масила сияли злым светом. Если бы это был настоящий практик Психической Энергии, который мог бы превратить свой ум в чистое солнце, Масил бы немедленно повернулся хвостом и убежал. Однако этот Танец явно лишь случайно подражал этой силе. Его уровень, опыт и другие аспекты явно не были на столь ужасном уровне. Это был чрезвычайно редкий шанс, и Масил должен был его использовать!

Румбл! Мир начал трястись, и пропасть ожила. Чистая и разъедающая тьма начала наливаться, волна за волной наслаиваясь друг на друга.

Апокалипсис Бездны!

Это была самая сильная способность нападения, которой обладал Мир Бездны Масила. Он собрал всю мощь Мира Бездны, чтобы создать психическую атаку в десять тысяч раз более сильную, чем обычно. Это был последний прием Масила, который он использовал только против самых сильных врагов.

Хотя он был мощным, Апокалипсис Бездны был эффективен только против людей, попавших в его Психический Мир.

Солнце, созданное Ван Чуном, оказывало удушающее давление на Масила. Апокалипсис Бездны был единственной техникой, которая у него осталась.

Взрыв!

Мир Бездны мгновенно рухнул, уменьшившись с удивительной скоростью. Давление в мире усилилось, умножив нагрузку на тело Ван Чуна в тысячу раз, в десять тысяч раз. Эта сила была достаточно мощной, чтобы разбить душу Ван Чуна.

В тот момент, когда Психический мир Масила рухнул, солнце Ван Чуна также начало трансформироваться. Пылающее солнце сначала начало втягиваться внутрь, а затем начало быстро набухать. В одно мгновение оно стало в сто раз больше, а затем в тысячу раз больше, распространяя свою яркую и праведную энергию по всему миру.

Громко шипя, усиленная разъедающая тьма Масила сгорела с удивительной скоростью.

Если внимательно посмотреть, то можно было увидеть, что солнце, являющееся проекцией психической энергией Ван Чуна, становилось все более и более детальным. Корона этого солнца поднималась и опускалась, и на ее поверхности плескались волны тепла. Внизу сквозь атмосферу можно было наблюдать несметные потоки турбулентности, сложность которых была во много раз выше, чем раньше. Более того, устойчивые солнечные пятна и солнечные вспышки вдоль поверхности Солнца внезапно начали появляться и исчезать с гораздо большей частотой.

Короче говоря, если солнце Ван Чуна первоначально было только на десять процентов похожим на настоящее солнце, то благодаря применению Психической Энергии, Ван Чун довел его до почти сорока процентов. В результате тепло, излучаемое солнцем, становилось все сильнее и сильнее, проникая через Мир Бездны с непреодолимым давлением.

— Это не может быть реальным!

Масил смотрел, как все это происходило, и его зубы отчаянно скрипели. Ван Чун созревал слишком быстро и демонстрировал силу, которую никогда не демонстрировал ни один практикующий психическую энергию. Но чем больше способностей проявил Ван Чун, тем больше они воспламенили намерение убийства Масила.

Апокалипсис Бездны не мог быть остановлен. После того, как его использовали, его нужно было выполнить до самого конца, иначе практикующий получит серьезную обратную реакцию.

Бум! Мир Бездны начал разрушаться еще быстрее, создавая еще большее давление. Это было похоже на гигантскую невидимую руку, сжимающую сверкающее солнце в центре.

Бум! По мере того, как Мир Бездны отступал, палящее солнце Ван Чуна становилось все больше и детальнее.

— Масил! Это бесполезно. Твоя сила не влияет на меня. — Спокойно заявил Ван Чун из центра палящего солнца. Ван Чун понятия не имел, что Масил использовал свою самую сильную технику, но, сражаясь с Масилом, он приобретал все больше и больше опыта.

Если бы Ван Чуну пришлось накапливать этот опыт самому, ему потребовалось бы десять лет, возможно, даже больше. Но после «тренировки» Масила, Ван Чун пропустил несколько шагов, быстро достигнув чрезвычайно высокого уровня. Более того, в некоторых аспектах слияние опыта Масила с его собственной проницательностью позволило ему даже превзойти Масила.

— Вся Психическая Энергияэто — просто иллюзия. Независимо от того, сколько у тебя техник или насколько велики твои способности, для меня это всего лишь небольшой зуд! У тебя больше нет шансов на победу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 983. Раздoр cреди Бегемотов!**

Бузз!

Глубоко под землей зрачки Масила сжались, как будто голос Ван Чуна резко ударил его. «Вся психическая энергияэто — просто иллюзия.» Ван Чун легко описал один из основных принципов Психической Энергии, консенсус, разделяемый всеми элитными экспертами Психической Энергии.

Тем не менее, сказать это — одно, но по-настоящему понять это и применить на практике — было подвигом, которого удалось достичь лишь очень немногим. Более того, большинство людей имели поверхностное понимание этого принципа, считая его «психическая энергия — фальшивка». Но если это так, то как ему удалось собрать столько людей и сделать их своими марионетками?

И если Психическая Энергия была фальшивкой, почему, когда Психическая Энергия исчезала, мастера боевых искусств умирали вместе с ней?

Область Психической Энергии была не так проста, как все себе представляли!

Вся психическая энергияэто просто иллюзия — это принцип, который никогда не будет отменен. Тем не менее, те, кто мог его осуществить, были одним на миллион, настоящими мастерами психической энергии, которые с гордостью могли смотреть свысока на весь мир. Только они поняли суть этого изречения.

Масил слышал это высказывание двадцать лет назад, когда он был еще несовершеннолетним священником. Но даже такой талантливый и понятливый человек, как он, способный создать Мир Бездны, не смог достичь этого уровня.

Масил никогда бы не поверил, что кто-то может постичь этот высший уровень быстрее, чем он.

— Это не реально, это не может быть… Я не верю в это! — Глаза Масила были красными, и он кричал и кричал, не переставая.

Румбл! Мир все сотрясался от звуков коллапса. С приближением конца Мира Бездны давление в его ядре все возростало.

Солнце, сформированное из Психической Энергии, наконец, начало испытывать это давление. Когда пространство, в котором солнце могло расширяться, уменьшилось, окружающее пространство начало закручиваться. Даже поверхность Солнца начала рябить, и сквозь него текли молнии.

— Хорошо!

Масил был в восторге от этого вида. Он наконец восстановил инициативу в этой битве. До тех пор, пока его Апокалипсис Бездны мог оказать какое-то влияние на палящее солнце Ван Чуна, это означало, что у него был шанс победить этого танского юношу.

Но как раз в тот момент, когда Масил собирался взволнованно наделить себя мощью Апокалипсиса Бездны, золотое копье, освященное и сияющее, спустилось с неба и пробило брешь в рушащемся Мире Бездны. КаКряк! Бесчисленные трещины начали ползти через пропасть, позволяя вливать энергию.

— Нет!

Масил взвыл от отчаяния. Копье пронзило его Психический Мир и отобрало у него последний кусочек надежды.

Психический Мир был гораздо более мощным, чем другие психические атаки, но для того, чтобы эта высшая техника была эффективной, сначала нужно быть в мире пользователя. Теперь, однако, Бездна была разрушена и больше не могла возродиться.

— Все это не что иное, как иллюзия. Масил, ты проиграл! — Прозвучал спокойный голос Ван Чуна, а затем Мир Бездны рухнул, отбросив Ван Чуна и Масила обратно в реальный мир.

Бузз!

На левой руке гигантской обезьяны тело Ван Чуна утонуло в густом меху обезьяны. Его глаза были спокойны и ясны, как будто могли видеть все тайны мира. С точки зрения воли, Ван Чун был намного сильнее Масила.

Настало время положить конец этой битве!

Глаза Ван Чуна мерцали холодным светом. Часть его разума, сражавшаяся с Масилом, слилась с его телом, после чего он быстро предпринял мощное нападение на разум гигантской обезьяны. Его атаки на этот раз носили совершенно иной характер, быстро и тщательно выгоняя разум Масила из всех каналов в мозгу гигантской обезьяны.

Масил был отброшен снова и снова, постоянно вынужденный уступать.

— Невозможно! Я не могу проиграть!

Масил взревел, изливая все свои силы на защиту, но он не мог остановить Психическую Энергию Ван Чуна, которая была похожа на поток магмы, растапливающий все на своем пути. В мгновение ока контроль Масила над гигантской обезьяной упал с девяноста процентов до семидесяти, а затемна пятидесяти, тридцати… Несмотря на ожесточенную борьбу Масила, он не мог избежать участи изгнания. После последнего удара Психическая Энергия Масила была наконец извлечена из гигантской обезьяны.

Но Психическая Энергия Масила не вернулась к его телу, вместо этого плавая в воздухе, и внезапно устремилась к Пылающему, в нескольких десятках Чжан. Вуш! Пылающий повернул голову, открыл рот и выстрелил огненным языком в гигантскую обезьяну.

— Какая разница, что ты можешь принять форму солнца! Я никогда не проиграю тебе! В этой битве мы будем сражаться до смерти! — Безумно крикнул Масил, заставляя Пылающего вздохнуть еще раз под палящим пламенем.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, и ее плоть обгорела в двух местах от пламени Пылающего. Хотя плоть Обезьяны и задымилась, ее раны были гораздо менее серьезными, чем казалось. Будучи самым сильным из четырех Бегемотов, Освященный обладал невероятной защитой. Даже Пылающий не мог надеяться причинить ему вред, полагаясь исключительно на свое пламя.

— Кузнечик пытается остановить карету! Масил, ты уже проиграл! Прекрати свою бессмысленную борьбу!

Алые глаза гигантской обезьяны вспыхнули холодом, а затем она раздвинула руки, согнула колени и прыгнула на Пылающего, как тигр, бросившийся на добычу.

Бум! Обезьяна пошевелила головой, едва увернувшись от струи пламени, а затем ее рука с огромной силой ударила в шею Пылающего. Вопя, огромное тело Пылающего было отброшено в сторону.

— Ах!

Бесчисленные люди кричали и кричали, пытаясь бежать. Особенно в панике была Арабская кавалерия, их глаза были полны страха и шока. Они восприняли первую атаку Пылающего на гигантскую обезьяну как совпадение, но теперь они могли ясно видеть, что все было не так просто.

— Черт возьми! Что не так с Освященным? Почему он сражается с Пылающим?

— Это не Освященный! Пылающий был первым, кто напал!

— Ах! Берегись! Они идут на нас!

— Где Масил? Бегемоты должны быть использованы против Тана, так почему они сражаются друг с другом?!

Пылающий быстро встал и сделал выпад, кусая правую руку гигантской обезьяны. Два Бегемота начали сражаться друг с другом, а арабские солдаты побледнели и начали отступать. Их дисциплинированные формирования мгновенно рухнули.

Но Бегемоты только начинали сражаться.

Бум!

Небо потускнело, и огромная нога топнула по земле. Несколько сотен бледных арабских кавалеристов не смогли вовремя увернуться и были раздавлены в лепешку.

— Ублюдок! Масил, что ты делаешь! Поспеши и возьми под контроль своего Бегемота! — Раздался яростный рев в небе. Абу Муслим сдерживал Гао Сяньчжи, готовясь использовать эту возможность, чтобы окончательно убить Бога Войны Аньси. Но в этот самый момент Освященный, жизненно важная часть его собственных сил, внезапно стал убивать его людей. Это была ошибка, которую было очень трудно простить!

Но Абу Муслим был вскоре еще больше ошеломлен.

— Лорд-губернатор, поторопись… поторопись и помоги мне! Я не могу долго держаться! — Голос Масила прозвучал в его голове в состоянии полной паники.

— В чем дело?!

Абу Муслим был поражен этими словами. Он был полностью сосредоточен на борьбе с Гао Сяньчжи, так что не обращал особого внимания на то, что делал Масил. Он никак не мог предположить, что Масил мог быть в опасности.

— Что произошло? Разве не Масил тот, кто управляет Бегемотом?

Абу Муслим был озадачен.

— Это… это тот Танский мальчик! Он находится на пороге захвата контроля над всей Армией Бегемотов! Лорд-губернатор, поторопись и помоги мне разобраться с ним! — Голос Масила был полон беспокойства и глубокого отчаяния.

— Чего?!

Тело Абу Муслима задрожало от шока: он не решался поверить своим ушам. Он знал, что новоприбывший командир Тана был невероятным стратегом и талантливым воином, но он никогда бы не подумал, что ему удастся сразиться и с Масилом в психической энергии, подтолкнув командующего Армией Бегемотов к отчаяннию.

Бззз! Абу Муслим осмотрел поле битвы и быстро заметил Ван Чуна, стоящего на левом плече Освященного.

Взрыв!

Как раз в тот момент, когда Абу Муслим перевел взгляд на обезьяну, великан напал на нескольких арабских солдат в нескольких чжан от него.

— Ааааах! — Земля сотряслась, крики наполнили воздух, и сотни других арабских кавалеристов были раздавлены под ногами обезьяны.

Напротив гигантской обезьяны огненная ящерица начала двигаться медленнее, и пламя, которое она извергала, было неустойчивым и неточным, ударив слева от обезьяны, затем справа. Это было определенно не нормально для Пылающего.

Это был признак того, что в психической сфере Ван Чун постепенно вытеснял Масила из Пылающего.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 984. Око Бога Дeмона!**

Ван Чун уже почти взял под контроль как Пылающего, так и Освященного!

Противостояние двуx Бегемотов наносило серьезные потери соседней арабской кавалерии.

— Черт возьми!

Густые брови Абу Муслима отразили его ярость. Бззз! Он бросился вперед, отбросив Гао Сяньчжи, в сторону Ван Чуна, стоящего на левом плече гигантской обезьяны. Бум! Небо потемнело, и огромный черный кулак, покрытый золотыми доспехами, ударил по направлению к Ван Чуну, вызывая сильный шторм, который заставляли пространство изгибаться и трескаться.

Сила этого кулака была намного выше 8-го уровня Святого Бойца, даже выше силы средних Великих Императорских Генералов. Но затем, острый удар Звездной Энергии быстро пронзил кулак Абу Муслима из семидесяти двух Столпов Бога-Демона.

Хотя эта атака была более слабой, чем атака Абу Муслима, она была произведена в подходящее время и место для удара, поразив энергию кулака в самом слабом месте. Атака Абу Муслима сразу же превратилась в это нападение.

— Абу Муслим, наша битва еще не окончена. Куда ты уходишь в такой спешке?

Во вспышке света перед Абу Муслимом появилась бронированная фигура Гао Сяньчжи. Лицо Гао Сяньчжи было настолько бледным, что казалось лишенным крови, а его доспехи были разорваны в клочья, а из трещин текла кровь. Было очевидно, что он пережил чрезвычайно изнурительную битву.

Но, несмотря на все это, у Гао Сяньчжи была улыбка на губах, сохраняющая расслабленное и грациозное поведение.

— Гао Сяньчжи! Ты ищешь смерти! Ты думаешь, что сможешь остановить меня, находясь в таком состоянии?

Лицо Абу Муслима покрылось холодом, и в его глазах замерцали огни ярости.

Гао Сяньчжи сражался несколько раз подряд и теперь был на пределе своих сил. Абу Муслим полагал, что Гао Сяньчжи будет тактичным и отойдет в сторону. Неожиданно он сделал суицидальный выбор и продолжил сражаться с Абу Муслимом.

— Гражданский чиновник не цепляется за богатство, а генерал не боится смерти. Это его обязанность, и, если бы этот Гао жаждал безопасности, он никогда бы не прошел весь путь до этого города Талас. Как бы сегодня ни сложилось, этот Гао не отступит ни на шаг. Лорд-губернатор должен использовать любую высшую технику, которую он имеет!

Гао Сяньчжи схватил меч правой рукой с улыбкой на лице и решимостью в глазах.

Зрачки Абу Муслима сжались, и он посмотрел на Гао Сяньчжи, как будто видел его впервые.

— Гао Сяньчжи, я забираю свои предыдущие слова. Вы противник, достойный уважения!

В глазах Абу Муслима появился оттенок уважения, и он медленно выпрямил тело и вынул то, что казалось чрезвычайно старой бронзовой перчаткой. Поверхность этой рукавицы была покрыта древними буквами, а также изображениями демонов и ангелов, но самым ярким изображением из всех был огромный глаз на тыльной стороне.

— Око Бога Демона!

Это было название бронзовой рукавицы.

Мир к западу от гор Цун развивался совершенно по-другому, нежели Большой Тан. Там когда-то существовала чрезвычайно могущественная цивилизация, которая оставила после себя многочисленные руины и грозные артефакты. В отличие от Великой Династии, все эти древние артефакты принадлежали высшему правителю Аравийской Империи, халифу.

У Абу Муслима была эта рукавица Ока Бога Демона, потому что она была подарена ему в одной из его аудиторий с Халифом. Таких перчаток было две. Одна была подарена Абу Муслиму, а другая — наиболее почитаемому Первому Принцу Арабской Империи.

Законы и сила, содержащиеся в Оке Бога Демона, были за пределами этого поколения. Халиф собрал всех мастеров и экспертов империи, чтобы исследовать ее секреты, но в итоге им нечего было сказать. Однако было одно, что было точно. Эта рукавица Ока Бога Демонов дополнила искусство столпов Абу Муслима из 72 Столпов Бога Демонов и могла укрепить его силу.

Ходили даже слухи, что этот Глаз Бога Демонов был оставлен одним из этих семидесяти двух богов демонов с древних времен.

Хотя Абу Муслим очень долго обладал Оком Бога Демонов, он очень редко использовал его, даже когда сталкивался с чрезвычайно сильными противниками. Как бесстрашный Правитель Железа и Крови, Абу Муслим одевал эту перчатку только тогда, когда сталкивался с врагами, достойными его уважения, и использовал этот метод, чтобы покончить с их жизнью, выразив тем самым им свое уважение.

Абу Муслиму не был чужд Гао Сяньчжи. У последнего были глаза человека, который уже решил покончить с жизнью. Не было никаких сомнений в том, что Гао Сяньчжи уже принял свою смерть и решил использовать этот метод, чтобы выиграть больше времени для отступления своей армии.

Но хотя сердце Абу Муслима было полно уважения, он не мог позволить Гао Сяньчжи добиться успеха.

— Гао Сяньчжи, из уважения, я буду использовать эту перчатку, чтобы лично покончить с вашей жизнью! — Серьезно сказал Абу Муслим, поднимая руку в перчатке. Внезапно он бросился к Гао Сяньчжи, и мощная сила начала вырываться из рукавицы, вливаясь в тело Абу Муслима. В тот момент и без того грозный губернатор Востока поднялся на еще более ужасающий уровень.

Взрыв!

Чёрный энергетический кулак с невообразимой скоростью полетел к Гао Сяньчжи, мгновенно распыляя его Ци Меча. Плюх! У Гао Сяньчжи появилась рвота кровью, его доспехи рассыпались, а тело его отбросило назад.

— Лорд Гао!

Ван Чун, который был в разгар психической битвы с Масилом, заметил, что произошло, и мгновенно побледнел. Ауууууo! Пылающий взревел и задышал огнем, но не в обезьяну, а в Абу-Муслима.

В битве с Масилом Ван Чун уже взял под контроль шестьдесят процентов Пылающего, включая способность Пылающего дышать огнем.

— Лорд-губернатор, спаси меня!

Почти в то же время Масил вскрикнул в отчаянии. Под жестокими атаками Ван Чуна его Психическая Энергия теперь составляла менее трети того, что было, и Ван Чун продолжал ослаблять ее. Он уже чувствовал запах смерти.

Бум! Абу Муслим повернул голову и одним ударом разнес пламя Пылающего. Абу Муслим также был крайне отчаянным. Ситуация медленно выходила из-под контроля. Бегемоты, которых он попросил у халифа, постепенно выходили из-под контроля и топтали собственные войска.

С неба он мог видеть, что каждый шаг как Освященного, так и Пылающего давил арабских воинов, и в воздухе раздавались крики. Бесчисленные арабские кавалеристы умирали, сокрушенные так тщательно, что не оставалось даже трупа. Всего за несколько коротких мгновений потери арабов достигли почти пяти тысяч, и их число продолжало расти.

Но больше всего Абу Муслима волновал Масиль. Он был командующим армией Бегемотов и редким экспертом психической энергии, а также самым любимым министром халифа. Он был чрезвычайно высокого ранга и важности в империи.

Армия Бегемотов прибыла в Талас только из-за Абу Муслима, и, если что-то случится с Масилом, гнев халифа будет невероятен. Будучи высшим полководцем востока, Абу Муслим не сможет избежать ответственности!

Взрыв!

Чем больше беспокоился Абу Муслим, тем ожесточеннее были его нападения на Гао Сяньчжи. Вьюююх! Небо потемнело, и вокруг его тела начали собираться сильные ветры, очевидно вызванные странной силой в теле Абу Муслима.

Позади Абу Муслима, огромный бог демонов с зубами, рогами, бычьими копытами и гротескным лицом, проявился чрезвычайно ярко и реалистично.

Золотисто-красный столб также появился за фиолетово-чешуйчатым богом демона, источая таинственную ауру, и за ней мелькали и исчезали символы древнего языка, каждый из которых был наделен силой разрушения.

Бум! Когда кулак ударил, само пространство, казалось, прогнулось.

— Милорд!

Чэн Цяньли бросился вперед, но еще один удар заставил его отлететь. Искусство Семидесяти Двух Столпов Бога Демонов содержало силу древней цивилизации, и даже Чэн Цяньли не мог сравниться с ней. Когда он врезался в землю, словно пушечное ядро, его грудь прогнулась и его стошнило кровью.

На поле битвы раздались скорбные и яростные крики, и все солдаты Тана смертельно побледнели от этой картины.

— Ублюдок!

Ван Чун покраснел. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли были двумя высшими командирами династии Тан в Западных Регионах, а также людьми, которых уважал Ван Чун. Эти люди сражались за людей и страну, были настоящими героями, которые провели половину своей жизни, сражаясь на границе. Им нельзя было позволить здесь умереть.

— Абу Муслим, ты ищешь смерти!

Разъяренный рев потряс небеса, и земля начала сотрясаться. Гигантская обезьяна неожиданно выбралась из своей битвы с Пылающим и начала атаковать Абу Муслима с разинутым ртом, полным белых зубов.

Гигантская обезьяна была всё так же молниеносна, и огромный, жестокий кулак вскоре заслонил солнце, атакуя Абу Муслима.

Ловкость и гибкость, которые демонстрировала гигантская обезьяна, были намного выше способностей Масила. Это было похоже на то, что способности мастера боевых искусств были объединены с телом гигантской обезьяны, что позволило ему продемонстрировать как невероятную силу, так и удивительную технику. Это была гигантская обезьяна в совершенном состоянии.

Удар гигантской обезьяны заставил воздух взорваться, так велика была его сила!

Абу Муслим только что был готов прикончить Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи, но почувствовал сильный ветер и ужасающую силу, приближающиеся сзади. На его лице отразилось удивление, но затем оно стало холодным. Он обернулся и сразу нанес собственный 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 985. Яpoсть Aсмодэя**

— Ярость Асмодэя!

Абу Муслим наконец-то использовал самую фундаментальную силу Искусства Столпов Бога-Демона, свою истинную тайну. Асмодэй 1был одним из семидесяти двуx столпов бога-демона, который занимал тридцать второе место. Хотя это был не самый высокий ранг, он был в верхней половине.

Только по названию техники можно сказать, что Абу Муслим обрел силу чрезвычайно могущественного бога демонов.

Роооар!

В мгновение ока чешуйчатый бог демонов позади Абу Муслима внезапно трансформировался. Его тело стало больше, а одна голова превратилась в три: бык, человек и баран. У всех трех голов были дикие и злые выражения на морде, а их шесть глаз стали холодными и бесстрастными, золотыми с вертикальными прорезями зрачков.

Взрыв!

Пугающий Асмодэй неожиданно ударил, собирая вокруг себя бесконечную темную энергию. Когда черный энергетический кулак ринулся вперед, он превратился в дракона подземного мира длиной более тридцати чжан. Дракон был покрыт чёрной чешуёй, а его пасть сверкала множеством мелких и острых зубов. Самым страшным было то, что его тело извивалось десятками тысяч дуг молнии, каждая из которых была полна разрушительной силы.

Когда черный дракон бросился вперед, появилась гроза. Импульса этой атаки было достаточно, чтобы затмить даже великих генералов. Бум! Адский дракон врезался в правую руку гигантской обезьяны, а то, что произошло дальше, всех ошеломило. Тело Абу Муслима осталось неподвижным, но огромное тело обезьяны заколебалось, отшатнувшись назад и почти падая.

— Как это могло произойти!

Как мог Абу Муслим быть таким могущественным! Даже гигантская обезьяна ему не соперник!

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче были ошеломлены этим зрелищем. Этого единственного удара оказалось достаточно, чтобы поставить Абу Муслима на вершину всех Императорских Великих Генералов. Даже Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче пришлось признать свой проигрыш.

— Невозможно! Может ли этот ублюдок быть сильнее меня!

Небесный Волк Великий Генерал Дуву Сили стоял в небе, глядя на богоподобную фигуру Абу Муслима, маячащую вдалеке, и в его голосе было слышно неверие. Будучи одним из сильнейших великих генералов Западно-Тюркского Каганата, Дуву Сили всегда гордился своей силой. Даже великие генералы-ветераны, такие как Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче, мало уважали Дуву Сили. Если бы на этом поле битвы был кто-то, достойный его взгляда, то, вероятно, это был непобедимый и непреодолимый генерал-защитник Аньси Гао Сяньчжи.

Но этот удар от Абу Муслима… Даже гигантская обезьяна была отброшена назад. Даже Дуву Сили не мог использовать такую огромную силу!

Но даже в этом случае гордость Дуву Сили не позволила бы ему признать это.

Хммм, если бы мы не были союзниками, я бы пришел и сразился с тобой! — Тихо зарычал Дуву Сили.

Роооар! Внезапно он услышал рев, и к нему подлетел стальной кулак, отражающий металлический блеск, больше лошади Дуву Сили. Сила этого удара была достаточной, чтобы разбить сталь и расколоть горы.

— Черт возьми!

Дуву Сили поморщился, и активировал Божественную Процессию Небесного Волка, чтобы взлететь в воздух, нанося удар алебардой. Взрыв! Огромная сила отбросила Гиганта Небесного Короля назад, заставляя его задыхаться.

— Ккучка зверей. Разве я не говорил тебе раньше? Я здесь не для того, чтобы атаковать тебя. Мы союзники! Союзники!

— Убей его!

Дуву Сили едва успел сказать, как его прервал яростный рев. В мгновение ока, еще один гигант Небесного Короля бросился вперёд, еще один стальной кулак направился к Дуву Сили. За этим гигантом был второй, третий… Неисчислимые небесные гиганты рвались к Дуву Сили со всех сторон.

— Он ранил Могола! Убей его!

Ревущие Гиганты Небесного Короля подбегали к нему непрерывным потоком, даже игнорируя окружающих танских солдат. Дуву Сили и его конь шагали по небу, источая энергию, как само солнце, обращая на себя все внимание гигантов.

В глазах небесных гигантов Дуву Сили был целью номер один. Чем он бы сильнее, тем больше была их враждебность.

— Как много ублюдков!

Дуву Сили почувствовал, что взрывается от ярости. Он шел по небу, чтобы разобраться с Ван Чуном, надеясь на сотрудничество с арабами, чтобы окончательно покончить с ним. Он и не мог предположить, что Великолепный Гигант упадет рядом с ним и немедленно начнет нападать на него.

Дуву Сили послал его в полет одним ударом, не зная, что он потряс улей, заставив гигантов Небесного Короля окружить себя. Дуву Сили использовал Божественную Процессию Небесного Волка до предела, чтобы уклониться от них, но независимо от того, куда он бежал, Гиганты его настигали и атаковали.

Вот почему Дуву Сили не смог сразиться с Ван Чуном, хотя уже прибыл на поле битвы.

Более того, человек способностей Дуву Сили мог легко убить Гиганта Небесного Короля любого уровня. Но поскольку турки, тибетцы и арабы были в одном союзе, Дуву Сили не мог их убивать. Это означало, что чем больше гигантов Дуву Сили сбивал с ног, тем больше он провоцировал их враждебность.

Дуву Сили попал в очень сложную ситуацию.

......

Вдалеке кулак Абу Муслима, приводимый в действие 72 Столпами Бога демонов, ошеломил людей, находящихся на поле битвы. Но как раз, когда все переваривали силу Абу Муслима, в воздух взвилась массивная железная дубина длиной десять с половиной метров, которая ударила Абу Муслима по спине.

Эта атака была настолько резкой, что даже Абу Муслим отправился в полет, как пушечное ядро, и вокруг него разлетелась звездная энергия.

Бузз!

Поле битвы затихло, арабская кавалерия была настолько потрясена, что их глаза едва не вылезли из глазниц. Даже Зияд был ошеломлен. Освященный хорошо скрыл эту дубину. Все наблюдали, как он отшатнулся от удара Абу Муслима, но никто не заметил его дубину, тем более когда ему удалось ухватиться за нее.

— Кого волнует Абу Муслим! Он мне не подходит!

Ван Чун заставил гигантскую обезьяну уравновесить свое тело, и когда ее алые глаза посмотрели на Абу Муслима, они сияли холодным светом. Независимо от того, насколько могущественным был Абу Муслим или какие у него были древние артефакты, он все равно не мог сравниться с Бегемотом.

В руках Ван Чуна гигантская обезьяна больше не была простым зверем. Ван Чун был уверен, что с Освященным он сможет победить любого противника на поле битвы.

— Ах!

— Лорд Маркиз, спаси меня!

Крики внезапно донеслись издали в сопровождении рева Бегемотов. Ван Чун обернулся и увидел, что два оставшихся Бегемота атакуют отступающую армию Тана.

— Убью!

— С Жнецом, помогающим нам, эти Танцы обречены! Убейте их!

Генерал издал указ о том, что любому, кто убьет более ста Танцев, будет присвоено дворянское звание и выдано десять тысяч золотых монет!

Люди кричали, лошади ржали, и тысячи арабских кавалеристов последовали за Бегемотами. Их глаза были красными, а доспехи залиты кровью, в большинстве своем чужой. Тан слишком долго сдерживал их. Во-первых, это был Гао Сяньчжи и его семьдесят тысяч солдат, которые продержались два месяца и убили бесчисленное количество их солдат. И теперь именно Ван Чуну и его армии протектората Цыси удалось убить Умара и Нурмана, известных генералов, которые завоевали многие страны.

Более того, две стальные линии обороны, которые Тан построил перед Таласом, сделали знаменитую арабскую кавалерию неэффективной. Каждый арабский солдат чувствовал от этого удушье и угнетение, но теперь все было кончено. Наконец-то они могли облегчить свои селезенки и убить тех Танцев, которые не верили в Бога.

— Aааах! — Танские солдаты кричали, и падали в лужах крови, арабские ятаганы пронзали их грудь. Вид трупов, лежащих на земле, наполнил сердца арабов необъяснимой радостью.

— Это та битва, к которой мы стремимся! Начиная с этого момента весь восток будет находиться под флагом арабов!

Арабский офицер жестоко растоптал солдата Тана и обезглавил его одним движением ятагана. Фонтан крови, льющийся из шеи, вызвал волнение и жестокость в глазах арабского офицера.

Но этот арабский офицер в состоянии опьянения кровью не знал, что его казнь этого танского солдата привела в ярость далекого Ван Чуна.

— Черт возьми! Все вы ищете смерти!

Ван Чун сжал кулаки: его сердце бушевало от огня. Масил использовал момент, когда он сражался с Абу Муслимом, чтобы создать неприятности в тылу, молча взяв под контроль Жнеца и другого Бегемота, чтобы напасть на солдат Тана, и арабские солдаты воспользовались этой возможностью. И Масил, и эти арабы заставили убийственное намерение Ван Чуна взлететь до небес.

Его убийственное намерение было настолько сильным, что воздух в течение десяти чжан вокруг Ван Чуна начал искажаться и сжиматься от страха.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Как вы, возможно, уже заметили, Семьдесят два столпа бога демонов — это семьдесят два демона Арс Гетии, гримуар, в котором перечислены семьдесят два демона, которых царь Соломон якобы связал со своей волей и использовал для создания Храма Иерусалима. Асмодэй — король ада, и у него, как говорят, есть три головы: быка, человека и барана. У него хвост змеи, он едет на драконе и командует семидесяти двумя легионами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 986. Oбратный xод битвы!**

Бузз!

Пока Масил контролировал двух Бегемотов, чтобы атаковать Тан, он внезапно почувствовал сильное намерение убить, и все его тело вздрогнуло. Все это время он постоянно сражался с Ван Чуном, но по какой-то причине теперь он испытывал глубокий страх по отношению к нему.

Но прежде чем Масил смог понять, в чем дело, два огромных потока Психической Энергии устремились к двум Бегемотам, разорвав Психическую Энергию Масила на кусочки, прежде чем он даже успел среагировать.

— Масил, я не позволю тебе уйти!

Ван Чун произносил каждое слово с леденящим душу холодом. Бззз! Взяв под контроль двух Бегемотов, Ван Чун сделал одну последнюю атаку против остатков разума Масила в теле Пылающего. Его разум превратился в могучий поток, обрушившийся на Масила.

— Нет!

Масил вскрикнул от страха. Ярость Ван Чуна сделала его Психическую Энергию сильнее, чем когда-либо прежде. Дикий и неостановимый, он заставил Масила полностью потеряться. Его лицо побледнело, и он вдруг понял, с какой катастрофой он столкнулся.

В этот момент не только Масил столкнулся с катастрофой, но и десятки тысяч арабских солдат на земле, преследующих танских солдат. Их намерение убивать усилилось, и все они были так взволнованы, что ничего не замечали над собой. Они понятия не имели, что Ван Чун и Масил, эти два влиятельных эксперта психической энергии, уже закончили свою битву.

Они также не заметили, что два Бегемота, возглавлявшие Авангард, наступающий на армию Тана, внезапно остановились.

— Убейубейубейубей! Не оставляй в живых ни одного!

Арабский офицер, ведущий солдат, взмахнул своим ятаганом в воздухе, и призывал своих людей. К настоящему времени он убил более тридцати танских солдат, включая немало офицеров династии Тан. Сражение и убийства так вдохновили его, что он больше не мог останавливаться.

— Ах!

Внезапно он услышал панический крик со своей стороны, а также звуки суматохи.

— Черт, ублюдки, что вы делаете? Уходите!

Арабский офицер был в ярости. У арабов было преимущество, и это было идеальное время, чтобы преследовать своих врагов, но теперь появился кто-то, кричащий и вопящий, как будто намеренно пытаясь снизить моральный дух. Это не заслуживает ничего, кроме смерти! Но потом он быстро понял, что что-то не так. Несмотря на то, что его люди слышали его приказы, беспорядки продолжались, и все только ухудшалось. Его солдаты кричали в панике, и когда они смотрели вверх, их лица были бледными и полными страха. Было ясно, что они не притворяются.

— Что тут происходит?

Арабский офицер также поднял голову и был ошарашен. В небе он увидел огромную ногу, спускающуюся на него с поразительной скоростью.

— Бегемот?!

Арабский офицер задрожал, его глаза открылись от шока, но прежде чем он смог понять, что происходит, огромная нога опустилась. Земля заколыхалась и задрожала, и арабский офицер издал последний крик, прежде чем он и многие другие арабские кавалеристы были раздавлены в лепешку, и их кровь вырвалась из-под ног Бегемота.

Аууу!

Воющий белый медведь Бегемот поднял ногу, обнажив гигантскую дыру, полную витой брони и мякоти почти неузнаваемых тел.

— Бежать!

— Генерал убит! Бегемот вышел из-под контроля!

Арабская кавалерия, которая взволнованно преследовала Тан, почувствовала, будто на них вылили ведро холодной воды. Они начали паниковать, их формирования впали в хаос, и они рассеялись. Но прежде чем они смогли продвинуться, гигантский белый медведь поднял ногу и снова топнул.

И вслед за белым медведем другой Бегемот также начал нападать на арабов.

— Что тут происходит?

— Бегемоты сошли с ума! Они все сошли с ума!

Атаки этих двух Бегемотов вызвали быстрое изменение на поле битвы. Минуту назад десятки тысяч арабских кавалеристов с энтузиазмом преследовали Тан, но теперь арабы стали мишенями для Бегемотов. Этот сдвиг застал арабов врасплох, и их потери начали расти.

И это было не единственное изменение на поле битвы. Когда два Бегемота начали атаковать арабов, находившихся в нескольких сотнях Чжан, Пылающий расправил ноги, открыл рот и обрушил огненную струю длиной в сто метров на большую группу арабской кавалерии.

Застигнутые врасплох, арабские кавалеристы сгорели всего за несколько секунд.

Пламя Пылающего было бесконечным, один поток за другим пронёсся по полю битвы, испепеляя тысячи и тысячи арабских кавалеристов. Совместные атаки трех бегемотов нанесли арабам сокрушительные потери. Девять тысяч, тринадцать тысяч, восемнадцать тысяч, двадцать четыре тысячи… Потери арабов достигли поразительной цифры, и эта цифра продолжала расти.

Вся армия была в панике, и даже Зияду было трудно решить, продвигаться или отступать.

Тридцать тысяч, тридцать пять тысяч, сорок тысяч… Арабские потери становились все больше и больше.

Хлопок!

В тылу армии Бакр ударил слугу в красной одежде, держащего костяную флейту, в лицо. Сила шлепка сразу же заставила вспыхнуть щеку сопровождающего, и из его губ потекла кровь. Он даже выплюнул зуб.

Лицо Бакра было искажено яростью

— .Спешите и управьтесь с Бегемотами! Разве вы не видите, сколько наших людей умирает? Как только лорд-губернатор вернется, я заставлю его казнить всех вас!

Будучи прославленным генералом Аравии, Бакр завоевал многие страны, но теперь Бегемоты халифа, которыми он командовал, начали убивать их собственные войска! Это было позором, который он не мог принять!

— Милорд, Бегемоты могут контролироваться только Масилом. Мы только служим помощниками. — сказал человек в красной одежде. Его тело дрожало от страха.

— Чего?!

Лицо Бакра застыло в шоке. Этот ответ был полностью вне его ожиданий. С тяжелым шлепком Бакр послал этого подчиненного Масила в землю, сломав многие его кости.

— Ничего, кроме кучи мусора!

......

Когда три Бегемота повергли всю арабскую армию в хаос, бесчисленные бегущие солдаты Тана продемонстрировали совершенно иную реакцию.

— Эти Бегемоты… нападают на своих!

Вид бесчисленных арабских трупов, а также обгоревших останков сожженных Пылающим, ошеломил солдат Тана. Все они были готовы умереть в бою, но никак не ожидали внезапного изменения в последний момент.

— Лорд Маркиз! Должно быть, это Лорд Маркиз! Лорд Маркиз взял под контроль этих Бегемотов! — Один из солдат армии протектората Цыси внезапно начал кричать от радости.

Хотя они не понимали, что произошло, они инстинктивно связывали это с Ван Чуном. Если бы кто-то мог спасти эту отчаянную ситуацию, это мог быть только Ван Чун!

Это было непоколебимое суждение всех солдат.

— Лорд Маркиз!

— Лорд Маркиз!

— Лорд Маркиз!

Танские солдаты, которые стратегически уходили на восток, быстро остановились и начали подбадривать Ван Чуна. Это началось с армии протектората Цыси, затем армии протектората Анси, и, наконец, наемники из Западных Регионов и пикинеры Большого и Малого Балура начали приветствовать его.

— Чун-эр, ты не разочаровал своего отца!

В этот момент никто не был более доволен, чем отец Ван Чуна Ван Ян. Он мог видеть своего сына, стоящего на плече гигантской обезьяны, и, хотя он чувствовал небольшую душевную боль, он чувствовал большую гордость.

— Передайте мой приказ! Мы меняем планы! Соберите армию! Начните контратаку против арабов!

Ван Ян воспользовался моментом, и немедленно принял решение собрать армию для контратаки.

— Убью!

Солдатам понадобилось всего несколько минут, чтобы собраться. Десятки тысяч танских солдат заняли строй: впереди щитники, сзади топорщики, в запасе кавалерия. Это был маяк порядка в море хаоса, и если бы на поле битвы был один человек, который мог бы сделать это, то это мог быть только ветеран Ван Ян, у которого всегда был очень устойчивый стиль боя.

Клан Ван был кланом министров и генералов и имел долгое наследие битвы. Хотя сила Ван Яна не была на уровне Гао Сяньчжи, его военный опыт мог сравниться с немногими людьми в мире. Солдаты, возобновившие строй, в особенности оборонительно мощные пехотные соединения, сплотили остальную часть армии. Разбросанная армия быстро начала захватывать свои формирования, и даже бегущие наемники снова стали выстраиваться в ряды.

Эта трансформация была настолько резкой, что все, кто ее видел, были ошеломлены.

— Невозможно! Несмотря на то, что армия была в таких клочьях, она все же была способна консолидироваться, а боевой дух солдат был таким высоким! Как и ожидалось, во время сражения с Великим Таном нужно всегда быть осторожным и никогда не смотреть на них свысока!

Хуошу Хуйцан в шоке посмотрел вниз с высокого холма, на армию Тана, которая закончила построение и приготовилась нанести ответный удар по арабам.

Хуошу Хуйцан был знаменитым генералом У-Цана и одним из его лучших великих генералов, человеком, который много раз сражался с тигром Великой Династии Тан из Чжанчжоу Цзяньцюном. Но даже Хуошу Хуйцан не осмелился сказать, что в крупномасштабном сражении, если тибетская армия будет разгромлена так же сильно, как армия Тана, он сможет реформировать ряды и сплотить войска так же быстро, как Танцы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 987. Кoнтpатака против арабов!**

— Великий Тан никогда нельзя недооценивать! На всем континенте только арабы могут бороться против них!

ДуСун Мангпоче стоял рядом с Хуошу Хуйцаном. Его волосы развевались на ветру, его шок был не меньше, чем у его коллеги. Качество и уровень подготовки танских солдат всегда были такими, что другие силы могли только завидовать. ДуСун Мангпоче был известен как Орел Плато и всегда был предан империи, которой он служил. К сожалению, хотя он был могущественным и даже превосходил любого другого великого генерала в некоторых аспектах, он все же должен был признать, что сила У-Цана не была такой, что могла бы противостоять Великому Тану.

На первый взгляд, у Великого Тана было только семь Великих Императорских Генералов, но если принять во внимание генералов, таких как Ван Ян, Чэн Цяньли и Сяньюй Чжунтун, которые могли полагаться на мощные формирования, чтобы обладать силой Великих Генералов, то у Великого Тана было более десяти таких фигур. И если учесть таких людей, как Ван Чжунси, который вошел во дворец, чтобы стать младшим стражем наследного принца, а также других подобных фигур в отставке, у Великого Тана было даже больше.

Кроме того, у них также был Ван Чун, который, возможно, не был на уровне силы Великого Генерала, но был существом, юросающим вызов небесам, чье понимание военной стратегии превосходило таковое у многих Великих Генералов.

Статус Абу Муслима в Аравийской империи был аналогичен статусу Чжан Шоугуи и Ван Чжунси. Людей, которые превзошли его, можно было пересчитать по пальцам. Этой армией в триста тысяч солдат Абу Муслим завоевал и победил в бесчисленных странах. Даже Хорасан, верховная держава с длинной историей, существовавшая наравне с У-Цаном и западными турками, была в конечном итоге завоевана Абу Муслимом.

Но эта мощная армия сначала была в тупике Гао Сяньчжи в течение двух месяцев, и теперь, несмотря на то, что она обладала подавляющим преимуществом в солдатах, наряду с Армией Бегемотов и Армией Короля Неба, двумя армиями, которые могли доминировать на любом поле битвы, она внезапно оказалась в отступлении.

Только Великий Тан был способен на такой подвиг. И это не было даже одной пятой силы Великого Тана.

Этой мысли было достаточно, чтобы сердце ДуСуна Мангпоче похолодело от страха.

— Это все… из-за него.

ДуСун Мангпоче быстро сфокусировался на юноше Тана, стоящем на плече гигантской обезьяны. У У-Цана первоначально была возможность не только победить юго-западную армию Великого Тана, но и даже присоединиться к Мэнше Чжао, чтобы занять плодородную почву на юго-западе Великого Тана, возможно, даже вторгнуться на Центральные Равнины.

Но появление этого молодого человека привело к поражению в войне на юго-западе, распространению чумы по плато, уничтожению Чжанчжуна и полному истреблению всех солдат на севере…

Стоя перед двумя великими генералами, Далун Руозан постоянно наблюдал за изменениями на поле битвы. Его рука поднималась и опускалась несколько раз. В конце концов, однако, он решил не приказывать атаковать.

Стоя на гигантской обезьяне, Ван Чун мог видеть все поле битвы и использовал четырех Бегемотов, чтобы быстро решить ее исход. Смертельный шаг, на который Абу Муслим возлагал все свои надежды, теперь стал самым сильным оружием Ван Чуна против арабов.

— Сейчас самое время всем вам заплатить сполна!

Ван Чун посмотрел вниз на испуганную и убегающую арабскую конницу, его лицо было холодным, как лед. Роооар! Трое Бегемотов под контролем Ван Чуна начали резню арабских войск. Бум! Бум! Бум! Бегемоты снова и снова топали ногами, и от этого простого действия гибли десятки тысяч арабов.

Тем временем пламя Пылающего опаляло поле битвы, атаковав всю арабскую кавалерию в районе, радиусом в несколько сотен чжан. Земля горела, и бесчисленные солдаты сгорали дотла. Кроме того, пламя Пылающего поглотило весь кислород в воздухе, заставив большое количество солдат задохнуться до смерти.

— Aааах!

Крики смерти разносились над полем битвы, смешиваясь с пламенем и дымом. Трупы были сложены штабелями, возвышаясь, как горы, и в воздухе пахло обугленной плотью и пеплом. Это был живой ад.

Армия из двухсот тысяч солдат понесла ужасные потери, даже многие из их генералов погибли. Западная линия поля битвы была в полном отступлении.

— Чертова вещь!

Абу Муслим стоял в воздухе. Его глаза покраснели от ярости, а кулаки дрожали, когда он увидел поле битвы, усыпанное трупами его людей и его армию в полном отступлении. Бум! Абу Муслим исчез, а затем снова появился в воздухе над гигантской обезьяной.

— Умри!

Рев Абу Муслима отозвался эхом в небе, и трехголовый Асмодай и его золотисто-красный столб снова появились. Темные тучи снова начали дрожать. Бум! Абу Муслим еще раз ударил в направлении Ван Чуна, посылая черного дракона из ада размером с город, с грозовым ударом обрушившийся на Ван Чуна.

Взрыв!

Чёрный силуэт железной дубины тут же поднялся, чтобы встретить его, и одним ударом поразил адского дракона Абу Муслима. Затем Гигантская обезьяна бросилась вперед, другой рукой нанеся встречный удар по Абу Муслиму.

Этот удар был быстрым и злобным, наполненным силой, способной разбить гору на части, и это даже не учитывало того факта, что этот удар был тщательно нацелен и рассчитан. Даже Губернатор Железа и Крови в шоке расширил глаза, слегка морщась от быстрого отступления.

— Абу Муслим, ты не можешь победить меня! В этой битве, просто смотри, как я использую твоих любимых Бегемотов, чтобы убить всех твоих солдат!

Ван Чун встал на плечо гигантской обезьяны и усмехнулся.

Он полностью предсказал нападение Абу Муслима. Сила гигантской обезьяны в сочетании с опытом и мастерством сражения Святого Войны не позволили Абу Муслиму получить преимущество. Ван Чун мог предсказать и противостоять каждому из его действий.

В определенном аспекте Ван Чун был даже сильнее, чем в прошлой жизни.

— Молодой человек, ты точно умрешь на моих руках. Ты не сможешь так долго гордиться!

Лицо Абу Муслима исказилось пепельной гримасой, его сердце билось невообразимым гневом. Он больше не обращал внимания на Гао Сяньчжи. Неотложной задачей было убить Ван Чуна как можно быстрее. Это был единственный способ разрешить нынешний кризис.

Брррууум! Тело Абу Муслима затрясло, и бронзовый Глаз Бога-Демона на его руке снова взорвался светом. Темные облака внезапно сгустились, ветра зашевелились, и вокруг него начала собираться энергия мира. Позади Абу Муслима огромная фигура Асмодая выросла еще больше.

Взрыв!

В своих глазах, извергающих пламя, Абу Муслим собрал всю мощь, которую мог, и затем выстрелил в Ван Чуна, как молния. Ван Чун посмотрел на небо и насмешливо улыбнулся, в то время как гигантская обезьяна открыла рот с зубами, подняла взгляд к небу и прыгнула в воздух.

Эта битва шла полностью в соответствии с темпом Ван Чуна. Несмотря на то, что Абу Муслим был губернатором железа и крови и бросал вызов Ван Чуну, Ван Чун сделал так, что Абу Муслим боролся с могущественным Освященным.

Сам Ван Чун мог остаться не вовлеченным.

— Масил, теперь твоя очередь, ты преступник!

В то время как гигантская обезьяна и Абу Муслим начали свою жестокую битву, Ван Чун обратил свое внимание в другое место. Несмотря на то, что Ван Чуну удалось прогнать любые остатки сознания Масила из четырех Бегемотов, он прекрасно понимал, что Масил не умер.

Масил и его Армия Бегемотов взяли на себя основную долю вины за положение Великого Тана. Так много его солдат погибло, и даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли получили тяжелые ранения. Ван Чун никогда не позволит Масилу сбежать и снова сражаться на другом поле битвы.

Бузз!

С этой мыслью Ван Чун отправил половину своего разума глубоко под землю.

......

— Мы проиграли, проиграли… Я должен сообщить об этом Первосвященнику. Такой могущественный эксперт психической энергии не должен был здесь появиться!

В этот момент монстр-сороконожка бежала глубоко под землю. На ее голове Масил тяжело дышал, во рту, ушах, глазах, носу и даже по коже текла кровь. Его внешность была чрезвычайно несчастна, а его аура была необыкновенно слабой.

Его битва с Ван Чуном не только сильно ранила его Психическую Энергию. Она также возложила на его тело невероятную нагрузку.

Ван Чун был прав, когда сказал, что Психическая Энергия — это просто иллюзия, но Масиль также понимал, что Психическая Энергия не может быть фальшивкой, что это не так, как понимают высказывание. Психическая энергия Масила была тем, что было ранено, но в этот момент даже его внутренние органы истекали кровью. Если он останется здесь еще, его ждет только смерть.

— Слишком страшно! Эта война уже не важна! Битва проиграна. Все теперь лежит на Абу Муслиме. Для Великого Тана иметь такого сильного эксперта по психической энергии, который может даже превратить свою душу в солнце, которое может сжечь все внутри себя, просто недопустимо. Если этот человек продолжит жить, наша армия Бегемотов будет совершенно бесполезна!

Сердце Масила было переполнено паникой и беспокойством.

Эта экскурсия на восток была не более чем ужасным кошмаром. Масил никак не представлял себе такого результата. Теперь он был всего лишь бездомной собакой, которая хотела убежать как можно быстрее.

— Я должен попросить помощи у Первосвященника. Только Первосвященник может разобраться с ним!

Масил начал думать о Первосвященнике империи. Масил имел гордую и кровожадную личность. Единственным человеком, достойным его уважения во всей империи, был Первосвященник. Масил никогда не осмеливался оскорблять Первосвященника, потому что все, что он знал, было передано ему Первосвященником.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 988. Бoрьба c Губернатором Железа и Kрови!**

Первосвященник был настоящим мастером Масила, но Масил никогда не смел называть его таковым. Первосвященник учил далеко не только его одного. Вся Аравийская империя боялась его, и даже халиф относился к нему с большим уважением.

Пока он думал об этих вещах, Масил задрожал, и его продвижение полностью остановилось, как будто он наткнулся на какую-то невидимую стену. Масил сначала был сбит с толку, а потом взорвался яростью.

— Зверь, поторопись и двигайся! — Масил резко стал ругаться, одновременно вынимая коричневый кинжал и вонзая его в голову монстра многоножки. Чувство столкновения, которое почувствовал Масил, было потому, что монстр-многоножка внезапно по какой-то причине перестал двигаться.

Но это было далеко не единственное, что могло удивить Масила.

Раньше, когда Масил наносил ему удары кинжалом, монстр-многоножка наверняка выл бы от боли, но на этот раз сороконожка-монстр не только не двигался вперед, но застыл на месте, как будто превратился в камень.

— Черт возьми! Просто, что здесь происходит?!

Масил был и шокирован, и зол. Кинжал в его руке, наделенный силой, которая была анафемой для многоножки, еще несколько раз нанес удары, даже пробив рану, по которой текла зеленая кровь. Тем не менее, многоножка осталась на месте. Ее тело укоренилось глубоко под землей. Это было больше похоже на то, будто Масил ранил пустую раковину.

— Ублюдок!

Масил начал беспокоиться. Угроза Ван Чуна преследовала его, словно тень. Наименьшая ошибка привела бы к его смерти на поле битвы.

— Масил, нет необходимости тратить свою энергию. — В этот момент над головой Масила прозвучал безразличный голос. — Я уже взял под контроль этого монстра. Как я уже говорил, ты не сможешь убежать!

Голос был ровным и бесстрастным, но в голове Масила это было похоже на раскат грома, удар молнии в его тело.

— Ван Чун!

Тело Масила дрожало, как будто сквозь него искрилось электричество. Это был, несомненно, голос, который Масил хотел услышать меньше всего.

Глубокий страх появился в его глазах.

И это было не единственное, чего он должен был бояться!

После слов Ван Чуна, замершая многоножка внезапно ожила, и суставы ее массивного тела начали двигаться. Но направление, в котором двинулась многоножка, вселило страх в сердце Масила. Он мог только наблюдать, как она повернула голову, прекратила продвижение на запад и начала бурить землю в направлении Ван Чуна.

— Ублюдок! Остановись!

Масил потерял голову, кинжал в его руке снова и снова наносил удар по телу многоножки. В то же время он послал прядь Психической Энергии в разум монстра, надеясь восстановить контроль над ним. Однако то, что приветствовало его, было бессердечным нападением Психической Энергии. Бум! Психическая Энергия Масила была распылена в момент первого же контакта.

— Просто откажись от этой идеи! Передо мной ты не больше, чем муравей! У тебя не будет возможности продолжать борьбу! — Снова прозвучал холодный голос Ван Чуна, но на этот раз он заговорил прямо в голове Масила.

— Нет, этого не может быть! Я никогда не проиграю тебе! Я командующий армией Бегемотов, ценный министр халифа. Я не могу проиграть никому!

Глаза Масила покраснели, и он яростно заревел, его разум был на грани безумия.

— Скажи это солдатам Тана, которых ты убил!

В глазах Ван Чуна появилось страшное убийственное намерение. Его Психическая Энергия пробилась сквозь центр лба Масила и быстро начала проникать в его тело.

— Нет! Я не проиграю тебе!

Масил сильно взревел и принялся сражаться, но он был неспособен остановить нападение Ван Чуна. Он стиснул зубы и начал контратаковать. Бууууум! Их психические энергии постоянно сталкивались. Масил знал, что его жизнь на грани, поэтому приложил весь свой потенциал. Но эти сотни и тысячи столкновений закончились поражением Масила. Свирепость области Психической Энергии была гораздо более пугающей, чем можно себе представить. В заключение…

— Я проиграл. Пожалуйста, отпусти меня. Я клянусь, что никогда не сделаю еще один шаг в Великий Тан до конца своей жизни!

Глаза Масила, наконец, потеряли последний кусочек гордости и стали полны мольбы. В Психической энергии Ван Чуна он чувствовал кусочек очевидного намерения убить. Было очевидно, что Ван Чун хотел убить его, чтобы отомстить за убитых солдат Тана.

— Хм, слишком поздно! Я сначала сделаю тебя свою марионетку, а затем подвергну тебя каждой возможной пытке, пока ты не умрешь от боли. Пусть это будет цена, которую ты заплатишь за свои действия, подношение героическим душам Великого Тана!

Голос Ван Чуна был ледяным. Под контролем его Психической Энергии коричневый монстр-многоножка продолжал приближаться, выходя из глубокого подполья на поверхность. Бум! Взрыв! Ван Чун продолжал занимать разум Масила, захватывая каналы в его уме, взяв контроль над Масилем, как будто он захватывал Бегемотов.

Для каждого канала разума, под которым находился Ван Чун, он получал много вещей. Все, что пережил Масил, включая его психические приемы, было полностью раскрыто Ван Чуну, служа военными трофеями.

Ван Чун видел, как Масил рос в темном, сыром, обедневшем и переполненном переулке, видел, как он сражается с бездомной собакой за еду, видел, как он отпугивал группу детей своим диким лицом. Он засвидетельствовал, как Масил использует тупой нож, чтобы убить ребенка, который издевался над ним в течение дня, снова и снова нанося удар в его тело. Таким образом, Ван Чун прожил совершенно другую жизнь.

Ван Чун даже видел, как Масиль следовал за таинственным человеком в чёрном халате в храм, где его учили методам психической энергии. Многие техники Психической Энергии проникли в разум Ван Чуна и стали его собственными.

Ван Чун не был экспертом по чистой психической энергии, и при этом он не имел систематического образования в этом, и он, конечно, не происходил из древнего рода пользователей Психической энергии, как Масил. Все, что знал Масил, стало питанием Ван Чуна, заполняя все пробелы, которые имел Ван Чун в области Психической Энергии.

В то время как Ван Чун с самого начала слепо пробирался через область Психической Энергии, полагаясь на свои собственные способности блуждать во тьме невежества, он теперь получил все уроки и опыт Масила, что позволило ему стать настоящим экспертом Психической Энергии.

По этой же причине Ван Чун не сразу убил Масила, а вместо этого взял под контроль многоножку, чтобы заставить его принести Масила ему.

Однако, возможно, из-за того, что он понимал бедствие, нависшее над его головой, Масил начал оказывать еще более сильное сопротивление. Более того, Ван Чун еще не смог раскрыть секреты, необходимые для воспитания армии Бегемотов. Кроме того, Ван Чун мог также почувствовать, что разум Масила скрывал еще большую тайну глубоко внутри.

У Ван Чуна не было возможности узнать, что это за секрет, но, судя по реакции Масила, он был чрезвычайно важным, даже более важным, чем секрет Армии Бегемотов.

— Дай мне посмотреть, какой секрет ты скрываешь!

На бушующем ветру Ван Чун стоял на плече Бегемота, его глаза были холодными и суровыми. Взрыв! Небо внезапно потускнело, и еще один дьявольский дракон бросился с неба на Ван Чуна. За этим адским драконом в воздухе стояла фигура. Ее черный плащ развевался на ветру.

Абу Муслим уставился на Ван Чуна, его глаза были полны решимости убивать.

Но затем раздался поток воздуха, и огромная обезьяна разбила дракона ада одним ударом.

Роооар!

Гигантская обезьяна взревела, ее дикая и чудовищная аура заставила бесчисленных лошадей бежать в страхе, многие из которых даже вырвались на свободу от своих всадников. Гигантская обезьяна отогнала адского дракона Абу Муслима одним ударом, в то время как ее левая рука ударила Абу-Муслима железной дубиной.

Движения Обезьяны были быстрыми и проворными, в полном контрасте с ее огромным телом.

Печально известный губернатор железа и крови Абу Муслим неожиданно не смог пройти ни шагу мимо гигантской обезьяны.

— Ублюдок! Я бы хотел посмотреть, как долго ты сможешь терпеть!

Как губернатор Востока Аббасидов, высший авторитет от Хорасана до Самарканда, Абу Муслим не был человеком, который не мог сдержать себя. Но, несмотря на все прошедшее время, все его атаки были заблокированы гигантской обезьяной, не позволяющей ему убить юнца Тана. Даже Абу Муслим начал чувствовать крошечный намек на гнев.

Но что еще больше беспокоило Абу Муслима, так это то, что три других Бегемота вместе с танскими солдатами быстро поставили арабов в крайнее невыгодное положение. Арабы были теперь в полном беспорядке и понесли тяжелые потери. Никогда за всю свою карьеру губернатора он не терпел такого масштабного поражения.

Когда он посмотрел на огромного Освященного, Абу Муслим вкрикнул, и его глаза засверкали холодным светом.

— Зияд!

Абу Муслим едва успел выговорить, и из-за гигантской обезьяны, словно гигантский дракон, выскочило бурное облако черной энергии. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что в центре этой черной энергии было бронзовое кольцо, украшенное змеиными надписями.

Океанское кольцо было еще одним из чрезвычайно ценных древних артефактов Аббасидского Халифата. Зияду был подарен этот древний артефакт халифом после того, как он оказал большую службу в армии и был рекомендован Абу Муслимом. Это был один из двух артефактов, которые служили гвоздями, удерживающими восточные районы Арабской Империи.

Именно через это Океанское Кольцо Зияду удалось достичь уровня Великого Генерала. Оно позволило ему сражаться с Верховным Богом Запустения Чэн Цяньли и даже преодолеть его.

В отличие от Абу Муслима, Зияд всегда двигался очень скрытно, как змея, скользящая в темноте. Зияд всегда атаковал без предупреждения, без пульсации энергии или порыва ветра. Хотя внимание Абу Муслима привлекло внимание Ван Чуна, Зияд украдкой обошел его за спиной и ударил.

В эту атаку он вложил все свои силы, достаточные, чтобы убить Ван Чуна одним ударом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 989. Cмepть Масила!**

Взрыв!

В тот момент, когда Зияд атаковал, готовясь к сотрудничеству с Абу Муслимом, чтобы атаковать Ван Чуна с обеих сторон, вспыхивающее пламя обрушилось на Океанское Кольцо Зияда. Его ужасающая сила вырвалась из Звездной Энергии, которую Зияд прикрепил к Океанскому Кольцу, отбросив Океанское Кольцо назад.

Пылающий!

Зияд побледнел от этого внезапного нападения. В этот момент Пылающий был единственноым, кто был способен уничтожить атаку Зияда на уровне Великого Генерала одним огненным потоком.

— Черт возьми!

Сердце Зияда упало. Пылающий был расположен еще дальше него. Если Ван Чун мог использовать силу Пылающего, чтобы разбить его атаку, это означало, что он четко предсказал действия Зияда.

— Зияд, ты правда думал, что сможешь спрятаться от меня?

Ван Чун говорил с плеча гигантской обезьяны с дразнящим выражением лица. И Абу Муслим, и Зияд глубоко недооценили силу эксперта по психической энергии. На этом поле боя Ван Чун мог позаимствовать силу любого из Бегемотов, чтобы наблюдать за каждым углом. Независимо от того, как Зияд пытался скрыть свои движения, против Ван Чуна все было бессмысленно.

— Зияд, будь хорошим ребенком и поиграй с ним!

Воющий ветер заглушил слова Ван Чуна, и огромная ладонь белого медведя ударила по Зияду. Зияд повернул голову и только успел выпустить яростную черную энергию, прежде чем его отбросило в сторону. Белый медведь Бегемот пристально посмотрел на Зияда и погнался за ним.

Вдалеке Пылающий повернул голову назад и продолжил сеять хаос среди бегущих арабов, выполнив свою задачу остановить атаку Зияда. Пылающий не был самым сильным Бегемотом, но пламя, которое он выдыхал, было самым эффективным инструментом на этом поле битвы.

Благодаря этим четырем Бегемотам Ван Чун теперь полностью доминировал в аржении. Он снова сосредоточил свою Психическую Энергию на Масиле. Масил был менее чем в десяти чжан от поверхности. Что еще более важно, Ван Чун мог чувствовать, что он достиг последнего этапа своего нападения на оборону Масила.

Всего через несколько секунд он полностью возьмет Масила под контроль!

......

Ван Чун, вы будете сожалеть об этом!

Масил взвыл от отчаяния. Когда его Психическая Энергия отбрасывалась снова и снова, она становилась все слабее и слабее, больше не соответствуя Ван Чуну. Он был на грани того, чтобы стать под контролем Ван Чуна, как Бегемоты. Что шокировало Масила больше всего, так это то, что, пока Ван Чун совершал умственные нападения на него, он также получал весь опыт Масила в ментальной сфере. Атаки Ван Чуна становились все более умелыми, даже с использованием техник, которые он выучил у Масила.

Шансы Масила избежать схватки Ван Чуна становились все меньше и меньше.

Выражение лица Ван Чуна было холодным и отчужденным. Он проигнорировал слова Масила и удвоил штурм.

— …Ван Чун, освободи меня. Я могу быть твоим рабом и помочь тебе управлять Армией Бегемотов!

Когда запах смерти становился все сильнее и сильнее, Масиль возобновил свои просьбы о пощаде.

— Не обязательно. Я сам могу управлять армией Бегемотов.

Позиция Ван Чуна была твердой, как сталь. Он не пощадит этого командующего Армией Бегемотов.

Вначале Масил был ошеломлен ответом Ван Чуна, но он быстро ответил:

— Хахаха, как ты думаешь, ты понимаешь все секреты Армии Бегемотов? Ты не можешь контролировать их! Только я, и я один, могу напрямую контролировать их. Я их настоящий хозяин! Отпусти меня и дай мне жить, и я тебе все расскажу!

— Этого не нужно. Как только я возьму тебя под контроль, я узнаю все твои секреты.

Ван Чун ненавидел Масила до крайности и не услышал ни одного из его аргументов.

— У вас не будет такого шанса. У вас нет полного понимания тайн области Психической Энергии. Если я самоуничтожусь, вы ничего не получите. — С тревогой сказал Масил.

— Мм?

Ван Чун слегка приподнял брови, и сразу же ослабил свои атаки.

— Верно! Верно! Освободи меня! Если ты освободишь меня, я могу сказать тебе все, что ты захочешь! Тебе не нужно проходить через все эти неприятности. Я могу рассказать тебе все.

Масил сразу увидел полоску надежды и ухватился за нее, как тонущий человек, хватающийся за любую соломинку.

Ван Чун замолчал. Хотя он не полностью доверял Масилу, он должен был рассмотреть возможность того, что разум Масила может самоуничтожиться.

— Ван Чун, ты великий герой, командир династии Тан. Я всего лишь раб Арабской Империи, незначительный и без какого-либо статуса. Абу Муслим угрожал убить всю мою семью, заставляя меня выполнять его приказы. Я просто владею ножом в руке другого. Все это не имеет никакого отношения ко мне. Почему вы должны беспокоиться о таком скромном человеке, как я? Освобождение меня даст вам гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Я даже могу проникнуть в Арабскую Империю для вас и прислать вам данные разведки. Подумайте об этом. Арабы были теми, кто начал эту войну. Разве вы не хотите отомстить им?

Масил продолжал балаболить, давление смерти стимулировало весь его потенциал. Он продолжал говорить, и, заметив, что Ван Чун медленно поддается на уговоры, он опустил голову и принял кроткое выражение, отбросив всю свою гордость.

Никто не заметил, что, когда Масил опустил голову, его пальцы задрожали, и зловещий блеск промелькнул в его глазах.

— … Я просто смиренный человек. Вы видели мои воспоминания. Я родился деформированным, все смотрели на меня свысока и с презрением. Я всегда был чужим рабом или подчиненным, существующим ради воли других. Вы хотите беспокоиться о таком жалком человеке, как я… ХАХА, РИПЕР, УБИТЬ ЕГО!

В последний момент выражение лица Масила стало диким, и белый медведь, сражавшийся с Зиядом и проходивший мимо Ван Чуна, внезапно замахнулся одной из своих огромных ладоней на Ван Чуна.

— Ах!

Все были ошеломлены этим зрелищем, и крики тревоги поднялись со всех сторон. Даже Зияд был шокирован, не зная, что происходит. Белая ладонь становилась все ближе и ближе к Ван Чуну. Даже обладая силой 8-го уровня Святого Бойца Ван Чун был бы обречен, если бы белый медведь ударил его.

— Масил, ты слишком высоко себя оцениваешь. Ты думал, что твои маленькие хитрости могут меня обмануть! — Безучастно сказал Ван Чун с гигантской обезьяны с холодным и невозмутимым выражением лица.

Бум!

В мгновение ока, когда бесчисленные солдаты династии Тана смотрели в беспокойстве и панике, и все арабские солдаты надеялись увидеть, как эта ладонь раздавила Ван Чуна, раздался сильный грохот, и другая рука гигантской обезьяны поднялась и заблокировала атаку, как будто она давно е предсказала.

Роооар!

Гигантская обезьяна повернула голову и яростно зарычала на белого медведя.

— Нет!

Масил закричал в отчаянии, и упал на голову монстра многоножки. На этот раз его глаза были пепельными, лишенными всякой надежды. Чтобы избежать восприятия Ван Чуна и украсть ладонь белого медведя Бегемота, Масил потратил много энергии, не ожидая, что снова потерпит неудачу.

— Сейчас!.. Прими свою судьбу!

В голове Масила прозвучал бездушный голос. На этот раз больше не было жалости и колебаний. Бррынь! Огромный поток Психической Энергии сокрушил последний осколок сознания Масила. В интригах против Ван Чуна Масил лишил себя последнего шанса выжить.

— Ааа!

Масил издал последний умирающий крик, такой пронзительный, что он проник сквозь землю и разнесся по всему полю битвы. При этом звуке и Абу Муслим, и Зияд поморщились.

— Я проклинаю тебя! Ван Чуна и всю династию Тан на востоке! Ни у кого из вас не будет хорошей смерти! Однажды кто-нибудь придет, чтобы отомстить за меня! Эта война далека от завершения!

Масил выплюнул это ядовитое проклятие, и затем умер. Его жизненная сила разорвалась, а его аура полностью исчезла из мира.

Истинно в поисках смерти!

Выражение лица Ван Чуна было холодным, и в его глазах не было жалости.

Мелкие планы Масила только ускорили его смерть.

— Масил!

— Этот ублюдок убил его!

Абу Муслим и Зияд, эти два высших командующих арабской армии, совершенно по-другому отреагировали на действия Ван Чуна. Даже когда Ван Чун взял под контроль четырех Бегемотов и начал сеять хаос против арабов, Абу Муслим и Зияд лишь слегка побледнели и разозлились. Но смерть Масила сделала этих двух выдающихся командиров арабской армии ужасно бледными.

Масил был не просто командующим армией Бегемотов, но и одним из любимых министров халифа. Если бы не тот факт, что Масил пришел по приказу халифа, а Талас был так далеко от глаз халифа, Абу Муслим и Зияд никогда бы не смогли командовать Масилем.

Что еще более важно, Масиль не знал боевых искусств. Он был просто практиком Психической Энергии. Халиф поручил ему возглавить Бегемотов для помощи армии на востоке, а Абу Муслим и Зияд, как высшие командиры востока, должны были защищать его. Но теперь Масил был мертв!

Даже при том, что он был на поле битвы, Абу Муслим мог уже представить гневное выражение лица халифа, как только он узнает об этой новости.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 990. Доcпexи Бхемы!**

Аравийская империя имела чрезвычайно строгую иерархию, и если командующий жизненной армией Бегемотов погиб в бою из-за Абу Муслима, то даже он, провозглашенный самым сильным правителем Востока в истории, не сможет избежать ответственности.

— Ван Чун, ты жестоко поплатишься за это! Я лично тебя убью и похороню вместе с Масилом!

Лицо Абу Муслима было искажено яростью.

— Ярость Асмодая!

Абу Муслим немедленно испльзовал свою сильнейшую атаку. Позади него Асмодай, один из Столпов Семидесяти Двух Богов Демонов, начал разделять свои три головы на части, каждая из которых явно демонстрировала признаки создания своего собственного тела. В этот момент сила Абу Муслима увеличилась почти на сорок процентов.

— Умри ради меня!

Почти в то же время заместитель губернатора Зияд схватил бронзовое Океанское Кольцо и бросил его в Ван Чуна. Эти два высших командира арабской армии стимулировали всю свою энергию в своем бешеном нападении на Ван Чуна.

Бум бум бум!

Губернатор и его заместитель начали серию нападений на гигантскую обезьяну спереди и сзади, слева и справа. Они покрывали все возможные углы, насыщая каждый дюйм пространства вокруг Ван Чуна.

Само пространство начало трескаться под их атакой, появлялись черные и искривленные трещины. Эта безграничная сила даже заставила Землю гудеть и дрожать, как будто происходило землетрясение. Более того, под атаками этих двух командиров даже высший Освященный начал казаться неустойчивым, на его теле появлялись большие синяки, и он был вынужден занять пассивную позицию.

Для такого могущественного существа, как Освященный, подобную ситуацию было трудно представить.

— Абу Муслим, Зияд, это бессмысленно.

Ван Чун встал на плечо гигантской обезьяны и покачал головой двум арабам. Темные тучи собирались над его головой, и, когда Ван Чун оглянулся, он увидел сильный ветер, бушующий над полем битвы, в то время как пронзительный свист, похожий на вопли призраков, наполнил его уши. Но Ван Чун оставался спокойным, выражение его лица было совершенно неизменным.

— Все это напрасно. Ваши атаки не могут даже сломать защиту гигантской обезьяны, а тем более угрожать мне!

Ван Чун возвышался, как скала посреди реки. Абу Муслим и Зияд понятия не имели, что они столкнулись не с Ван Чуном, а с ветераном и верховным Святым Войны Центральных Равнин, человеком, который взял последнюю силу солдат на всем континенте и сражался с чужеземными захватчиками десятилетиями. Это был командир высшего класса, очищенный кровью и огнем.

Бум, бум, взрыв! Ни Абу Муслим, ни Зияд не замедлили свои атаки. Наоборот, они только увеличивали их интенсивность.

— Наглый! Я хотел бы видеть, как долго ты сможешь продержаться!

— Кому интересно, можешь ли ты контролировать Бегемотов! Сколько бы ни пришлось заплатить за это, я убью тебя! Пока я не убью тебя, я никогда не смогу отдыхать!

Выражение лица Зияда было ледяным. Хотя Ван Чун мог контролировать гигантскую обезьяну, и он, и Абу Муслим чувствовали, что уровень самосовершенствования Ван Чуна был недостаточно высок. Он был только на 8-м уровне Святого Бойца, даже не на уровне Великого Генерала.

Если бы не тот факт, что Освященный, самый сильный из четырех Бегемотов, постоянно препятствовал им, ни он, ни Абу Муслим не могли бы легко растоптать Ван Чуна.

Бегемоты не были воинами. Их защита не могла быть такой жесткой. В конце концов возникнет недостаток, и этот момент будет означать кончину Ван Чуна!

Бузз!

Как раз, когда Зияд решил убить Ван Чуна любой ценой, небо внезапно потускнело, и над Зиядом упала огромная тень. Выражение лица Зияда застыло, и он медленно повернул голову, и то, что он увидел, было гигантской фигурой с двумя алыми глазами, бесстрастно уставившимися на него.

— Пылающий!

Сердце Зияда похолодело, когда он узнал этого зверя. Этому Бегемоту элемента Огня каким-то образом удалось подобраться так близко к нему без его ведома. Но это была не единственная причина, по которой сердце Зияда похолодело. Оглядевшись, он увидел, что все четыре арабских бегемота окружили эту местность. Вместе с Освященными они блокировали север, юг, восток и запад, окружив Абу Муслима и Зияда.

Хотя Зияда и Абу Муслима считали сильнейшим на востоке империи, эти могучие и энергичные бегемоты заставляли их казаться крошечными муравьями.

— Разве ты не хотел драться? Тогда приходи.

Ван Чун холодно улыбнулся паре, и ведомые его мылью все четыре бегемота двинулись как один. Казалось, раздался раскат грома, и весь мир потерял свой блеск в результате нападений четырех Бегемотов.

Взрыв!

Две огромные ладони пронеслись к Зияду слева и справа, отправив его в полет. Почти в одно и то же время ослепительный язык пламени, более яркий, чем солнце, и три огромные, как горы, ладони зверей, столкнулись с Правителем Железа и Крови.

— Столп Асмодая!

Абу Муслим был сильнее Зияда, поэтому, хотя он и не предсказал, что здесь соберутся все четыре Бегемота, ему все же удалось очень быстро отреагировать. Темные облака на небе пустились в пляс, и руки Абу Муслима собрали реки черной энергии. Когда свет и тень изменились, появилась огромная золотовато-красная колонна, которая поглотила Абу Муслима.

В мифах об Аравии Асмодай был богом демонов, который охранял сокровища. Он захоронил бесчисленные бесценные сокровища по всему морю, которых было достаточно, чтобы довести короля до безумия. Будучи защитником этих сокровищ, Асмодай также обладал впечатляющей защитной способностью, дополняющую его силу. Эта способность была Столпом Асмодая.

То, что Абу Муслим смог завоевать так много стран и сражаться с таким большим количеством Великих Генералов, оставаясь невредимым, во многом было благодаря этой технике. В своем пиковом состоянии Абу Муслим мог использовать эту технику, чтобы заблокировать совместную атаку трех Великих Генералов.

Румбл!

Пламя Пылающего и ладони других Бегемотов поразили Столп Асмодая. Несколько взрывов и ударных волн пронеслись по воздуху, дым и пламя охватили площадь более ста чжан, а разрушительные ветры и потоки энергии пронеслись по всему полю боя.

Кланг! Стальная стена, которая весила десятки тысяч цзинь, была поражена потоком энергии и взорвалась над землей, рухнув в скрученную груду металлолома. С другой стороны, отдаленный город Талас также подвергся сильному удару. Весь город трясся и дрожал, струшивая пыль со стен.

Даже массивные ворота, выкованные из металла Сюань, застонали, и заскрипели.

Сражение Абу Муслима против четырех Бегемотов протекало быстро. Огромный Столп Асмодая смог продержаться лишь секунду, и взорвался вдребезги. Даже цитадель Столпа Асмодая не могла остановить атаки четырех Бегемотов.

— Ах!

Абу Муслим подлетел в воздух, словно пушечное ядро, и отлетел на тысячу чжан. Однако в последний момент Абу Муслиму удалось использовать невидимую энергию, чтобы перейти от экстремального движения к внезапной остановке.

-!!!

Видя это, тяжело раненые Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь, которые наблюдали издалека, были ошеломлены. Даже Ван Чун, который смотрел с плеча гигантской обезьяны, не мог не расширить глаза. Он был хорошо осведомлен о явной силе Бегемотов.

Оставляя в стороне силу атак Абу Муслима, впечатляющих оборонительных способностей, которые он продемонстрировал, было достаточно, чтобы успокоить сердце любого, обладающего этими способностями.

Но вдруг появилась трещина! Глубокая черная броня, которую носил Абу Муслим, сделанная из какого-то неизвестного материала, треснула повсюду, а затем разорвалась на бесчисленные осколки, обрушившиеся на поле битвы.

Выражение лица Абу Муслима замерло, затем он опустил голову и поморщился.

— Доспехи Бхемы!

На арабском языке Бхема представлял собой великую землю, твердость и войну. Бхема был огромным адским чудовищем, и ходили слухи, что Бхема родился от самой земли, живущей в войне, бойне и страхе. Поскольку он был рожден от земли, он был наделен впечатляющими наступательными и оборонительными силами.

Это была основа доспехов, которыми очень дорожили бы все командиры, которые хотели насладиться войной и бойней!

С момента своего создания, Доспехи Бхемы прошли через руки более двухсот легендарных командиров и Великих Генералов. Эта броня имела очень долгую историю, и почти никто к западу от гор Цун не знал об этой самой драгоценной броне. Двадцать лет назад, во время завоевания династии Сасанидов, Абу Муслим получил этот доспех из гробницы легендарного маршала Сасанидов.

Абу Муслим всегда относился к нему как к драгоценному сокровищу, еще более ценному, чем Око Бога Демонов.

Абу Муслим смог стать непобедимым на поле битвы и подняться над бесчисленными могущественными генералами Аравийской Империи, чтобы стать самым могущественным, самым пугающим и самым Железным Кулаком в этой истории на востоке Аравии благодаря силе этой брони Бхема.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 991. Убoй нeбесныx гигантов!**

Доспехи Бхемы были чрезвычайно крепкими. Они были способны блокировать атаки почти любого вида оружия и значительно уменьшать их силу. Абу Муслим чувствовал, что в мире нет ничего, что могло бы разрушить Доспехи Бхемы. Но теперь, этот мощный Доспех Бхемы был полностью разрушен совместными атаками четырех Бегемотов!

Абу Муслим был ошеломлен!

— Абу Муслим, я знаю, тебе нравится драться. Давай, давай драться до конца!

Голос Ван Чуна зазвучал в небе. Он смотрел на далекого Абу Муслима с игривой улыбкой. Независимо от того, насколько могущественен был Абу Муслим или сколько сокровищ Аравии он собрал, — овладев четырьмя бегемотами, Ван Чун владел самой большой силой на этом поле битвы. Ни одно оружие не может сравниться с этой мощью.

Ни одна группа солдат в этом месте не сможет противостоять одновременному нападению четырех Бегемотов!

Свист!

Едва Ван Чун заговорил, как к Абу Муслиму подскочил еще один огромный язык пламени. Хотя Абу Муслим и раньше был Железным Кулаком и достаточно бездушным и смелым, чтобы полагаться на Око Бога Демона, для сражения против Освященного, он был теперь сдержан, его тело отлетело вбок, едва избежав атаки Пылающего.

— Хммм! Думаешь, что сможешь сбежать?

Ван Чун усмехнулся, зная, что Абу Муслим теперь полностью следует своему темпу. Независимо от того, на кого напал один из Бегемотов, они истощали его энергию до тех пор, пока, наконец, ему не пришлось бы столкнуться с тремя Бегемотами одновременно, и в этот момент единственным результатом могла стать только его смерть. Роооар! Освященный внезапно открыл рот, обнажив острые зубы, а затем начал обвивать обе руки, и бросился на Абу Муслима. За ним быстро последовали Жнец и другой Бегемот.

— Ярость Асмодая!

Абу Муслим побледнел и выстрелил мощным ударом, одновременно быстро отступив на запад. Но прежде чем он смог уйти далеко, еще один порыв пламени прервал его путь отступления. Перед лицом мощной атаки Пылающего и без Доспеха Бхемы даже Абу Муслим был вынужден уклониться.

— Если вы хотите уйти сейчас, это будет не так просто!

Ван Чун холодно улыбнулся, приказав трем другим Бегемотам окружить Абу Муслима. Абу Муслим был чрезвычайно силен, даже сильнее, чем Гао Сяньчжи, и он также обладал удивительными оборонительными способностями. В этих аспектах Абу Муслим был лучшим великим генералом, которого когда-либо видел Ван Чун. Но с точки зрения опыта и техник боя, Абу Муслим не сможет найти никакого преимущества перед Ван Чуном.

Взрыв!

Гигантская медвежья ладонь направилась к Абу Муслиму спереди, а другая гигантская ладонь ударила его сзади. В то же время Ван Чун приказал Освященному подойти поближе и ударить по голове Абу Муслима весом горы Тай. Три Бегемота работали в идеальной гармонии, сплетая свои атаки так плотно, что не было времени отдышаться.

Абу Муслим уклонялся влево и вправо, чтобы избежать атак Бегемотов, его лицо стало пепельным, а гримаса с течением времени становилась все хуже и хуже, но он молчал. На этой стадии битвы даже кому-то такому черствому, как Абу Муслим, нечего было сказать. Абу Муслим не мог избежать вины за то, что позволил битве перейти в такую ужасную фазу.

Но, как командующий армией, хотя он знал, что противостоять Ван Чуну невозможно, Абу Муслим сохранял надежду, пытаясь найти последний шанс, чтобы вырвать победу из челюстей поражения и обратить вспять этот беспрецедентный разгром.

Но в этот момент внезапно до него донесся крик.

— Зияд!

Выражение лица Абу Муслима замерцало, и он узнал этот голос. Его сердце напряглось, он немедленно повернул голову и увидел, что Зияд, держащий Океанское Кольцо, был поражен яростным пламенем Пылающего. Позади Зияда Абу Муслим также заметил то, что казалось монстром в форме многоножки.

Это питомец Масила!

Абу Муслим узнал этого монстра многоножку. В какой-то момент Ван Чун взял под свой контроль этого монстра и обвел его вокруг Зияда. Именно внезапное появление этого монстра-многоножки, блокировавшего отступление Зияда, заставило последнего пдвергнуться атаке Пылающего.

На первый взгляд, Ван Чун приложил все усилия к тому, чтобы разобраться с Абу Муслимом, но это было отвлечением, чтобы атаковать Зияда.

Поняв это, Абу Муслим почувствовал, как у него упало сердце, и он почувствовал сильное опасение по поводу Ван Чуна. У этого молодого командира династии Тан были чрезвычайно дотошные планы, которые делали его гораздо страшнее любого противника, с которым он когда-либо сталкивался.

— Отличный шанс!

Ван Чун все это время наблюдал за Абу Муслимом. На первый взгляд, нападение на Абу Муслима было просто отвлечением, чтобы он мог справиться с Зиядом, но истинная цель Ван Чуна никогда по-настоящему не менялась, она всегда лежала на смомо высоком арабском полководце на востоке. В тот момент, когда Абу Муслим повернул голову к Зияду, Ван Чун сразу почувствовал, что его время настало.

У эксперта уровня Абу Муслима было слишком много навыков и опыта, на которые он мог опираться. Даже с четырьмя разрушительными и могучими бегемотами под своим командованием Ван Чуну было очень трудно его убить. Только сделав небольшую ошибку в своем мышлении, он сможет добиться успеха.

Взрыв!

В тот момент, когда Абу Муслим отвлек его внимание, гигантская обезьяна, белый медведь, и третий Бегемот образовали треугольник, который окружил Абу Муслима. Три Бегемота атаковали одновременно, отрезав Абу Муслиму все пути отступления.

Это была невероятно редкая возможность, которую Ван Чун ждал все это время: сила Бегемотов выросла до невероятных уровней. Еще до того, как огромные ладони Бегемота приземлились, пространство в их центре превратилось в настоящий вакуум под действием сильного давления. Без защиты Доспеха Бхемы Абу Муслим мог только гримасничать в этом ужасающем нападении.

Впервые в своей жизни Губернатор Железа и Крови почувствовал острый запах смерти.

Но внезапно густые брови Абу Муслима поднялись, как будто он что-то заметил. Бззз! Прежде чем могли его настигнуть атаки трех Бегемотов, Абу Муслим проскользнул, как рыба в сети, через разрыв в атаках трех Бегемотов и вырвался из смертельной ловушки Ван Чуна.

— Зияд, поторопись и убирайся отсюда!

Абу Муслим оттолкнул огромного Пылающего сильным ударом, выиграв немного времени для Зияда, чтобы тот мог отдышаться, и затем быстро убежал подальше. Хотя Абу Муслим не хотел этого, он наконец решил прекратить свою борьбу.

Несмотря на то, что уровень силы Ван Чуна на уровне Святого Бойца уровня 8 даже не стоил взгляда со стороны Абу Муслима, ум и способности, проявленные им, поставили Абу Муслима в крайне неловкое положение.

Под его командованием четыре Бегемота продемонстрировали невообразимую силу, которую не могли произвести даже арабы. Кроме того, эти Бегемоты также работали вместе в удивительной гармонии.

Несмотря на ранения Зияда, помощь Абу Муслима позволила ему спокойно бежать. Без малейшего колебания его тело направилось вперед, чтобы догнать Абу Муслима.

На этот раз, однако, Ван Чун не стал его преследовать.

Что тут происходит?

Мысли Ван Чуна были в смятении. Он повернул голову, чтобы посмотреть на белого медведя, на котором лежало темное облако беспокойства.

Исходя из его первоначального плана, силы трех Бегемотов было достаточно, чтобы либо нанести тяжелые ранения, либо убить Абу Муслима, но когда три Бегемота готовились нанести последний удар, Бегемот белого медведя немного замедлился. Эта небольшая задержка немедленно создала пробел в ловушке, которую Абу Муслим использовал, чтобы успешно сбежать.

У меня уже есть полный контроль над четырьмя Бегемотами: их конечностями, туловищем, мышцами, кожей… Как такое могло произойти?

Ван Чун прекрасно понимал, что это — ненормальное развитие событий. Но не было времени думать, и Ван Чун быстро перевел взгляд вперед.

— Все солдаты, слушайте мой приказ. Переформируйтесь и атакуйте!

Абу Муслим был быстр, а Зияд был ненамного медленнее. Ван Чун не смог бы догнать этих двух командиров, но для солдат, которых они оставили, все было иначе. Более того, кроме арабских солдат, Ван Чун столкнулся с еще одной огромной угрозой: Гигантами Небесного Короля!

Свист!

Пылающий поднял голову и выстрелил огненным потоком, ударив в гиганта Небесного Короля, находящегося в ста чжанах от него.

С криком восемнадцатиметровый Гигант Небесного Короля был подожжен.

Ван Чун только взглянул на эту сцену, и перевел взгляд на общее поле битвы. Со своей выгодной позиции на гигантской обезьяне, он мог видеть бесчисленное множество небесных гигантов, рычащих в попытках прорваться через поле битвы.

Хотя Гиганты Небесного Короля были сильны, их недостаток интеллекта был налицо. Ван Чун захватил контроль над четырьмя Бегемотами и теперь доминировал на поле битвы, в результате чего бесчисленные арабские солдаты в панике отступали на запад. Даже Абу Муслим и Зияд были вынуждены избрать временное отступление.

Но эти Гиганты Небесного Короля оставались в неведении, все они были погружены в битву перед собой. Более восьмидесяти процентов Войска Небесного Короля сражалось и не собиралось отступать.

— Поистине упрямцы! Неудивительно, что Абу Муслим ждал только критического момента, чтобы их выпустить. — холодно сказал Ван Чун.

В прошлом пяти или шести огромных Гигантов Небесного Короля было бы достаточно, чтобы нанести тяжелый удар по Великому Тану, но с четырьмя Бегемотами эти Гиганты Небесного Короля больше не стоили упоминания.

Гиганты Небесного Короля могли быть могущественными, но перед ужасными Бегемотами, которые были наделены пугающими наступательными и оборонительными силами, они были всего лишь частичками пыли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 992. Дoминиpование на поле битвы!**

Роооар!

Белый медведь Бегемот взревел, и бросился вперед, опуская свою огромную ладонь. Великан Небесного Короля в страхе поднял руки и закричал, но его раздавили в лепешку.

Почти в то же самое время, под командованием Ван Чуна, гигантская обезьяна ударила двух двадцатиметровых великанов Небесного Короля, превратив их темно-зеленую броню в металлолом, а их тела фарш. Сила Освященного была намного больше, чем у Пылающего или других Бегемотов, и Гиганты Небесного Короля, безусловно, не могли сравниться с ним.

— Убей его!

Удивительно, но вид их убитых товарищей не смог вселить страх в близлежащих Гигантов Небесного Короля. Вместо того, чтобы бежать, их глаза наполнились жаждой крови относительно гигантской обезьяны.

Зов одиночного небесного гиганта немедленно вызвал раскат грома. Восемь Небесных Гигантов, ростом, варьирующимся от восемнадцати до двадцати трех метров, яростно взревели, и неосторожно бросились на гигантскую обезьяну.

Бум! Гиганты Небесного Короля, обладая щитами и длинными копьями, со всех сторон ловко атаковали гигантскую обезьяну.

Рaaaaa! Несколько небесных гигантов даже прыгнули на тело гигантской обезьяны и начали подниматься к ее голове. Их копья, щиты и кулаки обрушились на гигантскую обезьяну.

Эти Гиганты Небесного Короля обладали невероятной силой: один их удар мог разрушить горы и расколоть сталь. Однако все их атаки были заблокированы крепкой шкурой гигантской обезьяны.

Ван Чун мог только качать головой при виде этого. Бум! Огромная рука обезьяны спустилась с неба, расплющив небесных дрожащих гигантов, которые пытались взобраться ей на спину. Кровь брызгала из зеленых доспехов настоящим водопадом.

Взрыв!

Дикий великан, державший щит, прыгнул в воздух, и был поражен ударом левой руки. КаКряк! Щит раскололся, и огромная сила этого удара разбила каждую кость в теле великана и заставила кровь хлынуть из каждого отверстия. Бац! Гигант Небесного Короля рухнул на землю, как проколотая кожаная сумка.

Бум! Взрыв! Крах! Гигантская обезьяна была быстрой и ловкой. Она рубила и махала руками, пинала ногами и шлепала ладонями, используя всевозможные приемы, чтобы окрасить небо кровью великанов. Несколько секунд спустя их трупы неподвижно лежали разбросанными по земле.

Гигантской обезьяне было слишком легко разобраться с этими гигантами.

Когда четыре Бегемота начали двигаться, Гиганты Небесного Короля, которые были как шип в сердце Тана, немедленно понесли тяжелые потери. Двадцать, пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать… Бегемоты разобрались с Гигантами Небесного Короля, словно резали дыни, а могучие фигуры великанов постоянно падали на землю.

Когда одна группа Гигантов за другой бесстрашно врывалась в драку, другая группа была срублена, как сорняки. И потом…

— Бежим!

Раздался ужасный крик, и великаны наконец-то почувствовали страх перед подавляющей силой Бегемотов. Небесный гигант, атакующий гигантскую обезьяну, увидел тела своих павших товарищей и остановился. Страх появился в его глазах, он повернулся и начал бежать.

Первый, а за первым второй, третий…

Хотя гиганты пожертвовали разумом ради силы, став настолько тупыми, что не заметили сдвига на поле битвы, они были существами, обладающими некоторой долей интеллекта. Даже они боялись смерти.

Бегство было почти мгновенным, их мужество быстро рушилось. Все Гиганты Небесного Короля наконец потеряли самообладание и начали следовать за арабами на запад.

К этому времени уже пало почти триста гигантов.

— Убью!

С предотвращением кризиса небесных гигантов все солдаты Тана вздохнули с облегчением. Взяв свое оружие, они устремились к отдаленным арабам в смертельном приливе. Будь то Бегемоты или Гиганты Небесного Короля, они не были обычными существами, которые обычно появлялись на поле битвы.

В конце концов, солдаты сражались с солдатами!

Это была их война!

......

Черт возьми! Что здесь происходит? Как Армия Бегемотов Масила попала под контроль этих восточных людей? И где сам ублюдок?

В этот момент никто не был так напуган и встревожен, как командующий Армией Небесного Короля Гариб Хассам. Даже сейчас он не мог понять, как эта битва, в которой была неизбежна победа, превратилась в поражение. Даже прославленный губернатор Востока Абу-Муслим и его заместитель Зияд бежали. И его сердце замерло от того факта, что более двухсот могущественных Гигантов Небесного Короля были убиты за такой короткий период времени.

— Поспешите и покиньте это место! Эти Танцы гораздо сильнее, чем говорят слухи. Мы не можем остаться сражаться. Если мы не убежим, мы все здесь умрем!

Гариб Хассам был в панике и тревоге, пытаясь бежать. Но затем он заметил нечто, что сразу заставило его разозлиться.

— Эти ублюдки! Они убегают быстрее меня!

В нескольких сотнях метров от Гариба Хассама Гиганты Небесного Короля спасались бегством, обогнав Гариба Хассама. Это заставило Гариба Хассама не хотеть ничего, кроме как догнать их и повалить на землю.

Как раз, когда Гариб Хассам был готов их догнать, он внезапно испытал странное чувство. В мгновение ока перед ним вспыхнуло более ослепительное пламя, чем солнце. Гариб Хассам в шоке отшатнулся.

Но это был не конец. Бум! Что-то свистнуло по небу, вызвав шторм, и тот обрушился на Гариба Хассама. Когда он увидел гигантскую обезьяну, которая появилась перед ним, Гариб Хассам побледнел от ужаса.

— Освященный!

Гариб Хассам никогда не думал, что сильнейший из Бегемотов, похоже, преградит ему путь.

— Все остальные могут уйти, но вы должны послушно остаться! — раздался голос с плеча гигантской обезьяны. Ван Чун посмотрел вниз с пренебрежительным взглядом. Его лицо было черствым, а голос решительным, когда он разговаривал с командиром-гигантом.

В этой армии гигантов не было никого более могущественного, чем Король Гигантов.Он был почти тридцать метров в высоту, выделяясь, как журавль, среди кур, даже среди других великанов. Но это было далеко не единственной причиной, по которой Ван Чун был полон решимости заставить его остаться. Взгляд Ван Чуна переместился с головы Гариба Хассама на его шею, грудь и, наконец, на огромный боевой ореол под его ногами.

Этот Король Гигантов отличался от других гигантов не только своим титулом, но и огромным морем энергии, которое Ван Чун мог ощутить от него.

Ван Чун сражался с гигантами в войне на юго-западе, но это был первый раз, когда он сражался с гигантом, который знал боевые искусства. У него были огромные запасы звездной энергии, и хотя он не был на уровне бригадного генерала, с точки зрения чистой силы.даже двадцать бригадных генералов не могли с ним сравниться. Даже Великие Генералы не могли сравниться с ним в этом аспекте.

В глазах Ван Чуна это был движущийся и дышащий склад Звездной Энергии.

В ходе этой битвы, когда Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь получили тяжелые ранения, Королю Гигантов нельзя было уйти.

— Глупец, не становись слишком высокомерным. Ты думаешь, я не знаю, что ты тот, кто контролирует Бегемотов? Хотя я не могу победить Освященного, я могу легко победить тебя. — прорычал Гариб Хассам Ван Чуну.

— Ой?

Глаза Ван Чуна расширились от удивления. Если этот Король Великанов смог увидеть суть проблемы, то он был, по-видимому, умнее, чем выглядел.

— Гигант, который может спровоцировать меня, интересен. Но ты все равно должен просто послушно лечь и умереть!

Ван Чун ухмыльнулся и быстро приказал гигантской обезьяне атаковать. Бум! Взвыл воздух, и кулак обезьяны ударил Гариба Хассама. Выражение лица Гариба Хассама замерцало, и все, на что у него было время, — это скрестить руки и занять оборонительную позу.

Гариб Хассам был очень могущественным, но между ним и гигантской обезьяной был большой разрыв. Взрыв! Обезьяна ударила Гариба Хассама по левому плечу, разбив там доспехи и заставив тго отлететь, как пушечное ядро. Бум! Он врезался в землю, создав гигантскую яму.

— Мм?

Но удар Гариба Хассама не только не доставил удовольствие Ван Чуну, но и заставил его остановиться. Его брови нахмурились, и он посмотрел на руку гигантской обезьяны. У Ван Чуна создалось впечатление, что кулак гигантской обезьяны поразит грудь Гариба Хассама, а не левую руку. Такого удара было бы достаточно, чтобы нанести тяжелый урон Гарибу Хассаму и лишить его всей его боевой силы. Но по какой-то причине атака Освященного в последнюю секунду отступила.

— Что здесь происходит?

Чувство неправильности, которое испытывал Ван Чун, становилось все сильнее и сильнее. Был ли это разрыв, сделанный белым медведем во время захвата Абу Муслима, или внезапная смена атаки Освященного… Ван Чун чувствовал, что с тех пор, как Масил умер, его контроль над Бегемотами стал намного менее гладким.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 993. Cтранные знаки среди Бегемотов!**

Может ли все это быть связано с Масилом?

Когда Ван Чун подумал о последниx словах Масила, его брови еще сильнее сжались. Он уже знал все секреты Масила, и он уже одержал полную победу в битве Психической Энергии, поэтому Масил не должен был ничего скрывать от него. Более того, его контроль над Бегемотами становился все более вялым. Это могло быть только потому, что он контролировал их слишком долго. Больше не могло быть никаких реальных проблем.

С этими мыслями Ван Чун быстро успокоился и посмотрел вдаль. Король Гигантов Гариб Хассам был в гораздо лучшем состоянии, чем ожидалось, поскольку он не был поражен в жизненно важную точку.

— Черт возьми! Не давай мне больше шанса. В противном случае, я съем тебя живьем, разорву тебя на куски!

Сумев выползти из земли, Гариб Хассам в ярости сжал зубы.

Ван Чун только поиздевался над этими словами. Он понимал арабский язык и понимал все, что сказал этот Король Гигантов, но не стал спорить или опровергать. Он только тихо уставился на Гариба Хассама, а затем отдал приказ.

Бум!

Пока Гариб Хассам свирепствовал и ругался, небо над головой потускнело, и огромная ладонь ударила по спине Гариба Хассама здоровенной пощечиной. Рооооар! Огромный белый медведь поднял ладонь и зарычал, оставив Гариба Хассама без сознания.

— Все же ты недостаточно умен!

Ван Чун слабо улыбнулся и быстро повернул гигантскую обезьяну, и принялся шагать к линии фронта. Битва была решена. Армия Небесного Короля бежала, Абу Муслим и Зияд решили уйти, так что осталось только преследовать арабских солдат. В отличие от того, что было ранее, в этой битве арабы потеряли почти всех элитных бойцов. Пришло время ковать, пока железо было горячим, и собрать больше урожая.

Бум! Бум! Бум! Гигантская обезьяна стремительно шагнула вперед. Когда Ван Чун окинулл поле битвы с ее плеча, он услышал бесчисленные панические крики. Более ста тысяч арабских кавалеристов отбросили оружие и доспехи в своем безумном полете на запад. Позади них собралась армия Тана, преследовавшая их по горячим следам.

Везде, где был чёрный прилив танских солдат, арабы были подрублены большими полосами. Впервые число арабских трупов превысило количество танских.

— Сейчас самое время заплатить!

У Ван Чуна была улыбка на лице, но она быстро исчезла. Внезапно он почувствовал резкий запах ветра. Сначала он пренебрег этим, но вскоре понял, что этот запах только усиливается, а не исчезает. Основываясь на том, что чувствовал Ван Чун, этот запах исходил откуда-то с очень близкогорасстояния.

Кап!

Течение и кап-кап достигли его ушей. Хотя этот звук был чрезвычайно мягким, для эксперта уровня Ван Чуна он был похож на раскат грома. Что было еще более важно, едкий запах увеличивался в интенсивности.

— Это…?

Ван Чун подсознательно повернул голову и стал свидетелем ошеломляющей картины.

Черные струйки крови стекали с левого уха гигантской обезьяны. Острый запах, который чувствовал Ван Чун, исходил от этой крови. Ван Чун все время был сосредоточен на поле битвы, но, когда он перевел взгляд на лицо гигантской обезьяны, он внезапно осознал, что, когда эта черная кровь стекала вниз, на лице гигантской обезьяны появилось выражение боли.

— !!!

Независимо от того, насколько медленным был Ван Чун, он понял, что что-то сейчас не так. Ван Чун быстро перевел взгляд на других Бегемотов. Как и ожидалось, он также мог видеть гримасы боли на их лицах.

Что касается самого слабого Бегемота, Пылающего, Ван Чун все время видел, что он извергает свое пламя, но только теперь Ван Чун понял, что пламя утратило всю точность. Он не смог этого увидеть, потому что не приказывал Пылающему стрелять по какой-либо конкретной цели.

Кроме того, он мог также видеть, что тело Пылающего слегка дрожало, как будто оно не могло устойчиво стоять.

Сердце Ван Чуна упало, а лицо побледнело. Бззз! Удар Психической Энергии выстрелил в воздух, прячась в центре лба Пылающего.

— Как это могло произойти?!

Когда он увидел, что происходит в уме Пылающего, он сразу же обнаружил, что невозможно сохранить самообладание. Эксперты Психической Энергии могли контролировать Бегемотов, занимая жизненно важные каналы в их мозге, и Ван Чун оставался бы безразличным, пока каналы оставались нормальными. Но когда Ван Чун пронес свою Психическую Энергию через мозг Пылающего, он понял, что эта огненная ящерица была в крайне плохом состоянии.

Хотя эти жизненно важные каналы в его мозгу были нормальными, остальная часть его мозга явно отмирала, некоторые части уже были черными от некроза.

Это было то, что заставило его сердце упасть, как камень.

— Этого не должно быть!

Мысли Ван Чуна были в шоке. Эта ситуация была ужасной новостью. Но сейчас он не мог определить, было ли это просто совпадением или все было так плохо, как он себе представлял. Бззз! Ван Чун немедленно забрал свою Психическую Энергию и отправил ее в белого медведя.

На первый взгляд, мозг белого медведя не казался таким же иссохшим, как мозг Пылающего, но, когда Ван Чун отсканировал другие части тела белого медведя, его оптимизм ослабел. Вены и артерии белого медведя начинали вздуваться и трескаться. Белый медведь казался прекрасным на поверхности, но его внутренности были зоной бедствия.

Кроме того, пока Ван Чун сканировал другие части мозга белого медведя, он заметил, что два канала, связанные с психической энергией, демонстрировали признаки напряжения.

Как это могло произойти!

Мысли Ван Чуна дрожали, пока он посылал свою Психическую Энергию последнему Бегемоту. Как и предсказывалось, мозг последнего Бегемота был в таком же беспорядке. Ван Чун начал испытывать дурное предчувствие.

Не потому ли, что умы Бегемотов не могут выдержать долгосрочный ментальный контроль?

Это была первая возможность, о которой мог подумать Ван Чун.

Бегемоты были настолько сильны, что даже Императорским Великим Генералам было трудно сражаться с ними, но их слабость была в их мозгах. Несмотря на то, что они были массивными, у четырех Бегемотов, включая самого сильного Освященного, были мозги, которые полностью расходились с их телом. Вот почему Ван Чун мог их контролировать.

Но этот вид контроля имел цену. У Ван Чуна не было возможности подтвердить свои предположения о том, что увядание их мозгов было вызвано психической энергией, но даже если это не так, это должно быть связано.

У Бегемотов была сила доминировать на этом поле битвы. Любой, кто контролировал их, решит исход битвы.

Ван Чун столкнулся с дилеммой. Он мог контролировать этих четырех Бегемотов до тех пор, пока их мозги полностью не увяли и не умерли, или он мог освободить свой контроль над Бегемотами и отсрочить их смерть. Однако, если бы это произошло, природа Бегемотов означала бы, что они, несомненно, нанесут ущерб армии Тана. Кроме того, бегущие Абу-Муслим и Зияд могут использовать эту возможность, чтобы собрать свою армию и начать контратаку.

Такое событие привело бы к поражению на грани победы.

Свист!

Ветер завыл вокруг него, раздувая его волосы. Ван Чун стоял неподвижно на плече гигантской обезьяны, и его разум был в смятении.

Освободить Бегемотов или смотреть, как они умирают! Ван Чун должен был принять решение как можно быстрее!

— Чун-эр! Поспеши! Сейчас самое подходящее время для нападения на арабов! — крикнул энергичный голос с земли. Ван Ян ехал к Ван Чуну на громоздкой лошади, его голос пробуждал сына от ступора.

— Да! Отец, ваш ребенок понимает!

Ван Чун моргнул, и его глаза снова сфокусировались. Он знал, что он должен был сделать.

Земля сотряслась, и четверо Бегемотов начали медленно двигаться, ведя армию в погоню за арабами.

— Четвертый, пятый, шестой и седьмой отряды, слушайте мой приказ! Все вы остаетесь в тылу, чтобы защититься от нападения тибетцев и западных турок! Остальные — в погоню!

Голос Ван Чуна прозвучал над полем боя. Хотя битва была выиграна, Далун Руозан и его тибетские солдаты представляли проблему. Если бы они подверглись нападению с тыла, преследуя арабов и потеряв Талас, они отказались бы от значительного преимущества за небольшую выгоду.

— Да, лорд маркиз!

Энергичные голоса пришли сзади. В глазах солдат Ван Чун был богом. Независимо от того, насколько сильны их враги или сколько их было, все они с абсолютной убежденностью верили, что выйдут победителями.

Так как он принял решение, Ван Чун, не колеблясь, приказал четырем Бегемотам бежать на полной скорости, заставляя их даже обогнать боевых лошадей.

Каждый шаг Бегемотов охватывал несколько десятков чжан, и через несколько секунд они догнали бегущих арабов. Пламя, медвежьи ладони, стальные кулаки и другие виды атак немедленно начали нападать на убегающих солдат.

— Ах!

Жалкие крики заполнили поле битвы, пока арабов косили. Шестьдесят тысяч шестьдесят восемь тысяч семьдесят тысяч восемьдесят тысяч… Почти половина из двухсот тысяч арабских солдат уже погибли, и их потери продолжали увеличиваться. Это был абсолютный кошмар для арабских солдат.

— Уйди! Не мешай мне!

— Я генерал! Убирайся с моего пути!

— Бежиииим! Бегемоты догнали!.. ААААААХ!

Перед угрозой смерти все были одинаковыми, будь то тибетцы, турки, арабы или танцы. Арабы были полны энергии, пока гонялись за побежденным Таном, но теперь они сами были охвачены страхом. В их рядах не было сплоченности, лошади и люди топтали друг друга, убегая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 994. Heдoстаток Бегемотов!**

— Стоп! Становись в очередь!

В этом хаосе арабский генерал попытался сдержать и консолидировать армию, чтобы солдаты не косили друг друга. Но вскоре после того, как он издал этот приказ, огромная нога раздавила его и ряды его солдат, превратив всех в пасту.

— Забудьте о формированиях! Бежим!

Крики исходили из-за спин бегущих арабов, но были быстро погашены, как будто кто-то перекыл им кислород, вызывая дрожь у всех, кто их слышал.

Эта почти телесная угроза смерти вызвала панику даже у самых смелых арабских солдат. Но теперь, когда Ван Чун стимулировал весь потенциал Бегемотов, арабские солдаты не могли сбежать. Восемьдесят тысяч девяносто тысяч девяносто шесть тысяч… потери арабов взлетели вверх. Бесчисленные отрубленные конечности, арабские ятаганы и доспехи покрывали землю морями и реками крови.

— Все кончено! Арабы проиграли эту битву. Нет больше никакого беспокойства об этом!

На высоких холмах, среди ветров, трое тибетских командиров чувствовали себя подавленными. Как будто поражение арабов было их собственным поражением.

Если бы губы умерли, зубы были бы подвержены холоду. Когда сильные арабы проиграли Тану, тибетцам с их скудной силой было бы еще труднее победить.

— Мы должны подготовиться к отступлению. Если мы останемся, понесем ужасные потери!

Первой мыслью Хуошу Хуйцана было отступление. Одного из Бегемотов, которых воспитали арабы, было достаточно, чтобы нанести огромный урон его людям, не говоря уже о четырех Бегемотах.

— Но арабы являются нашими союзниками. И уйдя, разве мы не должны начать диверсионную атаку, чтобы помочь им сбежать? — Сказал Дусун Мангпоче в тяжелом настроении. Он повернул голову к Далуну Руозан. Далун Руозан сделал все приготовления и планирование этой кампании, поэтому только он мог решить, уйти или остаться.

Далун Руозан ничего не сказал. Он спокойно посмотрел вперед, его большой монорукав развевался на ветру. Ни Хуошу Хуйцан, ни Дусун Мангпоче не могли сказать, о чем он думает.

— Не торопитесь! — вдруг сказал Далун Руозан. — Арабы проиграли, но эта война не так проста, как вы думаете.

С этими последними словами Далун Руозан сфокусировал острый взгляд взгляд на Бегемотах.

......

В этот момент, на западном поле битвы в Таласе, арабы были в полном смятении, отступая.

Я просто надеюсь, что они смогут продержатьтся как можно дольше. Это все, что я могу сделать! — тихо сказал себе Ван Чун.

Несмотря на то, что многие арабы были повержены, Ван Чун был не так счастлив или взволнован, как можно себе представить. Его разум контролировал четырех Бегемотов, поэтому он мог ясно ощущать изменения в их телах.

Фвууш!

Когда Пылающий извергал пламя за пламенем, он больше не обладал точностью. Даже сила и жар пламени уменьшились. Его тело дрожало и покачивалось, и, хотя оно еще не разрушилось, каждый шаг, казалось, занимал все силы его тела. Казалось, что каждый шаг вперед приведет к его падению.

Рядом дикие глаза Бегемота белого медведя становились все более и более сумасшедшими, и, хотя его большой рот открывался и закрывался снова и снова, он не издавал ни звука. Только Ван Чун понимал, что его внутренние органы были в полном беспорядке, и многие каналы, контролирующие его голос и тело, были серьезно повреждены. Его действия были все более несогласованными, вялыми. Управляя им, Ван Чун должен был использовать гораздо больше Психической Энергии, чем когда-либо ранее.

Третий Бегемот чувствовал себя не лучше.

Каждую секунду, пока Ван Чун контролировал Бегемотов, их состояние ухудшалось.

Бум!

Через некоторое время произошел сильный взрыв, и самый слабый из Бегемотов, Пылающий, напрягся и внезапно рухнул на землю, взметнув огромные облака пыли. Его глаза закрылись, и он перестал двигаться. Это событие стало настолько неожиданным и непредсказуемым, что ошеломило не только танских солдат. Даже далекий Абу Муслим и Зияд были ошеломлены.

— Это Пылающий!

— Что тут происходит!

Два арабских командира услышали этот громовой удар и повернули головы к гигантской ящерице, неподвижно лежащей в огромном облаке пыли.

Все знали силу Бегемотов. Если Великий Тан продолжит вести этих четырех Бегемотов в погоню за арабской армией, Абу Муслиму и Зияду придется отдать приказ армии отступать, независимо от того, насколько они неохотно принимают это решение. Возможно, им даже пришлось отступить от Самарканда до Хорасана. Но теперь они смотрели на неподвижного Пылающего, затем друг на друга, и оба увидели удивленный взгляд в глазах другого.

— Милорд, раньше, с этим Бегемотом…- нерешительно сказал Зияд.

В момент падения Пылающего, его аура полностью исчезла, что означало, что еще один Бегемот погиб на поле битвы в Таласе. Зияд понятия не имел, что произошло, но, если бы присутствовал один человек, который мог бы в одиночку поранить Пылающего, возможно, даже убить его, это мог быть только Абу Муслим с его искусством Столпов Бога-Демона-72.

— Это был не я!

Абу Муслим нахмурился. Хотя Зияд еще не закончил свой вопрос, Абу Муслим понял, что он пытался сказать.

— У Пылающего, возможно, нет такой сильной защиты, как у Освященного и других Бегемотов, но убить его все равно непросто. Более того, я был занят борьбой с генеральным защитником Тана Цыси. У меня не было времени иметь дело с Пылающий.

Зияд был ошеломлен этими словами.

Если это был не Абу Муслим, кто мог убить Пылающего? Мог ли это быть Тан? Но это было просто абсурдно!

Смерть Пылающего не замедлила преследование Тана. Арабы продолжали нести огромные потери, а их тела летали по полю боя.

Ауууууo!

Еще через некоторое время Бегемот белый медведь неожиданно остановил преследование. С жестоким взглядом в глазах он поднял две передние лапы и начал безумно атаковать окружающую землю и свое собственное тело. Воздух наполнился взрывами и ударами, и гравий и пыль взмыли в небо.

— Ах!

— Бегите! Белый медведь Бегемот сошел с ума! Все, держите дистанцию!

Солдаты Великого Тана, которые следовали за Бегемотом белого медведя, в испуге отступили. Если бы белый медведь Бегемот напал на солдат Таан в своем безумии, причинил бы серьезные потери. Но все вскоре поняли, что, хотя Бегемот белый медведь сошел с ума, он остался там, где он был, ни наступая, ни отступая.

Второй…

Стоя на плече гигантской обезьяны, Ван Чун с горечью смотрел на белого медведя Бегемота. Он думал, что, взяв под контроль четырех Бегемотов, он получил мощную силу, но теперь еще один Бегемот последовал за Пылающим, войдя в свои смертельные муки. Белый медведь был в последнем безумии, которое ознаменовало его смерть. Бум! Еще через несколько мгновений огромный белый медведь рухнул на землю сдох. В момент его смерти из трещин на его коже потекла кровь, окрашивая белоснежный мех красным.

Смерть Пылающего была подобна первому падшему домино, открывающему занавес смерти четырех Бегемотов. За ним последовал белый медведь, а затем с ревом третий Бегемот последовал за своими товарищами. Ошеломлены были уже не только Абу Муслим и Зияд. Десятки тысяч арабских солдат и даже Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче были просто ошарашены.

Четыре огромных тела Бегемотов оказали огромное давление на любого, кто столкнулся с ними. Раньше они оказывали давление на танских солдат, и всего несколько минут назад это давление оказывалось на тибетцев и арабов. Но никто не ожидал, что эти Бегемоты начнут умирать. Теперь остался только Освященный.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче мгновенно посмотрели на Далуна Руозана. Когда они вдвоем думали об отступлении, Далун Руозан остановил их. Теперь, когда они подумали об этом, стало ясно, что у него было подозрение, что это может произойти.

— Я не такой дальновидный… — безразлично заметил Далун Руозан. Его глаза были сосредоточены на поле битвы. Он давно предсказал, что подумают Хуошу Хуйцан и ДуСун Мангпоче.

— Я просто подумал о нескольких вещах, наблюдая за реакциями этих четырех Бегемотов. Методы выращивания и кормления этих Бегемотов, которые использовали арабы, происходят из древней цивилизации, распавшейся много тысяч лет назад. Поэтому эти методы должны быть неполными, вызывая врожденные недостатки в продукте. Если бы это было не так, он не смог бы так легко их контролировать.

Далун Руозан посмотрел на Ван Чуна, произнеся эти последние слова.

Хуоба Сангье внезапно заговорил.

— Великий министр, почему бы нам… не воспользоваться этой возможностью, чтобы атаковать их тыл? Мы можем превратить поражение в победу, не только победив Великий Тан, но и вызвав небольшую благодарность в сердцах Абу Муслима и арабов?

Некоторое время он стоял рядом, слушая каждое слово, сказанное Далуном Руозаном, Хуошу Хуйцаном и Дусуном Мангпоче. Только теперь он решил высказать свое мнение.

— Это не так просто. Видите тех солдат перед Таласом? Молодой Маркиз уже подготовился против нас. — сказал Далун Руозан, покачав головой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 995. Губeрнатор Железа и Kрови в замешательстве!**

Из четыреx Бегемотов только гигантская обезьяна была еще жива, но одного этого было бы достаточно, чтобы нанести разрушительный удар по тибетцам. Более того, армия, горящая праведным негодованием, должна была победить. Тан только что победил арабов, поэтому их боевой дух был в зените. Безрассудно нападать на них в этот момент — было крайне плохой идеей.

Ван Чун, сила, которую ты одолжил, не является твоей собственной силой. Ты потерял свой величайший барьер и вернулся к исходной точке. Что будешь делать? — внутренне размышлял Далун Руозан.

Глядя на теперь уже стоящую гигантскую обезьяну и молодую фигуру на левом плече, Далун Руозан слабо улыбнулся. По какой-то причине вид уходящих арабов наконец заставил его расслабиться.

В конце концов Ван Чун не умер от рук арабов.

Был еще шанс реализовать свою мечту, лично победить Ван Чуна в сфере стратегий и схем!

......

В нескольких тысячах чжан от Таласа раздался грохот военных барабанов. Стоя на плече гигантской обезьяны, Ван Чун наконец отдал приказ отступить. Из-за этого приказа казалось, что армия Тана врезалась в невидимую стену, которая остановила его преследование.

В этот момент армия Великого Тана продемонстрировала превосходный уровень подготовки и дисциплины.

— Чун-эр.

Достойный, устойчивый и знакомый голос Ван Яна донесся с земли. Ван Ян сидел на своем рослом коне, и смотрел своим взволнованными глазами на своего сына.

— Как поживает эта гигантская обезьяна?

Смерть и крах Бегемотов глубоко ошеломили обе стороны. Ван Ян до сих пор не знал, что происходит, но не спрашивал. Тем не менее, их последовательные смерти явно указывали на то, что что-то было не так.

— Все хорошо. Освященный может держаться! — спокойно сказал Ван Чун.

Хотя он был внутренне обеспокоен, он не показал ничего из этого на своем лице. Смерть Бегемотов была неизбежна. Независимо от конкретной причины, это уже был факт. Что еще более важно, смерть трех Бегемотов имела еще более тонкий эффект на поле битвы.

Впереди, на западном горизонте, бегущая арабская армия уже замедлилась. Они оправились от шока, но явно были уже менее напуганы. С плеча гигантской обезьяны Ван Чун мог даже видеть, что Абу Муслим и Зияд начали объединять армию.

Я надеюсь, что гигантская обезьяна сможет продержаться немного дольше…

Ван Чун повернулся к гигантской обезьяне. Из обоих ушей обезьяны текла черная кровь, и с его точки зрения он мог даже видеть, что черная кровь вытекала из глаз и носа гигантской обезьяны. Острый запах в воздухе был очень стойким.

Состояние гигантской обезьяны было ужасным. Ее дыхание было чрезвычайно медленным и тяжелым, как скрипучий сильфон, и ее аура быстро ослабевала. Ван Чун уже делал все возможное, чтобы замедлить смерть мозга гигантской обезьяны, сводя к минимуму психическую энергию, которую он посылал в ее разум. Но смерть гигантской обезьяны казалась неизбежной.

Ван Чун пытался затянуть смерть обезьяны как можно дольше.

— С Абу Муслимом нелегко разобраться. Со смертью этих трех Бегемотов Абу Муслим, похоже, восстановил свой дух, его амбиции на Великом Тане возродились. Если последний Бегемот умрет, мы должны будем подготовиться к худшему сценарию. — обеспокоенно сказал Ван Ян.

До прихода на запад никто не знал имени Абу Муслима, но теперь все знали об Аравийской империи и Абу Муслиме. Сила этой империи была намного больше, чем они могли себе представить.

И как высший полководец Востока, Абу Муслим был полон амбиций. Самый маленький недостаток — он прыгает, как тигр. Он никогда не упустит шанс победить и уничтожить своих врагов. Ван Ян никогда не сражалсяч с таким могущественным врагом в своей жизни, но никогда не было такого Великого Генерала, как Губернатор Железа и Крови, который так жаждал завоеваний.

Это был тот, кто, казалось, существовал исключительно для битвы!

Для него стремление к победе превосходило волю к жизни, превращаясь в инстинкт.

— Отец, будь спокоен. Он ничего не добьется.

Ван Чун неожиданно улыбнулся словам своего отца. Его острые глаза смотрели вдаль, казалось, видя сквозь пространство и время.

— Арабы понесли огромные потери, намного больше, чем мы имеем в этой битве. Я взял под свой контроль Армию Бегемотов, а Армия Небесного Короля потеряла более половины своего числа. Без помощи этих двух мощных армий Абу Муслим не имеет большого преимущества перед нами. Что еще более важно… мораль арабских солдат не повзоляет им начать еще одну битву!

Ван Чун говорил с абсолютной уверенностью. Как Святой Войны, Ван Чун видел гораздо больше, чем большинство. Единственная причина, по которой Тан смог сплотиться и контратаковать в этой битве, заключалась в том, что он нашел недостаток в Бегемотах, что позволило ему изменить ход битвы с помощью Психической Энергии.

Используя способности Бегемотов, Ван Чун смог гальванизировать свою армию и начать контратаку против арабов. Но арабы были напуганы, запаниковали и испытали неловкость… До тех пор, пока существовал один Бегемот, они оставались запуганными.

В этой ситуации сильно потрепанные и деморализованные арабские солдаты не могли начать новую битву. Только сам Абу Муслим был способен на что угодно, но один человек против целой армии — был просто фантазией.

Более того, после череды сражений резервы Абу Муслима были потрачены, и даже ему нужно было время, чтобы восстановиться.

......

Когда Ван Чун наблюдал за Абу Муслимом и арабской армией, Абу Муслим также наблюдал за остановленной армией Тана.

Решение Ван Чуна было верным. Абу Муслим чувствовал себя не очень хорошо. Использование Ока Бога Демонов не прошло без цены, и было нелегко сражаться с четырьмя Бегемотами одновременно.

Абу Муслим больше не был в пиковом состоянии.

— Ты привел его? — вдруг спросил Абу Муслим, не поворачивая головы.

— Лорд-губернатор, он здесь.

Сзади донесся грубоватый голос, а затем арабский генерал ростом с небольшую гору перебросил помощника в красных одеждах, настолько тонкого, что, казалось, он был сделан только из костей. Со шлепком слуга Масила врезался в землю, образовав облако пыли.

Кашель, кашель!

Служитель в красных одеждах поднялся с земли. Его лицо было сплошным кровавым месивом. Слуги и служители Масила не знали каких-либо боевых искусств, поэтому их тела были намного слабее. Ударившись о землю, он получил значительные ранения.

Но у этого помощника в красных одеждах не было времени беспокоиться о своих травмах. Он в страхе посмотрел на внушительную фигуру перед собой, его ноги дрожали, как будто они были готовы бросить его обратно на пол в любой момент.

— Лорд… Лорд-губернатор.

Голос дежурного дрожал так сильно, что казалось, что тот собирается плакать.

Абу Муслим слегка нахмурился, но быстро отложил вопрос в сторону.

— Я спрашиваю вас, что случилось с этими Бегемотами? Их тела были явно в порядке, без смертельных травм, так почему они внезапно умерли?

Армия Бегемотов была самой великой силой в Аравийской Империи, намного сильнее, чем любая другая армия, и это была самая заветная армия халифа. Именно по этой причине Абу Муслим попросил использовать Армию Бегемотов только после того, как оказался в тупике в Таласе в течение двух месяцев. Но Бегемоты сначала попали под контроль врага, а затем внезапно умерли. Эта новость наверняка вызовет огромный шок в империи.

Страны, завоеванные империей, могут начать бунтовать и думать о возрождении.

— Милорд, Бегемоты… Бегемоты умрут, потому что их мозг, их мозг просто не так силен.

Голос дежурного был паническим, его лоб промок от пота. Через несколько секунд его руки и ноги были мокрыми.

— Их мозги? Что ты имеешь в виду?

Когда Абу Муслим повернулся лицом к сопровождающему, Зияд сделал то же самое, его лицо было переполнено замешательством. Давление, которое оказывали взгляды этих двух командиров, еще больше испугал служанку в красной мантии, и он склонил голову.

— Я не знаю подробностей. Это было только то, что я услышал, пока служил рядом с лордом Масилом… — Служитель дрожал, не решаясь ничего скрыть. — Хотя у Бегемотов очень большие тела, их мозг очень маленький и хрупкий. Они не могут терпеть контроль над Психической Энергией очень долго. Таким образом, если это не было абсолютно необходимо, Лорд Масил не использовал Психическую Энергию для контроля над Бегемотами.Он чаще использовал косвенные методы, делая все возможное, чтобы не затрагивать разрушительную природу Бегемотов.

Бегемоты являются могущественными, но они по-прежнему по существу являются животными, которые действуют на инстинкте. Этот инстинкт не является проблемой при нападении на города или разрушении укреплений. Нужно только убедиться, что Бегемоты не слишком близко подходят друг к другу.

— Я слышал все это от лорда Масила.

Тело слуги в красной одежде затихло от страха, и он замолчал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Imperator-chelovechestva/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 996. Пpинудитeльное отcтупление!**

Абу Муслим и Зияд посмотрели друг на друга, и глубоко нахмурились. Они никогда ничего не слышали о том, что сказал этот служитель в красной одежде, и при этом они не знали, что у Бегемотов был такой огромный недостаток.

Значит, практик Психической Энергии сможет очень легко контролировать Бегемота? И Бегемоты умирают только из-за того, что слишком долго контролируются Психической Энергией? — спросил Абу Муслим.

Абу Муслим никогда не предполагал, что генеральный защитник Цыси — эксперт психической энергии. Теперь казалось очевидным, почему умер Масил.

— Это не обязательно все.

Как только Абу Муслим поверил, что знает все секреты, служитель в красной мантии нерешительно заговорил еще раз.

— По правде говоря, по правде… при создании Бегемотов этот момент уже был принят во внимание. Чтобы другие эксперты психической энергии не могли контролировать Бегемотов, Первосвященник запечатлел умы Бегемотов. Все Бегемоты могут только подчиниться лорду Масилу и получать его приказы. Если лорд Масил умрет, печати Первосвященника, посаженные в умах Бегемотов, взорвутся, и Бегемоты начнут умирать… Никто не может по-настоящему контролировать наших Бегемотов очень долгое время.

— Первосвященник!

Это имя было как резкий удар для Абу Муслима и Зияда. В их глазах появился страх и глубокое почтение. Каждая империя была домом для нескольких чрезвычайно уникальных существ, и Первосвященник был одним из таких существ.

Абу Муслим только слышал о Первосвященнике, но у него никогда не было возможности встретиться с ним. Ходили слухи, что первосвященнику было более двухсот лет. Абу Муслим слышал о Первосвященнике, когда он был еще мальчиком. Все, что касалось этого человека, было загадкой.

В Аравийской Империи некоторые люди даже говорили, что он получил наследство Соломона. Другие говорили, что он узнал секрет бессмертия.

Но независимо от того, какой слух был правдой, была одна вещь, которая была известна наверняка. Первосвященник обладал высшей властью в империи. Ни один губернатор или великий генерал не посмел бы оскорбить его.

В одно мгновение стало жутко тихо.

— Милорд, если это тот человек… тогда этого следовало ожидать. — шепот Зияда наконец нарушил тишину.

— М-м.

Абу Муслим кивнул, выражение его лица расслабилось. Хотя ему было трудно избежать вины за проигрыш этого сражения и смерть Масила, если это было связано с тем человеком, его вина была бы значительно уменьшена. Что еще более важно, если Первосвященник создал так много защитных мер, то эта битва не была полностью проигранной. Был еще шанс захватить город.

Абу Муслим посмотрел вперед и приказал:

— Передайте мой приказ. Все солдаты, отступайте на пятьдесят ли!

Зияд и другие арабские генералы были ошарашены этим приказом.

— Но, Милорд, мы просто сдаемся? — Сказал Зияд, явно не желая подчиняться.

Пылающий был мертв, Жнец мертв, и третий Бегемот тоже умер. Из четырех Бегемотов остался только Освященный. Если Освященный падет, у арабов будет шанс вернуться. Зияд думал, что Абу Муслим, по крайней мере, решит использовать любые возможности контратаковать, но, к его удивлению, Абу Муслим однозначно приказал отступить.

— Мы не сдаемся, а только собираем армию. Сегодняшние обстоятельства крайне неблагоприятны для нас. Четыре Бегемота были потеряны, Войско Небесного Короля потеряло половину своего числа, и сто тысяч солдат были убиты… Хотим мы признать это или нет, сегодня мы больше не можем сражаться. — строго ответил Абу Муслим.

Он был даже более обеспокоен, чем Зияд, и как высший командующий армии, Абу Муслим не имел слова «поражение» в своем словаре. Но не было никаких изменений в реальности того, что он был побежден.

Теперь неотложной задачей было не преследование Тана. Только безрассудный сделал бы такую вещь. Наиболее важной задачей было усвоение уроков и опыта поражения и поиск лучшего шанса для контратаки.

… Отступление! В этой битве я недооценил того, что генерал-защитник Цыси слишком силен. Его эффективность на этом поле битвы была намного выше, чем я себе представлял, и он намного превосходит Гао Сяньчжи. Его мысли, схемы, смелость, проницательность и способность вычислять — делает его, вероятно, самым сильным врагом, с которым мы когда-либо сталкивались. Если Аравия захочет покорить восток и объединить континент, этот человек будет нашим самым большим врагом.

Абу Муслим резко уставился на юношу, стоящего на плече гигантской обезьяны.

В этот момент Абу Муслим почувствовал легкий намек на сожаление. Он внезапно вспомнил о разведчиках, которых отправил в Цыси. Закончив разведку Западных Регионов, он сделал Цыси и Лунси следующей целью. Но тогда Абу Муслим считал, что достаточно просто уничтожить Гао Сяньчжи и армию протектората Анси.

У него будет достаточно времени, чтобы исследовать Цыси и Лунси после победы над Гао Сяньчжи, поэтому он не уделял слишком много внимания сбору информации об этих двух областях. Даже вопрос о замене Фуменга Линча этим юношей не привлек слишком много его внимания.

С этой точки зрения семена его поражения были посажены уже давно.

— Посмотрите на Освященного. Он оставил Освященного, чтобы стоять на страже именно для того, чтобы разобраться с нами. В этой битве он не даст нам ни единого шанса, и это не изменится, независимо от того, как долго мы будем ждать. Отступление!

Абу Муслим махнул рукой. Его голос был твердым и не терпел никаких возражений.

Румбл! Почти сто тысяч арабских кавалеристов подняли облака пыли, и они принялись отступать дальше на запад.

Перед первой линией обороны, примерно в пятидесяти чжанах от Таласа, ряды солдат армии Тана вздохнули с облегчением.

И Великий Тан, и Аравия понесли ужасные потери в этой битве, и все солдаты были очень утомлены.

— Все, уходим!

Ван Чун бросил глубокий взгляд вдаль, а затем повернул голову, управляя гигантской обезьяной и направляясь к Таласу. Перед Таласом бесчисленные солдаты были заняты работой, ухаживая за ранеными. Хотя Тан победил, победа дорого обошлась.

Бесчисленные солдаты и боевые кони были ранены Бегемотами и великанами.

— Милорд, как дела?

Ван Чун спрыгнул с гигантской обезьяны, аккуратно приземлился на землю и быстро направился к Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли.

И Гао Сяньчжи, и Чэн Цяньли явно не очень хорошо себя чувствовали. Окинув их всего одним взглядом, Ван Чун понял, что их доспехи были разорваны в клочья и залиты кровью, их ауры были рваные и неустойчивые. Не говоря уже об уровне Великого Генерала, им, вероятно, будет очень трудно даже достичь царства Святого Бойца.

— Плохо! — Чэн Цяньли покачал головой, поддерживая под руку Гао Сяньчжи с выражением беспокойства на лице. — Милорд уже был ранен, когда сражался с Бегемотом, а после его боя с Абу Муслимом его травмы стали еще серьезнее. Я уже сделал все, что мог, чтобы использовать энергию для защиты его внутренних органов, но его состояние плохое!

Все видели силу Абу Муслима. Его Искусство Столпов Семидесяти Двух Богов Демонов было способно в одиночку бороться с Освященным, что, вероятно, никто другой на поле битвы не мог сделать. Что касается его защиты, он был настолько силен, что мог даже принять удары Бегемотов. Легко представить себе цену, которую Гао Сяньчжи должен был заплатить за борьбу с Абу Муслимом в своем ослабленном состоянии.

— Не слушай его чепухи. Мое состояние не так серьезно. Я еще не умираю.

Гао Сяньчжи махнул рукой и слегка улыбнулся.

— Ван Чун, может ли Освященный продержаться еще?

— Это очень трудно!

Ван Чун покачал головой. Гао Сяньчжи был ранен, но он был проницателен, как никогда. Было очевидно, что он заметил проблемы с Освященным.

— Я сделал все, что мог, чтобы продлить его жизнь, но некоторые вещи не могут быть полностью изменены. Через четыре дня эта гигантская обезьяна умрет. — сказал Ван Чун.

Мораль всей армии теперь связана с гигантской обезьяной. — сказал Гао Сяньчжи. — Если он падет, это окажет огромное влияние на армию. Что еще более важно, Абу Муслим легко не сдастся. Как только он заметит эту возможность, он обязательно вернется назад. — Несмотря на тяжелые травмы, он больше всего беспокоился о поле боя.

— Он не получит шанса! — спокойно сказал Ван Чун. — Поскольку он не преуспел в первый раз, у него больше не будет шансов в будущем.

— Не будь беззаботным. Абу Муслим слишком силен. В нашей нынешней ситуации никто из нас не может остановить его. В этот период времени нам придется положиться на тебя и генерала Вана. — сказал Гао Сяньчжи с тяжестью в сердце.

Гао Сяньчжи должен был остановить Абу Муслима, но ситуация изменилась. Если бы гигантская обезьяна тоже умерла, очень немногие, оставшиеся в армии, могли бы сразиться против Абу Муслима.

— Милорд прав. Милорд и я, возможно, не сможем помочь вам больше. Вам придется зависеть только от себя.

Чэн Цяньли также был довольно подавлен. Его травмы были не такими серьезными, как у Гао Сяньчжи, но его положение было не радостным. Зияд был сильнее его, и Океанское Кольцо, которым он обладал, тяжело ранило Чэн Цяньли каждый раз, и наносило ему удары. В этой битве они заплатили гораздо большую цену, чем казалось на первый взгляд.

— Расслабьтесь. Ситуация не так плоха, как вы думаете.

К их удивлению, Ван Чун улыбнулся их словам. Выражение его лица было расслабленным.

Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи удивленно смотрели друг на друга, совершенно не понимая слов 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 997. Пoглощeние Гиганта!**

— Ха-ха, если Милорды беспокоятся только об Абу Муслиме, не нужно беспокоиться, потому что я уже придумал способ, как с ним разделаться!

Ван Чун слабо улыбнулся.

Рооооар! В этот момент всеобщее внимание захватил жуткий рев.

— Чертов Танец, я определенно убью тебя! Ты, отвратительный убийца, использующий Бегемота, чтобы устроить мне засаду. Если у тебя есть навык, отпусти меня, чтобы мы могли сражаться один на один! Это путь настоящего воина!

Громоподобный голос, разрывающийся от гнева, эхом разнесся по всему полю битвы.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли повернулись, чтобы посмотреть на происходящее, и то, что они увидели, было полностью бронированным гигантом почти тридцати метров в высоту. Его руки и ноги были связаны, он разглагольствовал и бредил, пока его несла в руке гигантская обезьяна.

Ван Чун подошел к пленному королю гигантов Гарибу Хассаму и остановился перед ним.

— Говори! Какие у тебя последние слова!

Ван Чун посмотрел на короля гигантов. Гариба Хассама держали перевернутого головой вниз руки гигантской обезьяны, как птицу в руке огромного мясника.

Бузз!

Зрачки Гариба Хассама сжались, и бушующий гнев на его лице, наконец, превратился в оттенок страха. Теперь он наконец понял, что этот человек был гораздо страшнее, чем он себе представлял.

— Освободи меня. Человек, ты не можешь этого сделать. Я Король Гигантов. Ты не можешь убить меня. Если ты меня освободишь, Халиф определенно даст тебе большую награду!

— Это твои последние слова?

Ван Чун поднял голову и улыбнулся.

— Нет, нет! Нет! Мне еще есть, что сказать! Ты не можешь так ко мне относиться…

Лицо Гариба Хассама исказилось от паники, и он попытался высказать свои слова, но у Ван Чуна не было больше времени на него.

— Великое Искусство Творения Небес Иньян!

Все тело Ван Чуна вспыхнуло светом, и он поднял руку и прижал ее к голове Гариба Хассама. Как воздух из проколотого воздушного шара, огромное море энергии внутри Гариба Хассама начало изливаться и перетекать в Ван Чуна.

Ван Чуну потребовалось больше часа, чтобы выжать последнюю каплю энергии из Гариба Хассама. С последним криком тело Гариба Хассама обмякло, последний угасающий жизненный заряд исчез.

Невероятно! Я не думал, что у Короля Гигантов будет столько энергии.

Ван Чун внутренне радовался, когда заканчивал технику. Его самым большим урожаем в этой битве был, вероятно, этот Король Гигантов. В этой битве Ван Чун потратил много энергии на постоянные бои, но, поглотив огромные энергетические резервы гиганта, он не только восстановил всю свою потерянную звездную энергию, но даже поднялся с 8-го уровня Святого Бойца до Святого Бойца Уровня 9, уровня бригадных генералов.

Более того, сила Ван Чуна выросла настолько, что теперь он был всего лишь в нескольких шагах от продвижения к вершине Царства Святого Бойца, уровню Великих Генералов.

Осталась только одна последняя вещь!

Ван Чун выдохнул и быстро повернулся к Чэн Цяньли и Гао Сяньчжи, которые оба стояли с расслабленной челюстью и широко раскрытыми глазами. Зрелище Ван Чуна, высасывающего Звездную Энергию из Короля Великанов прямо перед ними было невероятно.

И когда они отошли от своего шока, они не могли не почувствовать крошечный кусочек зависти и восхищения.

— Я, наконец, понимаю, почему он не хотел, чтобы мы волновались. — пробормотал Чэн Цяньли.

— С такой техникой в будущем он будет сильнее, чем любой из нас. Даже Абу Муслим может в конечном итоге не подойти ему. — похвалил Гао Сяньчжи.

Ван Чун достиг этого уровня, когда ему было всего семнадцать лет. Любой нормальный человек, который видел это, определенно чувствовал бы зависть, но не Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли. Наоборот, они были счастливы и довольны. Для Великого Тана было благословением иметь такого человека.

— Милорды, пожалуйста, начните медитировать в сотрудничестве со мной…

Следуя указаниям Ван Чуна, Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли уселись, скрестили ноги и успокоили свои умы. В тот момент, когда они были готовы, Ван Чун прижал свои тонкие ладони к их спине.

Поток Звездной Энергии немедленно начал вливаться в них, заставляя их ауры быстро набухать и помогая им восстанавливать свои поврежденные органы и меридианы.

Через некоторое время белый пар начал подниматься с их голов, и Ван Чун, наконец, откинул руки назад.

— Милорды, это две таблетки. Примите их и регулируйте свое дыхание. Они могут помочь вам восстановить вашу энергию еще быстрее!

Сказав это, Ван Чун достал две таблетки размером с перепелиные яйца и передал их им.

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли медленно открыли глаза, и, когда они это сделали, из их тел поднялись энергетические бури. Если бы кто-то наблюдал их ауру, кто бы мог поверить, что эти двое получили тяжелые ранения всего несколько минут назад?

Они не сразу приняли таблетки, вместо этого, используя свои яркие глаза, чтобы тщательно изучить молодое лицо, находящееся перед ними, как будто видят его в первый раз. Эти два командира армии протектората Анси изначально считали, что хорошо знают Ван Чуна, но каждый раз, когда они так думали, Ван Чун преподносил им новый сюрприз.

Всего за несколько коротких мгновений восемьдесят процентов их травм были исцелены, а вся их энергия восстановлена. Даже такие выдающиеся эксперты, как Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, не могли этого представить.

— Лорд Ван, мы вас побеспокоили. Отдыхайте. Оставьте остальное нам!

Они взяли таблетки у Ван Чуна, и встали.

Ван Чун улыбнулся, едва заметный намек на усталость мелькнул в его глазах, и он кивнул.

— Рапорт!

Как раз, когда Ван Чун готовился повернуться и уйти, он услышал поспешные шаги и голос, окрашенный паникой.

— Милорды, гигантская баллиста была уничтожена. Обе гигантские баллисты были уничтожены врагами.

— Чего?!

Все трое были ошеломлены этими словами. Ван Чун повернул голову, чтобы посмотреть на посланника. Две гигантских баллисты имели стратегическое значение. Несмотря на то, что угрозы Бегемотов больше не было, само существование гигантских баллист могло угрожать любым нечеловеческим существам, с которыми может столкнуться Великий Тан.

Никто не посмел бы гарантировать, что у арабов больше не было особых уловок в рукаве.

Гигантские баллисты были разработаны Ван Чуном, и в будущем их можно будет построить еще больше, но в этот самый момент гигантские баллисты играли важную роль в стабилизации морального духа армии.

После всех потерь, понесенных в этом сражении, гигантские баллисты имели большую потенциальную ценность, чем их фактическая стоимость.

— Это были Гиганты Небесного Короля? — Спросил Ван Чун.

Только Гиганты Небесного Короля имели силу, чтобы уничтожить гигантские баллисты. Но он был немного сбит с толку, поскольку использовал Бегемотов, чтобы отогнать всех Гигантов Небесного Короля. Почему посланник пришел сейчас с новостью о том, что последняя гигантская баллиста была уничтожена?

Курьер опустил голову и дал совершенно неожиданный ответ.

— Лорд-Генерал-Защитник, это не так! Тем, кто уничтожил гигантскую баллисту, был Великий Генерал Небесного Волка Западно-Тюркского Каганата, Дуву Сили!

На мгновение все три командира были ошеломлены.

— Я объясню, что случилось!

Вдруг заговорил пожилой голос. Под смущенным взглядом трех командиров Чжан Шоужи с тревогой прорвался сквозь толпу, идя во главе нескольких мастеров.

......

Пока Чжан Шоужи объяснял, как была уничтожена гигантская баллиста, вдалеке, крепкая фигура на могучем скакуне скакала к холмам в облаке пыли.

— Великий министр, Дуву Сили возвращается.

Три пары глаз на холмах сосредоточились на Дуву Сили, их взгляды двигались вместе с ним.

У Хуошу Хуйцана и ДуСуна Мангпоче были довольно удивленные взгляды, пока они смотрели на Великого Генерала Небесного Волка. Неподалеку командующий Великой Кавалерией Мутри Хуоба Сангье был искренен со своими эмоциями. Хотя он был всего лишь бригадным генералом, Хуоба Сангье не скрывал своего презрения.

— Хм, а что он мог сделать, если не вернуться? Битва окончена, Абу Муслим отступил, и он даже не видел лица Ван Чуна. Хотел ли он остаться, чтобы Тан мог смеяться над ним? — издевался Хуоба Сангье.

Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче изогнули брови, но никто ничего не сказал.

Великий Генерал Небесного Волка ушел с великой бравадой и силой, но он провел всю битву, сражаясь с Аравийскими Гигантами Небесного Короля. Что касается главной цели, Ван Чуна, Дуву Сили даже не видел его, поэтому Хуоба Сангье не может быть обвинен в своем презрении. По правде говоря, то, что Хуоба Сангье не утверждал, что репутация Дуву Сили была пустой, уже было хорошо.

Подумав об этом несколько минут, ДуСун Мангпоче решил выступить от имени Дуву Сили.

— Вы не можете так говорить. Дуву Сили просто не хватило удачи. По крайней мере, вы не можете отрицать, что он уничтожил последнюю гигантскую баллисту Великого Тана. Ему удалось вернуться с некоторым результатом.

Неожиданно, насмешливая улыбка Хуобы Сангье только расширилась от слов ДуСуна Мангпоче. Глаза Хуошу Хуйцана расширились, и выражение его лица 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 998. Иcтинная цeль Дуву Сили!**

Гигантские баллисты были инструментами Великого Тана против арабских Бегемотов, но теперь, когда шесть из этих огромных зверей были мертвы, а последний был на грани смерти, гигантские баллисты были героями, которым негде было показать свое мастерство. Независимо от того, уничтожил ли Дуву Сили одну из них или нет, это будет иметь ограниченный эффект в битве. Действия Дуву Сили были больше похожи на последнее усилие по спасению своего достоинства. Все знали это, хотя у них был такт, чтобы не сказать этого вслух.

— Хм, что за сражение с великанами? Он увидел, что мальчик Тана получил контроль над четырьмя Бегемотами, и знал, что не сможет победить, поэтому он сначала нашел великанов, и спустил вниз. Но разве он думает, что мы, глупцы? Вы не видите это? — усмехнулся Хуоба Сангье.

Хотя У-Цан не столько уважал воинское мастерство, сколько Аравийскую Империю, они были жестокими людьми, которые уважали настоящих героев. В начале Хуоба Сангье очень ожидал усилий Дуву Сили, но ни одно из его действий не стоило его уважения.

Тыгыдык тыгыдык! Похоже, Дуву Сили, понимал, что потерял все свое достоинство, поэтому, скача к холмам, внезапно повернулся и направился к тюркскому лагерю.

Холмы мгновенно затихли. Все спокойно наблюдали, как Великий Генерал Небесного Волка исчез в западно-тюркском лагере.

После периода длительного молчания все наконец отвернулись. Никто ничего не сказал, но даже ДуСун Мангпоче, который только что высказался за Дуву Сили, чувствовал себя немного смущенным. Легко представить, как отреагировали остальные.

— Ха-ха, вы все слишком свысока смотрите на Дуву Сили. — вдруг заговорил Далун Руозан. Его рукава мягко развевались на ветру. Он стоял спиной к генералам, и его волосы тут и там развевлись на ветру, наполняя его элегантной и грациозной аурой.

— Если бы у Дуву Сили было столько способностей, он бы никогда не стал Великим Генералом Небесного Волка.

Эти слова сразу привлекли внимание Хуошу Хуйцана, ДуСуна Мангпоче и Хуобы Сангье, и все они вместе с другими генералами повернулись к Далуну Руозану.

— Великий министр, вы имеете в виду… что Дуву Сили преднамеренно действовал неуклюже? — прощупал Хуошу Хуйцан.

— Ха-ха, он не был неуклюжим. У него была четкая цель. Просто никто из вас не смог этого увидеть.

Далун Руозан не повернул головы, но он знал, о чем они думают, будто это были его собственные мысли.

— Великий министр, если я могу говорить откровенно, это не значит, что я не верю великому министру, но я не могу понять, насколько Дуву Сили грозен. На протяжении всей этой битвы я не видел, чтобы он оказывал какие-либо существенные подвиги на поле. — сказал Хуоба Сангье. Хотя он верил в Далуна Руозана, он не мог с готовностью присоединиться к аргументу, что Дуву Сили был способным генералом.

Далун Руозан усмехнулся, но не стал возражать.

— Хуоба, есть некоторые вещи, которые вы не можете просто увидеть, глядя на поверхность. Подвигов у Дуву Сили намного больше, чем вы можете себе представить… Никто из вас не заметил, что, оставшись один, он вернулся с чем-то другим на спине своей лошади?

— Чего?!

Эти слова удивили собравшихся генералов.

Экскурсия Дуву Сили провалилась, и поэтому все они только заметили, что он ушел в приподнятом настроении, а вернулся украдкой. Ван Чун был еще жив, поэтому все, что он делал, нельзя было считать существенным. Что касается того, что у него было на спине лошади, они не приглядывались.

Но слова Далуна Руозана заставили их задуматься, и они начали вспоминать.

Выражения их лиц быстро стали удивленными.

— Когда Дуву Сили вернулся, оказалось, что… у него был другой человек на лошади! — сказал тибетский генерал, и его комментарий заставил других вспомнить это. В конце концов, это произошло только несколько минут назад, и память об этом была свежа в их головах.

— Но что в этом такого особенного? — нахмурившись, сказал Хуоба Сангье.

Даже если этот вопрос подтвердился, они так и не поняли, почему Далун Руозан поднял этот вопрос. Все изменилось только потому, что Дуву Сили привез кого-то?

— Если бы Дуву Сили с самого начала стремился побить Ван Чуна, естественно, в этом не было бы ничего особенного, но что, если это было не так? Если Дуву Сили с самого начала шел не за Ван Чуном, как вы думаете?

Далун Руозан слабо улыбнулся.

— Ах!

На мгновение все были ошеломлены. Даже рот Хуобы Сангье раскрылся.

Это было правдой! Если бы Дуву Сили с самого начала стремился за Ван Чуном, а затем развернулся, не достигнув своей цели, он, естественно, заслужил бы презрение у своих сверстников. Но что, если это никогда не было его истинной целью? Все они были введены в заблуждение смелыми словами Дуву Сили, поэтому даже не рассматривали другую возможность.

Далун Руозан почувствовал, что происходит позади него, и улыбнулся. Дуву Сили был грозным человеком. Если бы не тот факт, что он был более внимательным, чем остальные, заметив несколько незначительных деталей, он был бы так же обманут, как Хуошу Хуйцан и Хуоба Сангье.

Но он был известен своей репутацией мудрого министра. В этом мире было очень мало того, что можно было скрыть от его глаз.

Далун Руозан посмотрел на небо и неторопливо сказал:

— В некоторых случаях нельзя просто слушать то, что говорят другие. Вы также должны видеть, что они делают.

Он не был чистым ученым, но поведение, аура и интеллект, которые он демонстрировал, заставили бы любого ученого восхищаться им.

— Дуву Сили всегда умел скрывать свою истинную цель. Как мог кто-то, кто мог стать Иркином из Западно-Тюркского Каганата и победить генерала-протектора Бэйтина Ань Сишуна, быть столь же некомпетентным, как все вы утверждаете?

— Но, великий министр, кто стоил бы стольких усилий Дуву Сили, чтобы взять его в заложники? И зачем ему это скрывать от нас?

Хуошу Хуйцан шагнул вперед, подошел к Далуну Руозану и задал критический вопрос.

Если Великий Генерал Небесного Волка был таким же коварным интриганом, как утверждал Далун Руозан, то они не будут издеваться над Дуву Сили, а Дуву Сили издеваться над ними. Но даже Хуошу Хуйцан не мог понять, почему Дуву Сили сделал все это.

— Что еще это может быть? Единственная вещь, более важная, чем убийство Ван Чуна, — это то образование, которое способно вызвать «феномен образования».

Далун Руозан улыбнулся, не спеша объявив истинную цель Дуву Сили.

Эти слова были похожи на валун, врезавшийся в озеро, что немедленно заставило разум собравшихся генералов ворочаться.

Формирование Иллюзий!

Никто не ожидал, что это будет истинной целью Дуву Сили. Но те, кто знал истинный вес этих слов, поймут, что Дуву Сили определенно придал огромное значение этой операции. Даже Хуоба Сангье выглядел ошеломленным. Теперь он стоял с задумчивым взглядом в глазах.

Далун Руозан усмехнулся, зная, что все наконец всё поняли.

— … Дуву Сили никогда не нацеливался на Ван Чуна. В предыдущей битве никто из вас не заметил? Когда кавалерия Ушана Ван Чуна произвела явления формирования, выражение в глазах Дуву Сили стало совершенно другим. Однажды я послал людей, чтобы исследовать Великого Генерал Небесного Волка западных тюрков, и хотя мне не удалось заполучить много информации, мне удалось получить одно и то же заключение из всех кусочков, которые я собрал. Этот Великий Генерал Небесного Волка имеет чрезвычайно сильное желание силы.

Проявлнное Формирование — это высший уровень, которого может достичь любое образование, и даже Иллюзорная Формация Небесного Волка Дуву Сили не достигла этого уровня. Дуву Сили и его кавалерия Небесных Волков взлетят до еще больших высот. Дуву Сили, естественно, будет держать такой важный вопрос очень близко к сердцу… Никто из вас не заметил, что, хотя битва уже закончена, и Дуву Сили вернулся в свой лагерь, западно-тюркские солдаты крайне бдительны? — сказал Далун Руозан.

Генералы проследили за взглядом Далуна Руозана и увидели, что было именно так, как сказал Далун Руозан. Западные турки, которые были совершенно не вовлечены в жестокую битву между арабами и династией Тан, внезапно стали чрезвычайно бдительными и осторожными после возвращения Дуву Сили. Все они осторожно следили за окружающими.

Ни у одного из генералов больше не было сомнений.

— Впечатляющий Великий Генерал Небесного Волка… Мы все его недооценили!

Дусун Мангпоче наконец вздохнул.

Дуву Сили слишком хорошо скрывал свои мотивы. В этот момент ДуСун Мангпоче, наконец, понял, как Генерал-Защитник Бэйтина Ань Сишун проиграл ему. Дуву Сили был невероятно сильным и чрезвычайно хитрым, его действия были неортодоксальны и затуманены обманом. Как можно справиться с таким человеком?

— Ха-ха, пойми его стиль, его слова, и ты, естественно, не станешь жертвой его уловок. — равнодушно сказал Далун Руозан. Этот его комментарий ясно объяснил, на какой основе следует взаимодействовать с Дуву Сили.

Дуву Сили был умным человеком, но, к сожалению, он был далеко не единственным умным человеком на этом поле битвы. ДуСун Мангпоче знал, что по крайней мере три человека на этом поле битвы смогут увидеть его намерения. Хуошу Хуйцан и Дусун Мангпоче не были с ним знакомы и почти не общались с ним, и их нельзя было назвать опытными интриганами. Для них было нормальным быть обманутыми.

Но это не было какой-то глубокой техникой для Далуна Руозана.

— Поехали! Дуву Сили уже удалось поймать важную личность Великого Тана. Однако человека на другом конце не следует провоцировать. Он должен выяснить это очень скоро. Великий Тан одержал крупную победу и находится на пике своего морального духа. Даже Абу Муслим ушел, поэтому мы также должны сделать временное отступление! Пока эта гигантская обезьяна не умрет, мы не сможем сражаться с ним.

Далун Руозан улыбнулся, махнув рукой и приказав уйти.

Румбл!

Несколько мгновений спустя десятки тысяч тибетских кавалеристов ушли в свой лагерь в облаке пыли. Через несколько мгновений они совершенно исчезли с восточного поля 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 999. Пocлeдствия битвы!**

B западно-тюркском лагере Дуву Сили услышал шум и вышел из своей палатки. Когда он увидел, что это уходят Далун Руозан и его солдаты, странный свет вспыхнул в его глазах.

— С этим Далуном Руозаном… трудно иметь дело! Армия уходит, даже не уведомив меня об этом. Можно ли считать это маленьким предупреждением?

В глазах Дуву Сили появилась задумчивая улыбка. Не то чтобы никто не мог понять его стиль и понять его истинные намерения, но очень немногие были похожи на Далуна Руозана, способного увидеть его всего за несколько встреч.

— Передайте мой приказ! Армия должна уйти! Следуйте за тибетцами на восток! — быстро приказал Дуву Сили.

— Но Милорд, что нам делать с человеком в палатке? — спросил голос.

Если внимательно слушать, можно было услышать некоторый шум внутри палатки.

— Возьми его с собой. Этот человек стоит целое состояние. Если с ним что-нибудь случится, я спрошу с тебя лично! — сказал Дуву Сили.

— Да!

Сердце человека замерло, и он не посмел больше сказать ничего.

Румбл! Вскоре после ухода тибетцев Дуву Сили повел оставшихся солдат и волков в том же направлении.

......

Стоя перед Таласом, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли, Ван Янь и Ван Чун замолчали, услышав объяснение Чжана Шоужи. Далун Руозан, Хуошу Хуйцан, ДуСун Мангпоче и десятки тысяч тибетских кавалеристов не двинулись с места. Единственным, кто пришел, был Дуву Сили, который надеялся нанести удар, пока железо было горячим, и ему удалось уничтожить последнюю и жизненно важную гигантскую баллисту.

Тан сумел удержаться против армии Небесного Короля, сопротивляясь ее бешеным атакам, чтобы защитить эту гигантскую баллисту, но им не удалось защититься от неожиданного удара Дуву Сили, когда он повернулся, чтобы уйти. Тысячи запчастей были разбросаны по небу, и последней гигантской баллисты Таласа не стало.

— Ее можно починить? — почти инстинктивно выпалил Гао Сяньчжи. Это была его первая реакция.

Чжан Шоужи управлял созданием гигантской баллисты от концепции до реальности, поэтому никто не был знаком с ней больше, чем он. Он также был, вероятно, единственным человеком, способным ее починить.

— Это очень трудно.

Чжан Шоужи покачал головой с мрачным выражением лица.

Дуву Сили — Великий Имперский Генерал, и его атаки находятся на высочайшем уровне. Даже простой гигант может уничтожить гигантскую баллисту, а тем более Великий Имперский Генерал. Я осмотрел ее, и почти восемьдесят процентов деталей гигантской баллисты были превращены в порошок, а ведь некоторые из них были очень ценными и высококачественными деталями. Один лишь только сбор материалов, отливка деталей и добавление надписей было чрезвычайно трудоемким. Шансы, что мы можем отремонтировать эти детали, очень малы, так как материалы, из которых они были изготовлены, чрезвычайно ценны.

Гао Сяньчжи мгновенно замолчал.

В этой битве гигантские баллисты оказали большую услугу. Если они будут уничтожены, моральный дух армии понесет значительный удар. В конце концов, никто не знал, были ли у арабов еще нечеловеческие силы.

— Все в порядке. Просто оставьте это мне. — сказал Ван Чун.

Другие могут не знать, какие еще бесчеловечные силы имела Аравийская Империя, но Ван Чун знал, что армия Бегемотов и Армия Короля Неба были их двумя сильнейшими силами. Аравийская империя не имела возможности перебросить какие-либо нечеловеческие силы в такой короткий промежуток времени.

— Старший Чжан, давайте действовать по старым правилам. Соберите поврежденные части из двух гигантских баллист и используйте их, чтобы построить одну. Что касается того, могут ли они стрелять, это уже не важно. Самое главное, чтобы поднять боевой дух войск. Кроме того, хотя мы знаем, что построить еще одну гигантскую баллисту будет очень сложно, арабы и тибетцы этого не знают. Создание имитации, по крайней мере, будет иметь пугающий эффект. — уверенно заявил Ван Чун.

Теперь он контролировал последнего Бегемота на поле битвы в Таласе. По правде говоря, не нужно было так быстро строить еще одну гигантскую баллисту.

Даже если бы они могли построить одну из них, они могли бы не торопиться, делая это.

— Понял! Если это так, этот старик может быстро построить еще одну баллисту.

Чжан Шоужи кивнул, понимая намерение Ван Чуна.

Ранее Ван Чун использовал кучу поддельных танских баллист, чтобы обмануть тибетцев, и было ясно, что он планирует использовать тот же трюк.

Румбл!

Пока они говорили, с холмов донесся грохот. Пыль поднялась в воздух, и армия начала отступать.

— Это тибетцы! — сказал в восторге Сюэ Цяньцзюнь, его лицо было взволновано, поскольку давление от сегодняшней битвы наконец-то ослабло. — Арабы отступили, и тибетцы определенно увидели это и решили сделать то же самое.

Румбл!

Как и было сказано, западные турки также начали отступать.

Все были рады и взволнованы, увидев это. Если угроза турок и тибетцев будет устранена, Тан окажется в гораздо лучшем положении.

— Это не так просто!

Ван Чун покачал головой, его лоб начал морщиться, пока он наблюдал, как две армии отступают. Пока он говорил, Ван Чун, Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь начали вставать. [ранoбэс]

— Ван Чун прав. — согласился Гао Сяньчжи. — Эта битва оказала влияние на тибетцев и западных тюрков, но, будь то великий генерал Небесного Волка Дуву Сили, Хуошу Хуйцан или Далун Руозан, никто из них не может легко сдаться.

Вывод этих армий ослабил давление на Тан, но Гао Сяньчжи оставался глубоко подозрительным.

— Помните, что вы никогда не сможете претендовать на настоящую победу, если не победите врага, и до тех пор, пока вы не победите, вы никогда не сможете ослабить свою бдительность.

Ван Чун слегка поднял голову. В этом аспекте он был в полном согласии с Гао Сяньчжи. Будучи высокопоставленными командирами династии Тан, они разделяли многие пункты согласия.

Все вокруг затихли, и стали наблюдать, как тибетцы и турки уходят. Когда Ван Чун смотрел на западных турок, его брови поднимались и опускались, как будто он что-то думал.

— Ван Чун, что не так?

Гао Сяньчжи сразу почувствовал что-то и повернул голову.

— Что-то не так. — сказал Ван Чун с нахмурившимися бровями, и его слова сразу привлекли всеобщее внимание.

— Ван Чун, что не так? Что ты понял? — Спросил Чэн Цяньли. Хотя он не проводил много времени с Ван Чуном, Чэн Цяньли знал, что этот молодой генерал-защитник Цыси никогда не скажет ничего без причины. Если он сказал, что что-то не так, значит, что-то наверняка произошло.

— Я не знаю.

Ван Чун медленно отвел взгляд.

— Это не первое мое столкновение с Далуном Руозаном, поэтому у меня есть понимание его стиля. Битва окончена, а арабы проиграли, поэтому решение Далуна Руозана вывести свою армию и ждать лучшего момента полностью в соответствии с его способом вести дела. Но этот Великий Генерал Небесного Волка… Я чувствую, что с ним что-то не так.

— Дуву Сили?

Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли удивленно посмотрели друг на друга. Они не ожидали, что Ван Чун сосредоточит свое внимание на Дуву Сили.

— Лорд-покровитель, у вас больше опыта, чем у меня. Вы когда-нибудь общались с этим Дуву Сили? У вас есть понимание о нем?

— Это… Дуву Сили и я сражаемся в разных регионах. У нас никогда не было много прямых взаимодействий, поэтому я никогда не обращал на него слишком много внимания.

Брови Гао Сяньчжи приподнялись.

— Исходя из того, что я знаю, Дуву Сили известен как человек, с которым очень трудно иметь дело. Он получил статус Иркина благодаря хладнокровным средствам, убив предыдущего Иркина… Этот человек был очень известен среди западных турок.

Ван Чун нахмурился еще глубже, странное чувство в его сердце усилилось.

Все замолчали, и уставились на Ван Чуна. Никто не смел его беспокоить. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и Ван Янь также стали задумчивыми. Однако, в отличие от Ван Чуна, им было очень трудно почувствовать что-то неправильное в этом простом отступлении.

Ван Чун неожиданно повернулся к Чжану Шоужи и сказал:

— Старший Чжан Шоужи, не могли бы вы еще раз рассказать, что вы говорили раньше?

Чжан Шоужи был сбит с толку, но он поспешно пересказал историю уничтожения гигантской баллисты.

Все очень внимательно слушали его рассказ, но никто, даже Гао Сяньчжи или Чэн Цяньли, не понимал, для чего это нужно. Они не могли провести никакой связи между уничтожением Дуву Сили гигантской баллисты и странным ощущением Ван Чуна, что что-то не так.

Было так тихо, что можно было услышать падение булавки. У всех была растерянность в глазах, но взгляд Ван Чуна постепенно начал обостряться.

— Это неправильно! Действия Дуву Сили были странными! — твердо заявил Ван Чун.

— Ван Чун, что ты обнаружил? Что случилось с Дуву Сили, уничтожившим гигантскую баллисту? — поспешно спросили Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли.

— Это не проблема с гигантской баллистой, а проблема с Дуву Сили. Лорд-генерал-защитник, генерал Чэн, позвольте мне спросить вас, как вы думаете, какова была цель Дуву Сили, когда он пересек вторую линию обороны в одиночку?

— Конечно, это было связано с…

Чэн Цяньли немедленно открыл рот, но, когда он собирался произнести слова «Ван Чун», его голос остановился, а лицо застыло.

— Вы поняли?

Ван Чун посмотрел на Чэн Цяньли, зная, что тот понял.

— На первый взгляд, Дуву Сили, казалось, шел за нами, но на протяжении всей этой битвы мы его даже не видели. Этот Дуву Сили определенно странный. Его целью была не мы. У него, должно быть, была другая цель.

Когда сознание Ван Чуна прояснилось, его глаза становились все острее и острее. Рядом с ним глаза Гао Сяньчжи тоже начали наполняться беспокойством. Было бы хорошо, если бы Дуву Сили нацеливался на них, но если бы это было не так, то у них на руках была настоящая проблема. Еще хуже было то, что битва уже закончилась. Независимо от цели Дуву Сили, он, вероятно, уже добился успеха.

— Сюэ Цяньцзюнь! Передайте мой приказ! Соберите армию! Проведите тщательный осмотр! Сконцентрируйтесь, в частности, на солдатах баллисты и кавалерии Ушана! Я хочу получить сообщение обо всех деталях!

Взгляд Ван Чуна стал пронзительно холодным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась 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 1000. Aмбиции Дуву Сили!**

Вдали западныe турки давно исчезли. Тем временем Сюэ Цяньцзюнь быстро закончил осмотр.

— Лорд Маркиз! Это плохо! Сэр Чэнь Бин пропал без вести! Мы обыскали весь лагерь, но не нашли его!

— Что?!

Ван Чун мгновенно побледнел от его слов, и даже Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли в ужасе оглянулись. Хотя они не очень хорошо понимали подчиненных Ван Чуна, они знали имя Чэнь Биня. Он был командующим баллистической армией Ван Чуна, в роли которого он был очень опытным. Под его командованием одни и те же баллисты демонстрировали совершенно другой уровень мощности. Он имел чрезвычайно важный статус в армии Ван Чуна.

Хотя он не атаковал врага вместе с другими танскими солдатами, многие из арабов, тибетцев и турок, погибших в этой битве, пали от его рук. Он оказал отличную услугу и был чрезвычайно важным человеком.

Отсутствие этого человека оказало бы огромное влияние на битву при Таласе!

— Ищите снова! Вы искали в Таласе, в стенах? А также… вызовите солдат баллисты! А также охранников Чэнь Биня. Даже они не знают, где Чэнь Бин?

Голос Ван Чуна стал резким и суровым.

— Да!

Лицо посланника показало намек на нервозность. Маркиз редко был таким резким, но все знали, что после исчезновения Чэнь Биня было не до смеха.

Курьер быстро ушел, и вся армия начала выполнять приказ Ван Чуна. Гао Сяньчжи, Чэн Цяньли и их собственные подчиненные тоже не просто стояли рядом. Результат второй инспекции вскоре был представлен, хотя никто не хотел слышать результат.

Было подтверждено, что при уходе Дуву Сили взял с собой человека, и этот человек был Чэнь Бином! Из-за того, что Чэнь Бин был ранен, когда сражался с Гигантами Небесного Короля, он лежал на земле, смешанный с ранеными и мертвыми. Таким образом, когда Дуву Сили ушел с ним, это не привлекло слишком много внимания.

И когда большинство раненых были перевезены в Талас и другие сильно охраняемые районы, солдаты баллисты полагали, что его уже забрали в город. Вместе с хаосом битвы и тем, что у всех было время только подумать о себе, они не заметили этого. Таким образом, тот факт, что Чэнь Бин был взят в заложники, какое-то время оставался неизвестным.

Эта новость была похожа на бомбу, взорвавшуюся в голове каждого. Атмосфера мгновенно стала тяжелой, и у таких людей, как Чжан Шоужи, были мрачные выражения лица.

— Что я не понимаю, так это то, что Дуву Сили — знаменитый Великий Генерал Небесных Волков, один из трех сильнейших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата. Почему он взял Чэнь Бина в заложники?

Си Юаньцин, занявший третье место командующего армией протекторатов Аньси, неожиданно выступил со своей позиции, стоя рядом с Чэн Цяньли. Он только пришел, и сразу услышал новости. Его самым глубоким впечатлением от Чэнь Бина была сцена, когда тот эффективно и жестоко истреблял арабов, командуя армией баллисты.

Хотя его уровень боевых искусств был невысок, продемонстрированные им способности оставили много сильных генералов в пыли. Но даже исходя из этого, Си Юаньцин не понимал, почему могущественный Великий Генерал Небесного Волка взял Чэнь Бина в заложники.

— Может ли быть так, что Дуву Сили забрал Чэнь Биня, чтобы узнать секреты баллист и создать свою собственную армию баллист? — сказал Си Юаньцин.

— Невозможно!

Си Юаньцин был немедленно прерван Чжаном Шоучжи.

Баллисты всегда были одним из высших секретов Великого Тана. Для построения баллисты необходима диаграмма. Это не то, что вы можете построить, просто взглянув на ее внешность. Если бы вы сделали это, вы бы просто получили гигантскую железяку. Арбалет в лучшем случае. Более того, это дело, которое должны решать ремесленники, в то время как солдаты несут ответственность за ее боевые действия. Чэнь Бин может быть командиром баллист, но у него нет диаграммы ее построения. Было бы невозможно для Дуву Сили получить от него секрет баллисты.

Кроме того, баллисты требовали высокого уровня мастерства в ковке и полной системы кузнечного производства. Это не то, что может понять степная империя, подобная западным туркам. Даже если бы они получили в свои руки диаграмму баллисты, она была бы бесполезной в их руках! Они не смогут выковать даже одну баллисту!

Выражение лица Чжан Шоужи было твердым. В области кузнечного дела его авторитет был абсолютным. Строительство Города Стали и реализация гигантской баллисты подняли репутацию Чжана Шоужи до невероятных уровней, и он был бесспорным гроссмейстером в этой области. Это было особенно верно в отношении строительства грандиозного проекта, который был Городом Стали. Поскольку он наблюдал за всем проектом, он достиг почти божественного статуса в сердцах многих мастеров.

Если он сказал, что Западно-Тюркский Каганат не может построить баллисту даже с диаграммой, то это было именно так.

Но что, если Западно-Тюркский Каганат будет сотрудничать с Аравией в создании баллист? — спросил другой офицер армии протектората Анси.

Западные турки, тибетцы и арабы были в трехстороннем союзе. Все боялись наихудшего сценария, при котором западные турки станут сотрудничать с арабами.

Западно-Тюркскому Каганату не хватало необходимых навыков для создания баллисты, но арабы были вполне способны на такой подвиг.

— Невозможно!

Прежде чем Чжан Шоужи смог ответить, Гао Сяньчжи покачал головой и отверг это мнение.

— Арабы весьма горды, и они только начали вступать в конфликт с нами и взаимодействовать с баллистами в течение двух месяцев. За этот период арабы еще не заключили союз с западными турками. Их союз только формируется, каждая сторона сомневается в другой. Это определенно не та ситуация, когда три стороны доверяют друг другу достаточно, чтобы работать вместе для создания баллисты. Более того, Абу Муслим имеет стиль командующего, который предпочел бы, чтобы Дуву Сили возглавил армию, чтобы сотрудничать с арабами в нападении на нас, а не просто предоставил баллистическую диаграмму. Таким образом, эта ситуация невозможна. По крайней мере, Дуву Сили, делая что-то подобное, не имеет ничего общего с Абу Муслимом.

— Но если Западно-Тюркский Каганат не может сделать баллисты, а Дуву Сили не планирует сотрудничать с арабами, почему он взял Чэнь Бина в заложники? — пробормотал Сюэ Цяньцзюнь.

Его слова заставили замолчать собравшихся офицеров. Чэнь Бин был командиром баллистической армии. Если Дуву Сили не взял его в заложники из-за баллист, то для чего это было нужно? Никто не мог ответить на этот вопрос.

— Больше не нужно об этом думать. Если Дуву Сили не пришел за баллистами, то он мог преследовать только одну вещь: кавалерию Ушана! — неожиданно заявил Ван Чун.

В Таласе наиболее сильными и эффективными силами Великого Тана были армия баллист и хорошо вооруженная кавалерия Ушана. Если это были не баллисты, тогда остался только один выбор.

— Но Ван Чун, разве Чэнь Бин не был командующим армией баллист? Если Дуву Сили хотел что-то сделать с кавалерией Ушана, зачем ему брать Чэнь Бина?

Гао Сяньчжи в замешательстве слегка нахмурился. Могущественный Великий Генерал Небесного Волка доминировал в степи и не допустил бы такой явной ошибки. Гао Сяньчжи был довольно озадачен этой ситуацией.

— … Кроме того, если Дуву Сили хотел двинуться против Ушана, он просто напал бы. Даже если бы он хотел Метеоритную Металлическую Броню или мечи из Стали Вутц кавалерии Ушана, ему не нужно было бы брать кого-то в заложники.

Кавалерия Ушана обладала невообразимой силой, и как командир, Гао Сяньчжи не мог этого не заметить. Более того, Ван Чун никогда не скрывал от него секретов мечей Метеоритного Металла и Стали Вутц.

— Эта проблема, вероятно, имеет свои корни в доспехах.

Губы Ван Чуна изогнулись в почти необнаружимой и горькой улыбке.

Все офицеры под моим командованием вооружены доспехами из Метеоритного Металла и мечами из Стали Вутц, а генералы обладают экипировкой еще более высокого качества. Дуву Сили не знаком со структурой моей армии, поэтому он, должно быть, только заметил, что Кавалерия Ушана была экипирована специальными доспехами, ничего больше не замечая. В результате он принял Чэнь Бина за одного из кавалеристов Ушана. Что касается цели Дуву Сили в захвате заложников, то она, вероятно, лежит в явлении формирования.

Бузз!

Сначала все были сбиты с толку, но слова «феномен образования» сразу же заставили их все понять. Гао Сяньчжи и Чэн Цяньли, у которых был широкий опыт, особенно хорошо понимали значение этих слов.

Сердце Гао Сяньчжи мгновенно упало. Как высококлассному командиру, ему нужно было лишь, чтобы Ван Чун слегка ему обозначил, чтобы он быстро понял последствия.

— Эта ситуация выглядит довольно плохо. Феномен образования не является второстепенным. — серьезно сказал Гао Сяньчжи. — По правде говоря, после того, как эта битва была закончена, я планировал спросить вас об этом. И трудно обвинить Дуву Сили в том, что он желает вашего феномена формирования. Кавалерия Небесных Волков — одна из трех самых мощных кавалерийских сил Западно-Тюркского Каганата. Если Дуву Сили сможет раскрыть тайну феноменов образования и поднять Иллюзорное Образование Небесного Волка на высочайший уровень, он станет могущественным врагом нашего Великого Тана, будь то сейчас или в будущем. Кроме того, я не очень разбираюсь в ваших подчиненных, но я хочу вас кое о чем спросить. Чэнь Бин — командующий баллистической армией, он что-нибудь знает о феномене формирования конницы Ушана?

— Он знает.

Ван Чун кивнул.

— До того, как я сформировал армию баллисты, он был одним из офицеров кавалерии Ушана. Хотя он не знает всех секретов, он знает около восьмидесяти процентов из них.

— Ван Чун, западные турки являются империей кавалерии, и они используют гораздо больше формаций, чем мы. Если Дуву Сили раскроет секрет явлений формирования и распространит его в Западно-Тюркском каганате, вы понимаете, что это будет означать? Поэтому, если вы простите меня, позвольте мне задать еще один вопрос. Учитывая ваше понимание Чэнь Биня, если Дуву Сили хочет получить от него секрет образования, сможет ли он добиться успеха?

Гао Сяньчжи говорил очень тактично, но выражение его лица стало еще более серьезным. Дуву Сили никогда не был одним из тех, кто делал мелкие замыслы. Как один из сильнейших Великих Генералов Западно-Тюркского Каганата и уважаемый Иркин, он был не единственным, кто задумывался об усилении своей конницы Небесного Волка. Это уже не было простым вопросом захвата Чэнь Биня, который повлияет на армию баллист. Теперь это был стратегический вопрос, который мог повлиять на баланс сил между Великим Таном и Западно-Тюркским каганатом.

— Haaaa…

Ван Чун глубоко вздохнул, медленно поднял голову и посмотрел на восток.

— Сейчас меня беспокоит не то, сможет ли Дуву Сили раскрыть тайну феноменов образования, а тот факт, что он не получит секрет!

Глубокое беспокойство окрасило голос 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глaва 1001. Открытиe!**

Гаo Сяньчжи и Чэн Цяньли были ошеломлены словами Ван Чуна, но, когда они начали понимать, замолчали, и воздуx стал угнетающим.

Чэнь Бин очень долго служил у Ван Чуна. Он начал сражаться бок о бок с Ван Чуном на юго-западе, оказывая большую услугу, затем служил Ван Чуну во время строительства Стального города и в столкновениях с ДуСун Мангпоче на Тибетском плато, и, наконец, он возглавил армию баллист в этой битве при Таласе. Чэнь Бин сделал все возможное, чтобы помочь Ван Чуну, и был способным подчиненным.

Ван Чун не беспокоился о том, сможет ли Чэнь Бин разгласить секрет, поскольку это было абсолютно невозможно для человека с характером Чэнь Биня. Но если он ничего не скажет, такой человек как Дуву Сили должен был убить его.

— Лорд Маркиз, что нам теперь делать?

Сюэ Цяньцзюнь наконец-то озвучил вопрос, который был у всех на уме. Чэнь Бин был очень популярен среди военнослужащих, и после сражения вместе со своими товарищами в бою он устраивал пир и веселился, обращаясь с солдатами, как со своими братьями. Можно легко представить, что они все почувствовали, услышав, что Чэнь Бин был взят в заложники.

— Срочно! Принесите мне чернила и бумагу. Я хочу написать письмо Дуву Сили. Я лично займусь этим вопросом.

Ван Чун посмотрел на восток с ледяным светом в глазах.

......

Время медленно прошло, и когда солнце начало опускаться на запад, небо потемнело. В шестидесяти ли от Таласа, бесчисленные волки бродили по земле. За этой огромной стаей волков в воздухе трепетало огромное знамя с изображением золотого волка на синем фоне, а за этим знаменем стояли бесчисленные палатки. Дуву Сили привел тюркскую армию разбить здесь лагерь.

После этого этапа битвы тюркская армия должна была расслабиться, но реальность была совершенно иной. Лагерь строго охранялся как внутри, так и снаружи, воздух был насыщен напряжением.

— Как это?

В белой палатке в самом центре лагеря Дуву Сили повернулся, чтобы посмотреть на одного из шаманов, сопровождающих армию.

— Милорд, у него очень серьезные травмы. Он был тяжело ранен еще до того, как вы взяли его в заложники. В его нынешнем состоянии ему будет трудно пройти даже несколько раундов допроса, а тем более пыток. — заключил изможденный шаман. Его фигура была окутана черным одеянием и источала густой травяной аромат.

Он посмотрел на Чэнь Биня, лежащего на кровати из овечьей шкуры, с глубоко взволнованными глазами. Тело этого Танца было испачкано кровью, а его одежда была в лохмотьях. Его травмы оказались очень серьезными.

И все же его внутреннее состояние было даже хуже, чем его внешность. Сорок процентов его костей были сломаны, его меридианы были в хаосе, а его внутренние органы сместились… Любая из этих травм в конечном итоге может закончиться смертельным исходом, а тем более все вместе.

Чэнь Бин приподнялся и принялся издеваться:

— Тебе не нужно тратить свое время… Ка, не важно, что ты хочешь знать, я тебе ничего не скажу. — Но он смог справиться только с этими несколькими словами, а затем начал яростно кашлять, каждый раз выплевывая кровь, которая покрывала его бледное лицо.

— Ты потерял слишком много крови. Если ты будешь еще больше волноваться, ты умрешь.

Изможденный тюркский шаман медленно подошел, говоря очень успокаивающим голосом. Война была вопросом для солдат. Шаман видел только больных и здоровых. Вид этого Хань не вызывал в нем никаких эмоций. Он видел только обычного человека.

— Ха-ха, кому какое дело, если я умру? Если бы я жаждал жизни и боялся смерти, я бы никогда не вышел на поле битвы. Дуву Сили, не теряй усилий. Я не буду рассказывать тебе никаких секретов о феноменах формирования. Ты должен просто поторопиться убить меня.

Чэнь Бин слабо улыбнулся с бесстрашным выражением лица. Даже шаман не мог не почувствовать восхищения его бесстрашием.

— Хммм, ты хочешь умереть? Это не так просто. Пока я не получу то, что хочу, даже смерть будет для тебя испытанием!

Взгляд Дуву Сили остыл, и он шагнул вперед и схватил Чэнь Биня за онемевшую правую руку. Румбл! Вспыхнул золотой свет, и величественная энергия, наполненная безграничной жизненной силой, захлестнула тело Чэнь Биня.

— Ах! — закричал Чэнь Бин, его тело выпрямилось, и огромная жизненная сила хлынула в его тело. Сила этой жизненной силы привела к тому, что раны на теле Чэнь Бина зажили с удивительной скоростью. В какой-то момент великолепный и почти осязаемый золотой свет охватил всю палатку.

— Если Дуву Сили хочет кого-то спасти, никто не сможет его остановить! Послушно признайся в секрете феномена образования!

Голос Дуву Сили раздался, как гром в палатке.

Намного позже, когда наступила ночь, Дуву Сили наконец вышел из палатки. Его лицо было немного бледным, но в целом его лицо выражало крайнюю радость. Он потратил много энергии на этого Танца. Любой другой мог бы подумать, что этот человек крайне недостоин усилий Дуву Сили, но Дуву Сили считал прямо противоположное.

В его глазах Танец представлял бесконечные возможности для Западно-Тюркского Каганата.

Если бы он смог получить секрет феноменальных явлений этой династии Тан, а затем распространить секрет в Западно-тюркском каганате, у каганата был бы шанс стать сильнее, чем Аравия. В конце концов, хотя арабские боевые кони были лучшими в мире, у западных турок было гораздо больше боевых лошадей.

Маленький Талас больше не важен. Если я смогу получить эту вещь, я стану Богом Войны Западно-Тюркского Каганата. Возможно, я даже смогу пойти немного дальше…

Разум Дуву Сили подумал об этом запрещенном слове, но оно дошло только до его губ и не пошло дальше. До тех пор, пока он действительно не преуспел, Дуву Сили не хотел оставлять ни одного уличающего ключа.

Вокруг него дул ветер, и, когда он посмотрел на темное небо и блестящие звезды, Дуву Сили внезапно почувствовал себя намного более расслабленным.

— Рапорт!

Вдруг он услышал голос. Брови Дуву Сили скривились, и он повернулся и увидел, что к нему устремился тюркский посланник.

— О чем вся эта суета? — сказал Дуву Сили с несчастным видом.

— Сообщаю! Великий генерал, по периметру был замечен разведчик Тана. Наши люди пошли, чтобы остановить его, но обнаружили, что он выстрелил в наши ворота. Это было привязано к стреле.

Посланник опустился на одно колено и предложил стрелу и письмо, которое было привязано к ней.

— Чего?!

Дуву Сили поднял бровь, и его правая рука слегка схватилась за воздух. Посланник почувствовал, как вес в его руках стал легче, стрела и попали попали в руки Дуву Сили.

Печать Великого Генерала!

Большие слова красного цвета, напечатанные на обратной стороне письма, заставили зрачки Дуву Сили сузиться и его лицо побледнело.

Это был не первый случай взаимодействия Дуву Сили с Великим Таном. Он больше всего сражался против Бэйтина, генерала-защитника Ань Сишуна, и он был не чужд этой печати. Это была печать, которую могли использовать только Великие Генералы Центральных Равнин. В регионе Талас только один человек мог использовать эту печать, и это был не Ван Чун, а Гао Сяньчжи.

— Оно пришло очень быстро!

Дуву Сили был довольно удивлен. Он ожидал, что пройдет несколько часов, прежде чем будет обнаружен захват Чэнь Бина. Поэтому не ожидал, что письмо придет так быстро.

— С этими парнями действительно трудно иметь дело.

В его глазах мелькнуло опасение, и он открыл письмо.

......

Хотя ночь уже наступила, Талас был ярко освещен. Ван Чун, Ли Сие, Хуан Ботянь, Цун Цзыань, Сюэ Цяньцзюнь и другие офицеры армии протектората Цыси собрались вместе. Хотя Гао Сяньчжи и Чэн Саньюань решили вернуться в свой лагерь, они отправили Си Юаньцина представлять их.

И Гао Сяньчжи, и Чэн Цяньли находились в очень неловком положении. Захват Чэнь Бина был связан с явлениями формирования, и для них согласиться или выступить против какого-либо плана было неправильно. Однако того, что они послали Си Юаньцина представлять их — человека, чей статус был только немногим ниже их — было достаточно, чтобы показать, какое значение они придают этому вопросу.

Когда разведчик, ответственный за доставку письма, вошел в зал, Ли Сие, Цун Цзыань, Хуан Ботянь, Сунь Чжимин и другие встали.

— Как все прошло? Есть новости?

Ван Чун не выдержал, но беспокойства в его глазах было достаточно, чтобы показать, что его беспокойство было не меньше, чем у других.

— Лорд Маркиз!

Разведчик проигнорировал остальных, направился прямо к Ван Чуну и опустился на одно колено.

— Письмо было успешно доставлено. Я лично отправил его в тюркский лагерь и увидел, как его люди забрали письмо. Но, хотя я долго ждал снаружи, они так и не отправили ответного письма.

— Какая досада!

Все сразу почувствовали, как их сердце заболело.

— Ты уверен, что письмо было доставлено?

— Может, они не заметили письма на стреле?

— Как долго ты ждал? Что, если Дуву Сили писал ответ, а тебе просто сталос кучно ждать?

Все офицеры начали нервно озвучивать свои вопросы.

— Нет. — Разведчик покачал головой и почтительно ответил. — Я лично видел, как они вынимали стрелу из ворот и забирали письмо. Я даже видел, как человек бросился к палатке командира, чтобы доставить его.

— Довольно!

Видя, что офицеры в зале хотели спрашивать и дальше, Ван Чун, наконец, заговорил. Зал немедленно замолчал, и все посмотрели на Ван Чуна.

— Я знаю, что все вы очень обеспокоены безопасностью Чэнь Биня, но я надеюсь, что все вы можете вести себя немного спокойнее. Поскольку разведчик подтвердил, что письмо было доставлено, письмо должно быть доставлено. Великие разведчики Тана даже не боятся смерти! Думаешь, они не могут доставить какое-то письмо?!

Глаза Ван Чуна стали острыми и злобными, и они пронеслись над собравшимися офицерами. В одно мгновение все опустили головы от стыда. Разведчик вздохнул с облегчением, смотря на Ван Чуна с выражением благодарности.

Разведчики Великого Тана были лучшими в мире, будь то в силе, опыте, верности или преданности миссии. Все офицеры знали это, но, как сказал Ван Чун, их забота о безопасности Чэнь Биня заставила их потерять самообладание.

— Позвольте мне спросить вас, что вы видели в лагере западных турок? Расскажите мне каждую деталь, большую и маленькую. — 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/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**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/)**