**Ранобэ:** Принцесса-доктор

**Описание:** Она невеста наследного принца, но в вечер ее свадьбы был издан приказ и ее отдали в жены парализованному калеке — Богу Войны. В их брачную ночь парализованный жених навалился на нее всем телом: «Ты хочешь, чтобы этот принц убил или отравил тебя?» — известный , ее так просто не запугаешь. прекрасную страну…»

**Кол-во глав:** 501-604

**Глава 505. Подозрения. Достаточно улик**

Поместье Сяо не скрывало нападение на Линь Чуцзю за пределами столицы. Все, кто был у ворот столицы, видели охранников поместья Сяо, которые толкали сломанную карету в столицу.

Въезжала или выезжала карета в столицу никто не проверял. Поэтому стражники в столице не видели Линь Чуцзю. Им только сообщили, что Сяо Ванфэй была серьезно ранена, и ее жизнь была в опасности.

Император послал имперского доктора Цинь лечить Линь Чуцзю, но доктор Цинь не видел Линь Чуцзю. По словам слуг поместья Сяо, лицо Линь Чуцзю сильно пострадало. Она не хотела никого видеть.

Однако, когда императорский доктор Цинь настоял на том, чтобы войти по приказу императора, слуги больше не посмели задерживать его. Но, когда он вошел во внутренний двор, Линь Чуцзю ударила его по голове. Императорскому доктору Цинь ничего не оставалось, кроме как удалиться.

Императорский доктор Цинь не трудился лечить свою голову, он помчался во дворец прямо с ссадиной на голове. Как только он прибыл к дворцовым воротам, к нему подошел евнух и сказал, что император вызывает его.

Императорскому доктору Цинь пришлось поспешить в зал для собраний прямо с раненой головой, чтобы встретиться с императором.

Император к этому времени уже узнал о смерти принцессы Фушоу Чжан. Хотя все говорили, что принцесса Фушоу Чжан была убита черным медведем, император все равно не верил в это.

Это был не первый раз, когда она поймала медведя. Раньше таких происшествий не случалось. Так с чего же это вдруг произошло?

Кто сломал замок на клетке медведя?

И даже если принцесса Фушоу Чжан погибла по вине медведя, как обрушился двор Аньнан?

Император считал, что нет смысла ехать на место происшествия, он был уверен, что оно устроено руками человека. Самой подозрительной личностью была Линь Чуцзю.

«Я пришел, как вы и велели, император...» Императорский доктор Цинь быстро прошел в зал. Но прежде чем он успел договорить, император перебил его:

«Как здоровье принцессы Сяо?»

«Ваш покорный слуга некомпетентен. У меня не было возможности поставить диагноз или вылечить лицо принцессы Сяо. Но я видел, что лицо принцессы Сяо действительно было повреждено. От ее правого глаза до переносицы шла глубокая рана. Должно быть, ножевое ранение. Если эта рана настоящая, боюсь, ее лицо никогда не будет таким, как прежде», — честно доложил доктор Цинь. Он сообщил то, что видел, без всяких личных чувство.

«Ее лицо в самом деле пострадало?» — даже после слова императорского доктора Цинь, император все равно не был убежден.

Противоречия между принцессой Фушоу Чжан и Линь Чуцзю были слишком велики. Принцесса Фушоу Чжан была не из тех, кто извинился бы перед Линь Чуцзю. Об этом он давно догадался, разве бы Линь Чуцзю не подумала о том же?

Раз уж Линь Чуцзю согласилась посетить банкет, как она могла ничего не приготовить? Как она могла позволить кому-то испортить ей лицо?

«Я был очень далеко. Лишь только я взглянул, Сяо Ванфэй меня прогнала», — в доказательство своих слов императорский доктор Цинь поднял голову, чтобы показать ссадину на своем лбу.

Тогда Линь Чуцзю бросила фарфоровую подушку в доктора Цинь, и та ударила его по лбу. Императорский доктор Цинь даже потерял сознание от боли.

Увидев окровавленный лоб доктора Цинь, император нахмурился: «Идите и перевяжите это». Рана явно не была фальшивой, император даже видео кровоточащую дару на лбу императорского доктора Цинь.

Линь Чуцзю в этот раз сделала кровавый Ход.

«Ваш покорный слуга благодарит императора», — императорский доктор Цинь с благодарностью отступил назад. Император слегка махнул рукой и погрузился в глубокие думы.

Она притворилась пьяной, чтобы вернуться пораньше, но потом она повстречала богов боевых искусств на пути. Все они были серьезно ранены. Лицо Линь Чуцзю даже было изуродовано. Все это казалось логичным, и все жеу него возникали странные

ощущения.

Ее враг нанял богов боевых искусств и поджидал ее, только чтобы испортить ей лицо?

Это было логично, но в то же время и не имело смысла. Богам боевых искусств было непросто проникнуть в поместье Сяо, чтобы изуродовать лицо Линь Чуцзю. И потому они приложили усилия, чтобы вытащить ее из столицы, чтобы иметь возможность изуродовать ее?

\*Тук-тук\* Император постучал пальцем по столу, тогда шпион вышел из тени и преклонил перед императором колени. «Иди и выясни, с кем общалась в последнее время старшая принцесса. И проверь еще раз людей вокруг старшей принцессы».

Хотя принцесса Фушоу Чжан была мертва, кое-что пока нельзя было закончить. «Я повинуюсь», — шпион исчез как молния.

В это время все считали, что принцесса Фушоу Чжан мертва, но семья Чжан считала, что он — это Линь Чуцзю. Люди бросили ее на грузовое судно семьи Чжан, которое шло в Центральную империю.

Бросив женщину на дно лодки, стюард корабля попытался еще раз уточнить:

«Вы уверены, что это принцесса Сяо? Разве она не выглядит немного старше?» Принцесса Фушоу Чжан хорошо сохранилась. Так что, хотя она уже родила двоих детей, у нее все еще была прекрасная фигура. У нее не было морщин на лице, а ее густой макияж давно стерся.

«Она была в карете поместья Сяо. Ее одежда и прическа такие, как описала старшая принцесса». Семья Чжан послала людей следить за поместьем Сяо. Однако поместье Сяо строго охранялось, и их люди не могли проникнуть внутрь. Они могли только расспрашивать о новостях. Линь Чуцзю не показывалась с тех пор, как вернулась в столицу. Даже императорский доктор, посланный императором, не видел ее.

Стюард корабля осмотрел женщину лично. Хотя она казалась несколько зрелой, она действительно была холеной женщиной. Осмотрев ее, стюард перестал сомневаться. Он повернулся и сказал: «Идите и пошлите сообщение в Принцу Сяо. Скажите, что его ванфэй в наших руках. Если он не хочет, чтобы его ванфэй стала шлюхой, он должен немедленно отступить, пойти в лавки семьи Чжан, выразить искреннее сожаление и все нам компенсировать».

«Есты!» — человек с корабля сразу же отправился на берег, затем поскакал верхом на линию фронта. Грузовое судно Чжан тоже поплыло, направляясь к Центральной империи...

Принцесса Фушоу Чжан, которая все еще была без сознания, не знала, что она вот-вот покинет Восточную страну и окажется в Центральной империи. Она не знала, что она испытала все, что она приготовила Линь Чуцзю!

Солнце начало садиться, но прежде чем стемнело, император отправил людей взять под контроль поместье принцессы Фушоу Чжан: «Ваши высочества, император приказал вам немедленно вернуться во дворец».

Ни Сяо Циань, ни принц Вэнь не возражали, но наследный принц сказал с беспокойством: «А где госпожа Линь и мисс Линь? Император дал какие-то распоряжения на их счет?» «Император сказал, что госпожа Линь и мисс Линь напуганы и могут сразу отправляться домой», — стражник резким тоном повторил приказ императора. Пусть даже собеседником был наследный принц, он не выказывал никакой лести.

Узнав, что Линь Ваньтин не обязана оставаться здесь, наследный принц удовлетворенно кивнул ГОЛОВОЙ И первым пошел вместе со стражей.

Сяо Циань и принц Вэнь последовали за ними. Однако Сяо Циань и принц Вэнь всегда недолюбливали друг друга. Так что, хоть они и были вместе, они не разговаривали...

Когда наследный принц и остальные трое вернулись, ворота столицы были уже закрыты, но стражники у ворот, казалось, поджидали их. Что ж, нет нужны говорить, что, даже если ворота были закрыты посреди ночи, стражникам пришлось открыть их длЯ НИХ.

За воротами их уже ждала Запрещенная армия. Она сопроводила принцев во дворец. Что же до госпожи Линь и Линь Ваньтин, которые следовали за ними троими, их отправили домой в сопровождении стражи наследного принца.

Госпожа Линь и Линь Ваньтин в этот день сильно перепугались. Поэтому В этот момент у них в головах было пусто. Мать и дочь сидели в карете, не зная, что делать.

Император призвал троих принцев, естественно, чтобы узнать, что произошло в поместье.

Сяо Циань волновался за Линь Чуцзю. Император знал это, но верил, что его сын не солжет ему.

Император сначала спросил Сяо Цианя. Сяо Циань последовательно на все ответил. Наследный принц и принц Вэнь вставляли по паре слов время от времени. Трое братьев ничего не скрывали. Они рассказали то, что видели. Услышав их рассказ, император рассердился, потому что...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 506. Питомец. Происшествие**

Того, что он узнал от трех принцев, было достаточно, чтобы доказать, что это дело никак не связано с Линь Чуцзю, и даже с тем, что это было подстроено Линь Чуцзю. У Линь Чуцзю было достаточно улик, чтобы доказать, что это все не имеет к ней никакого отношения.

Охранники Линь Чуцзю не входили во двор. Ее единственный теневой страж был пойман принцессой Фушоу Чжан, и до сих пор былу нее под стражей.

Линь Чуцзю опоила принцесса Фушоу Чжан, и она действительно была пьяна, когда уехала пораньше. Озверевший черный медведь во дворе не имел никакого отношения к Линь Чуцзю. Когда это случилось, Линь Чуцзю уже уехала, стража в поместье могла это подтвердить.

Другими словами, у Линь Чуцзю и людей, которых она с собой привела, было достойное алиби, чтобы доказать, что как бы император ни поливал ее грязью, он не мог повесить на нее смерть принцессы Фушоу Чжан.

Император вздохнул и более не трогал Линь Чуцзю. Но он спросил: «Кто же убил старшую принцессу?»

Слова императора, казалось, были обращены к трем принцам, но было больше похоже, что он говорит с собой. Сяо Циань и принц Вэнь склонили головы и ничего не говорили, тогда как наследный принц колебался. При таких обстоятельствах император, естественно, спросил наследного принца.

Наследный принц некоторое время помедлил, но затем сказал: «Отец-император, я сляшал от людей в поместье, что там есть мужчина, притворяющийся женщиной, которого привезла с собой старшая имперская тетя. Имперская тетя послала найти его во дворе Цзяньнан и велела ему притвориться своей служанкой. Этот мужчина жил со старшей имперской тетей, и они были очень близки. Когда со старшей имперской тетей случилось несчастье, этот человек исчез».

Когда наследный принц говорил это, его голос становился все тише, и тише. Хоть они не поднимал головы, он знал, что отец-император очень зол.

«Мужчина-питомец? Она нашла себе мужчину? Она поистине омерзительна!» Сначала император еще испытывал некоторое чувство вины, но теперь оно исчезло.

Императорская семья опозорилась из-за ее любовных похождений. Император выставил ее из столицы, чтобы она над этим подумала. Он не хотел, чтобы она устроила еще один скандал, как раньше. Но она все равно купила себе питомца в Цзяньнан?

Если об этом узнают, как императорская семья сможет сохранить лицо? Император посинел от гнева. Трое принцев не смели вздохнуть. Прошло МНОГО времени, прежде чем они снова услышали голов императора, который сказал: «Вы должны забыть об этом деле. Я больше никогда не хочу о нем слышать».

«Мы понимаем», — трое принцев преклонили колени и почти поклялись, обещая.

«Свободных. Император больше не был заинтересован в расспрашивании об этом инциденте. Он отправил своего шпиона заниматься расследованием, так что новости будут завтра.

«Мы пойдем». Трое принцев больше не смели оставаться и вышли один за другим.

У наследного принца и принца Вэня были поместья за пределами дворца, тогда как Сяо Циань все еще жил во дворце. Все трое разошлись в разные стороны, поэтому они расстались, выйдя из дворца.

Сяо Циань пошел к залу Цинхэ один, а наследный принц и принц Вэнь пошли в другом направлении. Прежде чем уйти, наследный принц посмотрел на удаляющуюся спину Сяо Цианя и равнодушно сказал: «Отец-император действительно любит Цианя. Он все еще живет во дворце. Я помню, имперский брат Вэнь, что ты покинул дворец в 16 лет, верно?»

Принц Вэнь знал, что наследный принц пытается настроить его против Сяо Цианя. Хоть он и не любил Сяо Цианя, это не означало, что он позволит наследному принцу себя дурачить.

«Циань не такой как мы. Отец-Император боится отпускать ему жить вне дворца из-за его прошлой ситуации. Наследный принц, ты можешь быть спокоен: скоро Циань женится и покинет дворец». Что бы ни случилось, принц Вэнь не изменял себе. Ему попрежнему было все равно. Видя, что наследный принц все еще хотел спорить, принц Вэнь тут же перебил его и сказал: «Наследный принц, я слышал, что имперская тетя ранена. Как насчет того, чтобы навестить ее завтра?»

Слова провокации наследного принца были прерваны, так что на мгновение он замешкался. А потом сказал: «Со старшей имперской тетей случилась беда, у меня нет настроения выходить в свет. Имперский брат Вэнь, ты можешь спросить Цианя. Он всегда был близок с имперской тетей».

Как только наследный принц въехал в столицу, он услышал, что на Линь Чуцзю было совершено нападение и ее лицо пострадало. По какой-то причине он почувствовал в глубине души странное удовольствие.

Ему хотелось посмотреть, сможет ли Линь Чуцзю еще остаться принцессой Сяо без этого прекрасного лица и появляться перед людьми!

Новости о том, что лицо Линь Чуцзю изуродовано, казалось, разнеслись на крыльях. Они распространились среди высшего общества в одно мгновение. Сяо Циань вместе с Седьмым принцем пришли в поместье Сяо на следующий день, но е смогли ее увидеть!

Принц Вэнь тоже пошел и тоже не видел ее.

Услышав эти новости, Мэн Сююань, который был в академии за пределами столицы, помчался нанести ей визит, но тоже не смогее увидеть!

Линь Сян и госпожа Линь тоже пришли в поместье Сяо на третий день после того как Линь Чуцзю была ранена, но Линь Чуцзю тоже отказалась принять их.

Поначалу многие люди были скептически настроены, но, увидев, что Линь Сяну тоже это не удалось, они поверили, что это была правда. Когда наследный принц тоже нанес визит и сним обошлись также, все поверили, что лицо Линь Чуцзю изуродовано.

Когда разнеслись новости о том, что лицо Линь Чуцзю изуродовано, больше всего обрадовалась Мо Юзр: «Линь Чуцзю, наконец-то это случилось с тобой. Посмотрим, теперь, когда ты не так красива, сможешь ли ты удержать Сяо Ванъе?»

Хоть император и поместил ее под домашний арест, холодность и высокомерие Мо Юзэр, происходившие из-за ее ледяной красоты, не исчезли. Однако, когда она услышала новости от Линь Чуцзю, ее лицо потеряло обычное ледяное равнодушие.

Не только Мо Юэр была счастлива, но и Линь Ваньтин тоже. Она считала, что теперь, когда лицо Линь Чуцзю изуродовано, Сяо Ванъе уж точно ее бросит. Затем она, естественно, заменит ее и выйдет замуж за Сяо Тяньяо.

От одной мысли об этом Линь Ваньтин казалось, что она летает, и ее глаза ярко сияли. Она даже втайне начала шить свадебное платье.

К счастью, наследный принц в последние несколько дней был слишком занят расследованием смерти принцессы Фушоу Чжан, иу него не было времени обращать внимание на Линь Ваньтин. Иначе, он бы узнал, что Линь Ваньтин готовится выйти замуж за Сяо Тяньяо. Его бы, наверное, стошнило от одной мысли об этом.

\*

Император думал, что 1-2 дней будет достаточно, чтобы выяснить причину смерти принцессы Фушоу Чжан, но он не думал, что его шпиону потребуется 4 дня, чтобы разузнать об этом.

«Ваше величество, мужчина-питомец, который притворялся служанкой, был найден людьми поместья Сяо. Его бросили на южных берегах реки Янцзы из-за грязной болезни. Люди поместья Сяо вылечили его и подослали к Старшей принцессе... Старшая принцесса в последнее время была очень близка с людьми Северных земель и втайне контактировала с семьей Чжан. У семьи Чжан был зуб на принцессу Сяо из-за того дела с зерном, поэтому они решили связаться с принцессой и попросить ее выманить Сяо Ванфэй из столицы. Семья Чжан хотела похитить Сяо Ванфэй и использовать ее, чтобы угрожать Сяо Ванъе. Днем, когда со старшей принцессой случилось несчастье, грузовое судно семьи Чжан отплыло в Центральную империю. Говорят, что перед отплытием какие-то люди видели, что семья Чжан переносила несколько больших деревянных ящиков, и один из них был снят с корабля и отправлен на линию фронта... Нет сомнения в том, что Сяо Ванфэй поранила лицо и теперь поправляется в поместье Сяо. И эта

женщина действительно Сяо Ванфэй».

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 507. Искушение. Нет нужды**

Император небыл глупцом. Шпион сказал все так прямо, чего тут еще было не понять? Хотя в словах шпиона не было доказательств, император мог угадать, что произошло.

Принцесса Фушоу Чжан планировала похитить Линь Чуцзю при помощи Северных земель и семьи Чжан. Линь Чуцзю узнала об этом заранее и использовала их план, чтобы пойти в контрнаступление. Он только не знал, какой метод использовала Линь Чуцзю.

Семья Чжан забрала принцессу Фушоу Чжан, потому что они подумали, что это Линь Чуцзю. И они так и не узнали, что похитили не того человека. Они даже послали человека доставить письмо Сяо Тяньяо.

«ХМф...» — разобравшись в этом деле, император невольно усмехнулся: «Ладно-ладноладно, Линь Чуцзю. Ты действительно что-то с чем-то. Я тебя недооценил».

Император взял кисточку для чернил со стола и крепко ее сжал. Вены на тыльной стороне его кисти набухли, выдавая, что в этот момент он был в плохом настроении.

Линь Чуцзю!

\*Щелк\* Император с силой сломал кисточку, которую держал в руке и посмотрел на шпиона, стоявшего перед ним на коленях. Затем он сказал: «Убирайся!»

Шпион не смел дышать и исчез мгновенно.

Император сидел без движения на одном месте, сломанная кисточка вонзалась в его ладонь. Из раны сочилась кровь, но император, казалось, не чувствовал боли. Его глаза презрительно сверкнули...

Происшествие было не при чем, принцесса Фушоу Чжан не умерла, но ее похитила семья Чжан. В этом сомнений не было. Вопрос был в том, стоит ли ему послать когонибудь, чтобы спасти ее?

Спасти? От не боялся семьи Чжан, но он не мог позволить себе терять лицо.

Дело было сделано. Все считали, что принцесса Фушоу Чжан мертва. Если он спасет ее, как он объяснит это гражданским и военным офицерам и народу?

К тому же, если он спасет ее, это будет значить, что он знал о заговоре принцессы Фушоу Чжан с семьей Чжан, что тоже означало прямо портить себе репутацию.

Маленькая семья Чжан была не так страшна, но Центральная империя, стоявшая за ними, была ужасающей.

Из-за дел с банком Центральная империя была очень недовольна Восточной страной. Если бы не это, югне вмешался бы в войну между востоком и севером. Центральная империя ждала, что от него будут проблемы. Так нужно ли было устраивать проблемы из-за одного человека?

Более того, зная характера принцессы Фушоу Чжан, можно было точно понять, что она попала в руки семьи Чжан из-за Линь Чуцзю. Ей нужно было отомстить. Когда ее спасут, ее репутация будет уничтожена. Стоило ли этого того?

Не спасать?

Принцесса Фушоу Чжан все-таки была его старшей сестрой. Он должен был ее защищать.

«Это дело...» — император закрыл глаза и разжал кулак, так что сломанная кисточка выпала из пальцев...

«Подойди сюда!» — император обдумал все и, наконец-то принял решение.

«Ваше величество!» — это был тот же шпион. Когда он вышел он лишь остался на страже снаружи.

«Иди, отправь кого-нибудь пробраться на грузовое судно семьи Чжан и попытаться спасти старшую принцессу». Император все еще не открывал глаза, когда он говорил «попытаться» он скрипнул зубами, но как только слово прозвучало, шпион понял, что император имел в виду...

«Попытаться» означало что операция не обязательно будет успешной. Если император попытается, он не будет чувствовать себя виноваты в будущем.

Разобравшись с главной проблемой, император смог обратить внимание на свои раны. Увидев кровь на своей ладони, император вызвал императорского доктора Цинь.

Ранка была такой маленькой, что призывать императорского доктора Цинь было необязательно. Но никто не смел оспаривать решения императора.

Императорский доктор Цинь торопливо вошел во дворец и увидел царапину императора. Поклонившись, он встал перед императором на колени, промыл рану и тщательно ее перевязал.

Эта процедура заняла всего четверть часа, но императорский доктор Цинь покрылся потом от волнения: «Ваше величество, ваша рана забинтована. Пожалуйста, старайтесь не мочить ее эти два дня, насколько это возможно».

Императору не было дела до своих царапин, он спросил: «Императорский доктор Цинь, как думаете, ранение Линь Чуцзю может быть поддельным?» — проверив информацию о принцессе Фушоу Чжан, император не верил, что Линь Чуцзю ранена.

Поскольку Линь Чуцзю узнала планы принцессы Фушоу Чжан заранее, это означало, что в тот момент Линь Чуцзю не было на месте. Как же ее лицо могло пострадать, если ее там не было?

«Это... это... невозможно», — императорский доктор Цинь покрылся холодным потом и у него появилось смутное дурное предчувствие. Прежде чем император смог что-то сказать, он добавил: «Ваше величество, я видел рану Сяо Ванфэй только мельком, но она выглядела ужасно».

В тот раз императорский доктор Цинь сказал, что рана Линь Чуцзю была очень глубокой. Если она была настоящей, то ее лицо было уничтожено. Если она была поддельной, то говорить тут было не о чем.

«Императорский доктор Цинь, вы снова отправитесь в поместье Сяо завтра. На этот раз вы во что бы то ни стало должны увидеть рану Линь Чуцзю своими глазами», медленно сказал император и шевельнул правой рукой. Увидев, что рука все еще сгибается и это не помешает ему писать, он удовлетворенно кивнул.

Императорский доктор Цинь был очень послушным и понимал, чего хотел император. Может быть, он и ранен, но он не покажет этого своим министрам.

«Ваш покорный слуга понял», — императорский доктор Цинь не смел отказать, он лишь опустил голову, как и всегда.

Император также знал, что у доктора Цинь были трудности, поэтому он добавил: «Я прикажу императорской страже проводить тебя туда. Если Сяо Ванфэй посмеет снова обидеть вас, я разрешаю вам принять меры».

Другими словами, чтобы узнать, действительно ли Линь Чуцзю повредила лицо, император был не против того, чтобы использовать насилие.

Императорский доктор Цинь вздохнул с облегчением.

Слова императора его успокоили!

\*

В то же самое время Су Ча, который не решался войти в поместье Сяо в течение дня, проскользнул в кабинет Сяо Тяньяо и доложил Линь Чуцзю о том, как продвигается дело.

«Дела идут хорошо. Люди семьи Чжан и банка Футянь считают, что поместье Сяо намеренно распространило слухи о том, что ваше лицо изуродовано, чтобы скрыть ваше исчезновение. Семья Чжан также отправила человека с письмом Ванъе. Он должен прибыть туда через полмесяца», — когда Су Ча сказал это, он выглядел очень возбужденно и его глаза сияли.

Что ж, он невольно приходил в восторг, когда думал о том, что семья Чжан так долго приводила свой план в исполнение, только чтобы похитить не того человека.

Если бы семья Чжан узнала, что они так старались впустую и женщиной, которую они схватили, была принцесса Фушоу Чжан, разве они не подавились бы своей собственной желчью от злости?

Линь Чуцзю улыбнулась, положила кисточку, которую держала в руке и сказала: «Когда наше письмо прибудет к ванъе?»

Хотя Линь Чуцзю и не верила, что Сяо Тяньяо пойдет на компромисс с семьей Чжан ради нее, в это дело было вовлечено много людей. Было необходимо заранее сообщить ему, чтобы избежать лишних неприятностей.

«Письмо было отправлено 7 дней назад. Пройдет еще 7 дней, прежде чем оно попадет в руки ванъе», — уверенно сказал Су Ча. Но, сказав это, он снова посмотрел на Линь Чуцзю пристальнее. Видя удовлетворение на ее лице, Су Ча осторожно спросил: «Ванфэй, разве вы не хотели бы узнать, как ванъе отреагирует, когда узнает, что вас похитила семья Чжан?»

Разве все женщины не любят разыгрывать такой трюк? Почему бы их ванфэй не захотеть попробовать это?

«Нет», — не раздумывая, ответила Линь Чуцзю.

«Ха? Почему нет?» — Су Ча, казалось, был в замешательстве. Линь Чуцзю только посмеялась и не стала объяснять свой ответ. Она просто сказала: «Нет нужды». Да, делать это не было нужды. Она никогда не думала о том, чтобы испытывать Сяо Тяньяо.

Их отношения были слишком мелкими, чтобы их так искушать...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 508. Чувства, письма**

Это искушение испытать его — независимо от того, какой ответ дал бы Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю чувствовала, что она будет не в состоянии это вынести.

Если бы Сяо Тяньяо узнал, что ее похитили, но ему было бы плевать, она была уверена, это был бы для нее мгновенный конец. Что бы Сяо Тяньяо ни говорил или не делал в дальнейшем, у нее в сердце появился бы тугой узелок.

Если бы Сяо Тяньяо знал, что ее похитили, и бросил бы все, чтобы спасти ее, позволив тем самым своим подчиненным умереть в бою, а потом узнал, что все это было лишь искушением, чтобы испытать его, Сяо Тяньяо наверняка бы ее возненавидел.

В таком случае, что бы она ни сделала и ни сказала в будущем, у Сяо Тяньяо был бы камень на сердце. И те невинные солдаты, которые умрут, станут шрамом, о котором они не смогут упоминать.

Поэтому Линь Чуцзю никогда не думала использовать свою собственную безопасность, чтобы испытать чувства Сяо Тяньяо. Это было бы глупым и ребячливым поступком.

Когда Су Ча увидел, что Линь Чуцзю не кокетничает и не притворяется понимающей, он испытал облегчение.

Как названный брат Сяо Тяньяо, он определенно не хотел, чтобы Линь Чуцзю стала избалованной и умела только полагаться на любовь Сяо Тяньяо и на то, что он все для нее сделает. Это добавило бы Сяо Тяньяо проблем.

То, что Линь Чуцзю все понимала, ограждало Сяо Тяньяо от проблем. Сяо Тяньо нашел разумную и спокойную женщину, и Су Ча был очень счастлив за него.

Получив желаемый ответ, Су Ча больше не мешкал и продолжил разговор о похищении принцессы Фушоу Чжан.

«Император сомневается в смерти принцессы Фушоу Чжан, поэтому он послал шпиона провести расследование. Я немного его задержал, но, чтобы не вызывать подозрения императора, я не решился делать слишком много. Если не будет никаких проблем, император узнает все о принцессе Фушоу Чжан через два дня. Что она не умерла, а семья Чжан поймала не того человека».

Когда Су Ча сказал это, он вздохнул с чувством: «Скажите, ванфэй, люди семьи Чжан что, слепые? Принцесса Фушоу Чжан уже стара, как ее можно сравнить с вами? Почему они не усомнились, когда увидели ее лицо?»

Их ванфэй была не похожа на тех императорских наложниц, запертых в дворцовом гареме, которых никто не видит. Их ванфэй часто бывает на улицах столицы, верно? «Я обычно ношу лишь легкий макияж. В тот день... люди наложили много грима на принцессу Фушоу Чжан, чтобы сделать ее похожей на меня. Это нормально, что они ее не узнали». Но разумеется, дело было не в этом. Дело было в том, что люди, которых послала семья Чжан, никогда ее раньше не видели. Они лишь подумали, что она должна быть возраста Сяо Тяньяо. Учитывая его возраст, его жена не должна быть слишком молода.

Су Ча улыбнулся и похвалил находчивость принцессы Фушоу Чжан, а затем сказал:

«Прошло 7-9 дней после происшествия. Даже если семья Чжан узнала, что они схватили не того человека, они не решатся вернуться. И императору будет непросто спасти ее».

Если семья Чжан отправит принцессу Фушоу Чжан назад, разве это не будет все равно что рассказать императору, что они ее похитили?

Когда это случится, император их так просто не отпустит.

Семья Чжан уже перегнула палку. Единственное, что они могли сделать сейчас — это притвориться, что ничего не произошло и потихоньку убрать принцессу Фушоу Чжан.

Однако Су Ча переоценил семью Чжан. Семья Чжан все еще не поняла, что они взяли не того человека. Разумеется, это было не из-за того, что принцесса Фушоу Чжан ничего не сказала, а потому что они не дали ей шанса.

С тех самых пор, когда принцесса Фушоу Чжан попала на корабль, семья Чжан накачивала ее наркотиками. Принцесса Фушоу Чжан время от времени просыпалась, но у нее в голове был туман. Иу нее болело все тело.

Было естественно, что принцесса Фушоу Чжан чувствовала себя плохо. На корабле не было других женщин. Все матросы на корабле были молодыми и сильными мужчинами. Было неизбежно, что им в голову придут дурные мысли.

Человеку, который охранял принцессу Фушоу Чжан, не было до нее дела, за исключением того, чтобы она была жива. Из-за этого матросы осмелели так, что приходили попробовать ее разок. А поскольку их не наказывали, они смелели еще больше.

Семья Чжан хотела унизить Сяо Тяньяо. Так что, даже если стюард знал, что делали матросы, он закрывал на это глаза. Все равно Сяо Ванфэй от этого не умрет. Не говоря уже о том, что никто не знал, что она была здесь, не то что о том, что с ней происходило.

Су Ча и Линь Чуцзю были правы. Семья Чжан не посмеет ничего сказать, даже если они узнают, что повязали не того человека. Даже император, который знал об этом деле и его последствиях, не обнаружил правды. Поэтому они и отважились подменить ее принцессой Фушоу Чжан.

Однако вечно скрывать это было невозможно. Линь Чуцзю должна была выйти к внешнему миру. Су Ча показал пальцем на гладкое лицо Линь Чуцзю: «Ванфэй, хоть у принцессы Фушоу Чжан и нет шансов вернуться, что вы будете делать с вашим лицом?»

Чтобы парализовать семью Чжан и императора, Линь Чуцзю спряталась в поместье Сяо под предлогом, что ее лицо было ранено. Однако ей удалось обмануть только семью Чжан, но не императора.

Как только император узнает о принцессе Фушоу Чжан, он наверняка усомнится, что у Линь Чуцзю есть рана на лице.

«Еще два дня все будет нормально. Через два дня семья Хуа из Центральной империи прибудет сюда. У раны на моем лице будет естественная причина исцелиться», — Линь Чуцзю уже все решила. Иначе она не осмелилась бы преувеличивать рану на своем лице.

Центральная империя давно являлась таинственной и богатой. У них была душа дракона и чудодейственные лекарства. Чтобы отблагодарить ее за доброту и спасение их юного господина, семья Хуа прислала ей лекарство, которое могло исцелить рану на ее лице.

«Оказывается, ванфэй уже все продумала, так что я могу об этом не волноваться», — Су Ча окончательно успокоился. «Что ж, ванъе сказал в своем письме, чтобы я позволил вам делать все, что вы захотите».

«Когда это ванъе сказал это? Он написал тебе письмо?» — подняв бровь, спросила Линь Чуцзю.

Прошло уже много времени с тех пор, как Сяо Тяньяо прислал ей печать. Она понимала, что он занят и переживает из-за ВОЙНЫ, НО...

Нельзя сказать, что она требовала от Сяо Тяньяо писать длинные письмо. Она была бы довольна, даже если бы он написал всего 3-5 слов!

«Это... это...» — Су Ча тихо встал, склонился в поклоне и слегка отступил назад. «Ванфэй, уже поздно, мне нужно возвращаться. Иначе я... я опоздаю...»

Су Ча долго не мог придумать причину. Линь Чуцзю добродушно подсказала ему: «Уже поздно, ну и что? Ты что, боишься темноты?»

«Да-да-да, боюсь... Нет, еще не ночь», — Су Ча пришел в себя посреди фразы. Он сильно переменился в лице, когда увидел внимательные глаза Линь Чуцзю. Он не мог притворяться перед ней, ему ничего не оставалось, кроме как повернуться и убежать.

«Зачем ты убегаешь? Может быть, потому что ты прочитал мое письмо сам?» Линь Чуцзю встала. Она не стала догонять его, но сделала пару шагов вперед. Су Ча не осмелился продолжать идти. Однако, когда Линь Чуцзю снова шагнула вперед, он сделал шаг назад.

«Ванфэй, вы должны мне поверить, я никогда не читал ваши письма, так что не сердитесь. Я... я напишу ванъе и спрошу его, почему он не отвечает вам».

\*

\*Апчхи, апчхи\* Сразу после того как он победил в бою, Сяо Тяньяо, который только что вернулся с кровавой битвы, вдруг чихнул. Люди, которые смотрели на него были поражены.

Их ванъе простудился? Но он же был богом...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 509. Пушечное мясо. 1 против 5**

В битве между Восточной Страной и Северной Страной, после того как Сяо Тяньяо привел войска на линию фронта, Восточная страна одерживала победу. Видя, что он вот-вот отбросит Северян, Южная Страна присоединилась к ним и усложнила военные действия. Теперь никто не знал, кто одержит решающую победу.

Сяо Тяньяо сражался с солдатами Южной страны, ездившими на слонах. Хотя всадники на слонах были могущественны, Сяо Тяньяо и его армия Цзиньувэй тоже была кровожадной. Сяо Тяньяо все еще был уверен в своей победе, но...

Южная армия не только послала своих слонов, но и нескольких экспертов!

Эти несколько человек... Хотя Сяо Тяньяо ее сражался с ними, он видел их издалека. С одного лишь взгляда Сяо Тяньяо заключил, что эти три соперника были Богами Боевых Искусств, и их было целых трое!

Сяо Тяньяо знал, что у Южной страны тоже были Боги боевых искусств. Это было неписанное правило разных стран, включая Восточную, Северную и Западную. Однако четырем странам позволялось иметь только двоих Богов максимум. Не важно, сколько было обнаружено после этого, их всех забирала Центральная Империя.

Было невозможно, что Южная страна прислала троих Богов Боевых искусств сразу. Не говоря уже о том, что Южная страна не осмелилась бы прислать троих богов. В конце концов, если бы они их прислали, Центральная империя прислала бы людей забрать

этих Боевых богов.

Более того, Четыре страны и Центральная империя договорились, что Боги Боевых искусств никогда не будут появляться на поле боя. Иначе Сяо Тяньяо не стал бы постоянно подавлять свою силу, чтобы его не повысили.

Но теперь Боги Боевых искусств открыто появились на поле боя, но Центральная империя на это никак не отреагировала...

В таком случае, можно было слишком не раздумывать над этим: было понятно, что эти Боги Боевых искусств, появившиеся с южными слонами, были посланы Центральной империей.

Сделав это, Центральная империя явно предупреждала Сяо Тяньяо, что он не должен быть слишком надменным. Иначе Центральная империя убьет его так же легко, как раздавила бы муравья.

Если бы Богов Боевых искусств было только трое, Сяо Тяньяо мог бы написать в столицу, чтобы спасти солдат и попросить императора прислать своих Богов Боевых искусств из дворца на поле боя. Все равно все прислали своих боевых богов, так что Центральная империя не могла поставить им это в вину. В то время никто не мог сказать, что победит и проиграет в войне, но... На полнее боя было 5 Богов боевых искусств! Помимо троих богов Центральной империи, было также двое из Северной страны.

Пятеро Боевых богов находились неподалеку от города. Если только Сяо Тяньяо не сможет победить Западную страну и приказать им прислать своих двоих богов, Восточный император пошлет своих богов на смерть.

Восточный император не стал бы делать такой глупости, так что Сяо Тяньяо, не раздумывая, отказался от планов писать императору, чтобы от прислал своих богов боевых искусств.

К сожалению, трое богов боевых искусств из Центральной империи, держали в секрете свои личности, и не делали лишних шагов. Сяо Тяньяо главным образом имел дело с двумя богами с Севера. Просто Сяо Тяньяо только недавно поднялся на уровень Бога Боевых искусств, так что ему все еще струдом давалось биться одному против двоих.

В это время Восточной армии приходилось тяжело. На поле боя Сяо Тяньяо теснили двое богов боевых искусств с Севера, а армию Цзиньувэй также теснили южные слоны. Хотя их оборона не была прорвана северной армией, они оказались в пассивной позиции.

«Ванъе, если бы продолжим сражаться так, мы пострадаем». Погода становилась холоднее и холоднее. Они не были так устойчивы к холоду, как люди Северной страны. Было неизвестно, сколько солдат замерзнут насмерть.

А сам Сяо Тяньяо не простудился ли?

«Ванъе, враг слишком силен. У них есть 5 богов боевых искусств! У наших людей мечи в руках дрожат», — лейтенант, левая рука Сяо Тяньяо, казался подавленным, но его глаза были красными и мокрыми от слез.

«Центральная империя обманула всех. Это наша с Северной страной война. Почему Центральная империя вмешивается?» — лейтенант, бывший правой рукой Сяо Тяньяо, был немного моложе, поэтому он невольно сыпал обвинениями.

«Центральная империя всегда заявляла, что они справедливы, но каков результат? Они послали богов боевых искусств на поле боя, нарушив правила, которые предложили четырем странам».

«Центральная империя умеет только говорить. Они говорили, что не будут вмешиваться в дела четырех стран, и что же они делают сейчас? И каждый раз, когда они сражались против стран в Чжунчжоу, они просили нас присылать своих людей. Когда начиналась война, они посылали наших людей на передовую, как свиней на бойню. После каждой войны возвращалось меньше 20% наших людей». Генерал-адъютант сказал это, потому что его отец и дет погибли в бою между Центральной империей и Странами Чжунчжоу.

«Ванъе, мы должны победить в этой войне. Если мы проиграем, мы окажется во власти других».

Идеалы генерал-адъютанта были хороши, но реальность была:

«Победить? Как мы победим? У врагов пять богов боевых искусств. Ванъе всего лишь человек, не бог. Ванъе может сразиться с двоими из них, но он не может драться против пятерых».

«Ну и что, что они боги боевых искусств? Я буду с ними сражаться!»

«Сражаться? Чем сражаться? Да кто ты такой? Даже если бы у тебя были навыки, боги боевых искусств могли бы прикончить тебя одним пальцем. Даже если бы ты сражался, ты не смог бы остановить богов боевых искусств».

«Значит, ты говоришь, что у нас совсем нет шансов на победу? Значит просто давайте признаем поражение и перестанем сражаться».

«Что за чепуху ты говоришь? Я не это имел в виду. Я никогда не говоришь, что мы должны признать поражение. С ванъе, даже если мы не сможем победить тех богов боевых искусств, мы не проиграем в войне».

«Не спихивай все на ванъе. Ванъе уже струдом борется с двумя богами боевых искусств в одиночку. Нам нужно найти решение для остальных троих богов».

«Найти решение? Не будь наивен. Мало того, что они боги боевых искусств, так их еще и трое. Ты думаешь, что можешь справиться с ними, только потому что хочешь с ними справиться? Почему бы тебе не посмотреть на себя, есть ли у тебя для этого способности?»

«Не смотри на других свысока и не убивай их боевой дух. Если подумать, способы найти можно. Боги боевых искусств — тоже люди. У людей есть слабости. Так что наверняка есть способ справиться с ними».

«Это наивно, перед такой большой силой любой метод бесполезен» Как только это было произнесено, все замолчали.

Сила решает все. Сила Богов боевых искусств была при них. Иногда люди просто не хотели смириться со своей судьбой.

Внезапная тишина заставила нескольких шумных лейтенантов задуматься над тем, что они только что сделали. Один из них взволнованно посмотрел на Сяо Тяньяо. Он хотел что-то сказать, но, когда он открыл рот, то не смог проронить ни звука. «Вы все закончили?» — Сяо Тяньяо поднял глаза и холодно посмотрел на лейтенантов.

\*Хлоп\* — все лейтенанты рухнули на колени и сказали в один голос: «Ванъе, мы были неправы, пожалуйста, накажите нас».

«Вы знаете, в чем вы были неправы?» — лицо Сяо Тяньяо потемнело как дно котла.

Они все знали, что больше всего Сяо Тяньяо ненавидел ссоры между подчиненными. Разумеется, эти лейтенанты нарушили его правило.

«Я не должен был затевать бессмысленный спор со своими соратниками, пожалуйста, простите меня», — первый лейтенант слева опустил голову и искренне сознался в своих ошибках. Остальные последовали его примеру и тоже признали свою неправоту и попросили пощады.

Закон не карал все общество. Лейтенант считал, что виноваты были все. Сяо Тяньяо мягко окончит это дело. Но Сяо Тяньяо не хотел дожидаться, пока все ответят, он медленно сказал: «Армия — это место дисциплины. Если вы допускаете провинность, вы должны быть наказаны». Он неторопливо продолжил: «Армия — то место, где дисциплина важна. Убирайтесь и накажите себя десятью палками».

Десять палок для солдата было не много, но и не мало. Они не смогут сидеть, но это не затруднит их движения. Завтра...

Они не смогут ездить верхом, но все равно смогут сражаться!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 510. Решительность. Очарования**

Всех лейтенантов потащили бить палками, так что обсудить важные дела с Сяо Тяньяо было некому. Сяо Тяньяо не заботили бессмысленные ссоры этих людей. Он прямо написал свой приказ и сказал своему собственному солдату: «Ты отдашь это генералам позже и велишь им исполнить приказы».

Дав разъяснения по военным делам, Сяо Тяньяо вернулся в свой лагерь. Как только он сел, теневой страж подал ему шкатулку: «Ванъе, письма из столицы».

«Ммм», — холодное лицо Сяо Тяньяо сразу смягчилось, и лед в его глазах растаял.

Открыв шкатулку, он достал оттуда три письма. Одно из них было от Су Ча, а два других

— отЛинь Чуцзю.

Как и прежде, Сяо Тяньяо прочитал сначала письмо Су Ча...

Это была привычка, которая развилась у Сяо Тяньяо с детства. Он оставлял самую вкусную еду напоследок, чтобы смаковать ее медленно.

Письмо Су Ча было кратким, как и всегда. Оно содержало информацию о банке, нынешнее отношение к Наньно Яо и Цзи Фенъюю во дворце, а также сведения о действиях Наследного принца, Сяо Цианя и Принца Вэня. В конце письма он упомянул, что принцесса Фушоу Чжан работала вместе с семьей Чжан и Северными землями, чтобы подставить Линь Чуцзю, но вместо этого Линь Чуцзю подставила ее саму.

Быстро прочитав письмо, Сяо Тяньяо узнал об общем настроении в столице. Он взял чистый лист, растер чернила, взял кисточку и написал ответ Су Ча. Сяо Тяньяо писал быстро, но аккуратно. Он написал все, что хотел сказать. Он писал легко, как будто ему не нужно было обдумывать написанное.

Ответ был закончен быстро. Сяо Тяньяо подождал, пока чернила высохнут и отложил конверт.

Сделав все это, Сяо Тяньяо открыл письмо, присланное Линь Чуцзю. Он откинулся на спинку стула и стал медленно его читать.

Тема была такой же, как в письме Су Ча. Оно было о банке, но Су Ча закончил объяснение всего в двух предложениях, а Линь Чуцзю написала две страницы, что показывало, что Линь Чуцзю написала кучу чепухи, только чтобы наполнить три страницы письма.

Однако Сяо Тяньяо прочитал его очень серьезно. И, пока он читал его, уголки его губ сами собой приподнимались в улыбке.

Сяо Тяньяо читал письмо терпеливо. Прочитав каждое слово, он сложил письмо по первоначальному сгибу, положил обратно в конверт и открыл второе письмо. Писать об одной или двух темах в каждом письме, похоже, было привычкой Линь Чуцзю. Второе письмо было о принцессе Фушоу Чжан. Су Ча написал три предложения в конце письма об этом, а Линь Чуцзю написала три с половиной страницы.

Линь Чуцзю писала очень подробно. Почти пересказала все, что произошло в тот день. Поэтому, хоть Сяо Тяньяо и не было в столице, он мог представить, как Линь Чуцзю, эта хитрая лисичка, втайне плела козни, чтобы нанести принцессе Фушоу Чжан удар в спину, и как она спряталась в уголке, когда ее план с успехом воплотился.

«Ты и впрямь не даешь себя в обиду. Хочешь, чтобы я написал тебе ответ?» После того как он прочитал письмо Линь Чуцзю, его плохое настроение, вызванное пятью богами боевых искусств, рассеялось.

Сяо Тяньяо погладил кончиками пальцев печать на письме Линь Чуцзю. Он редко колебался.

Похоже, он давно не отвечал Линь Чуцзю. Если он снова не ответит, эта маленькая лиса непременно рассердится.

Представив, как Линь Чуцзю дрожит от гнева и в сердцах ругает его за то, что он не отвечает, Сяо Тяньяо невольно усмехнулся. Его смех напугал теневого страха. С грохотом он упал и обнаружил свое местонахождение.

«Какое безобразие!» — теневой страж, упавший на землю, мысленно выругался. Однако, прежде чем он успел подняться, Сяо Тяньяо сказал: «Иди к Лю Баю, я больше не хочу тебя видеть».

Настолько глупый теневой страж, должно быть он не знал, как Лю Бай тренирует своих людей. Это просто... убого!

«Ваш раб подчиняется». Теневой страж поднялся, склонил голову и вышел из комнаты, хромая и вытирая слезы.

Он плакал. Ему так не везло. Почему ему так не везло? Когда это их ванъе смеялся? И почему когда он засмеялся, страж был в лагере?

Несчастный теневой страж твердо верил, что это не было пренебрежением обязанностями. Любой теневой страж свалился бы с дерева, если бы услышал смех ванъе. Ему просто не повезло оказаться там.

«Ничего страшного, пусть даже я и не буду теневым стражем принца», — вздохнул несчастный теневой страх, но... — «Почему же мне так грустно?» Теневой страж ударил себя по лбу. «Нет, нет, должно быть все из-за того, что теневой страж, который не может служить ванъе, должен снова вернуться к тренировкам, а это слишком жестоко!» горько сказал теневой страж, но его губы изогнулись в улыбке... Хахаха... Если бы он не был теневым стражем принца, ему пришлось бы обучаться 2 месяца снова. После того как он прошел бы экзамен, он мог бы стать теневым стражем их ванфэй. С того момента он смог бы сопровождать их ванфуэй и стать популрным.

С тех пор, как Анпу сопровождал ванфэй, ванфаэй не только дала ему имя, но и присудила высокий статус среди их братьев. Когда они видели Анпу, они должны были подходить и приветствовать его, чтобы спросить о ванфяй. Тогда, всякий раз, когда их ванъе бывал в плохом настроении, они могли сказать что-нибудь о ванфэй, чтобы немного его развеселить.

\*

После того как теневой страж помешал ему, Сяо Тяньяо в итоге так и не написал Линь Чуцзю ответ.

«Просто вернись, писать письмо ни к чему: если ты не можешь вернуться, писать письма бесполезно». Даже Сяо Тяньяо не мог быть уверен в исходе из-за пяти богов боевых искусств.

Онеще мог держаться до сих пор, потому что трое богов из Центральной империи не предпринимали никаких действий. Как только все пять богов выступят одновременно, его боевые навыки подвергнутся испытанию.

Сяо Тяньяо закрыл глаза, откинулся на спинку стула и потер брови правой рукой...

Даже если пятеро богов боевых искусств объединят усилия, он выживет. Ему еще нужно совершить много важного, так что он не может пока умереть.

Кроме того, была еще эта глупая женщина, которая рассорилась со своей родной семьей и императором ради него. Без его защиты, ее проглотят живьем.

«Так глупо, ты даже не оставила себе пути к отступлению. Без моей защиты, что ты будешь делать?» Хотя бы ради этой женщины он должен был вернуться живым!

В одно мгновение Сяо Тяньяо снова наполнился боевым духом! ® В отличие от Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю в данный момент была подавлена.

Рано утром императорский доктор Цинь явился в поместье Сяо с императорским указом и императорской стражей и сказал, что император приказал ему лечить лицо принцессы Сяо.

Императорский указ!

Только для того, чтобы вылечить рану, ему потребовалось присылать императорский указ. Они просто вынуждали ее не оказывать сопротивления! «Ванфаэй, у них императорский указ, мы не можем противиться». Если они не подчинятся императорскому указу, у императорской стражи будет больше причин выйти из-под контроля.

«Я не собиралась сопротивляться императорскому указу. Разве это не всего лишь доктор Цинь, который хочет лечить меня: Впустите его». Линь Чуцзю погладила шрам на своем лице и втайне возликовала. После того как Су Ча ушел в ту ночь, она не могла заснуть. Ему было до смерти скучно, поэтому она нарисовала рану на своем лице. Иначе она не знала бы, что ей сегодня делать.

«НО, НО...» — домоправитель Цао показал пальцем на «рану» на лице Линь Чуцзю и пробормотал, заикаясь: «Ванфоэй, хоть рана на вашем лице и выглядит реалистично, императорский доктор Цинь распознает все с одного взгляда».

Императорский доктор Цинь владел медицинскими навыками. Если он осмотрит ее и не отличит шрам от настоящего, то он не будет достоин приставки «Имперский доктор» перед своим именем...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 511. Очень большая работа**

Линь Чуцзю знала, каким искусным был императорский доктор Цинь. Если у нее не будет настоящей раны на лице, она не сможет этого от него скрыть.

Поэтому она ни за что не позволит доктору Цинь притронуться к ее ране!

Линь Чуцзю встала и сказала с надменным видом: «Лицо принцессы Сяо было изуродовано, и потому ее характер сильно изменился. Она стала жестокой и своенравной. Если императорский доктор Цинь посмеет коснуться меня, я буду с ним драться».

Линь Чуцзю легко подняла лицо и сказала с надменным выражением: «Фэйцуй, иди и принеси мне кнут!»

На этот раз императорский доктор Цинь пришел подготовленным. Так что как только Фэйцуй принесла Линь Чуцзю кнут, Чжэньчжу тоже объявилау двери: «Ванфэй, императорский доктор Цинь просит аудиенции».

«А зачем мне императорский доктор Цинь? Разве я не говорила, что не хочу никого видеть? Убирайтесь... вы все оставьте меня», — крикнула Линь Чуцзю, сопровождая крики звуками ударов.

«Прочь, прочь, прочь, вы все, убирайтесь. Я не хочу никого видеть. Я не стану никого принимать!» — Линь Чуцзю кричала и вопила снова и снова. После нескольких криков у нее заболело горло. Но она не могла остановиться, она продолжала кричать, притворяясь сумасшедшей.

Будучи принцессой, она могла обмануть своими дурачествами императора, она могла подольститься к принцам, ведя себя мило, она могла одолеть императорского доктора с помощью жестокости. Если подумать, она действительно прикладывала много усилий!

Когда Сяо Тяньяо вернется, ей надо будет попросить его повысить ей жалованье!

За дверью Чжэньчжу выглядела смущенной: «Императорский доктор Цинь, вы сами это видели. Наша Ванфай не хочет никого видеть».

\*Хлоп, хлоп\* Из комнаты доносились звуки кнута, сбивавшего вещи, и звуки падающих предметов.

Императорский доктор Цинь вытянул шею и огляделся. Но, к сожалению, окна и двери были закрыты, а черные занавески закрывали видимость.

Это верно: комната Линь Чуцзю теперь была окружена черными занавесками. Причина этого была в том, что Линь Чуцзю отказывалась кого-либо видеть, и выходить на свет с тех пор как ее лицо было ранено. Линь Чуцзю хотела окружить свою комнату черной одеждой. Это ее ранили, и никто не смел ей возразить...

Посмотрев на это, императорский доктор Цинь взглянул на Чжэньчжу, которая стояла на пути и сказал с тождественным выражением лица: «Я следую приказу императора лечить Сяо Ванфэй. Вы пытаетесь противиться указу императора?»

«Я не смею», — Чжэньчжу преклонила колени и побледнела.

«Если вы не смеете, тогда отойдите с дороги. Если вы задержите лечение, ране принцессы Сяо станет только хуже и это будет ваша вина», — сказал императорский доктор Цинь и повернулся, чтобы посмотреть на имперского гвардейца, стоявшего позади него, и сделал ему сигнал действовать.

«Мисс, пожалуйста...» — имперский гвардеец шагнул вперед и очень вежливо поднял Чжэньчжу.

«Нет-нет, ванфэй отказывается кого-либо принимать. Мне приказали охранять дверь. Вы не можете войти», — Чжэньчжу отчаянно сопротивлялась, но она не могла одолеть имперского гвардейца, сколько бы она ни пыталась.

За домоправителем Цао и остальными тоже следили имперские гвардейцы, но они все равно имели некоторую свободу. Видя, что Чжэньчжу уводят, домоправитель Цао выступил вперед и стал уговаривать: «Чжэньчжу, я знаю, что ты просто подчиняешься приказам ванфыэй. Но рану на лице Ванфэй нужно лечить. Ванъе скоро вернется. Если рана на лице ванфэй не будет вылечена, как она выйдет к людям? Императорский доктор Цинь — лучший доктор во дворце. Он непременно сможет вылечить рану ванфэй».

Убеждения домоправителя Цао не только объяснили действия Чжэньчжу, но также и показали волнения слуги о своей госпоже.

«Но... но... ванфэй отказывается выходить на свет, отказывается принимать людей и бьет людей, как только видит их», — воскликнула Чжэньчжу, с печалью и слезами.

«Сяо Ванфэй бьет людей?» — императорский доктор Цинь помедлил. Он только собирался открыть дверь.

Звук кнута внутри ведь был не оттого, что она избивала людей, верно?

Чжэньчжу не ответила и лишь заплакала. Домоправитель Цао вздохнул и сказал: «Императорский доктор Цинь... ванфэй была очень доброй прежде, потому что была здорова, но теперь она в плохом настроении».

Точнее, она действительно избивает людей.

Императорский доктор Цинь спокойно отступил и махнул рукой имперскому гвардейцу. Принцесса Сяо уже один раз разбила ему голову. Так что теперь ему больше не хотелось пострадать отрук Линь Чуцзю.

Имперский гвардеец, хоть он был и недоволен предательским жестом императорского доктора Цинь, не посмел ничего сказать.

Он шагнул вперед и открыл дверь. В тот же миг солнечный свет полился в комнату...

«ААААААА....» — завопила женщина в комнате. — «Закройте дверь, скорее, закройте дверь. Убирайтесь отсюда, убирайтесь отсюда, я не желаю видеть людей. Я не хочу никого видеть, вы что, меня не слышали?»

Когда дверь отворилась и свет солнца проник в комнату, темная комната наконец осветилась, что позволило людям увидеть, какой беспорядок царил внутри.

Комната была очень пустой. Там осталась только кровать и деревянный стул. Все предметы, кроме кровати, были изломаны. Даже оставшийся стул был со сломанной ножкой, что показывало, как безжалостна была находившаяся здесь женщина.

«Убирайтесь, убирайтесь, вы меня слышали? Вы все, убирайтесь отсюда. Я не хочу, я... не хочу, чтобы люди видели меня такой».

Глядя туда, откуда доносился голос, имперский гвардеец увидел Линь Чуцзю, свернувшейся калачиком в углу. Она держала в руках кнут, но ее тело дрожало...

«Уходите, уходите... Я умоляю вас, уходите, меня это не заботит, я сама буду решать за себя», — Линь Чуцзю свернулась в углу, крепко обхватив себя, даже если бы это была драконовская гвардия, они бы увидели, что она была крайнем расстроена в этот момень.

«Уйдите, убирайтесь отсюда, умоляю... Фэйцуй, ты что, умерла? Закрой скорее дверь. Ты что, меня не слышала? Я сказала, закрой дверь, а то убью», — Линь Чуцзю просила некоторое время, но не поднимала головы. Она не показывала своего лица.

«Ванфэй, ванфэй... ваш раб закроет дверь», — услышав голос, имперский гвардеец обнаружил, что в комнате была еще одна женщина. Однако эта женщина пряталась в углу в тени.

Когда женщина вышла на свет, имперский гвардеец судорожно вздохнул.

Одежда женщины была в лохмотьях, а на ее теле, ногах, руках и даже на лице были отметины от хлыста.

Все верно, избитой женщиной была Фэйцуй. Фэйцуй вышла, хромая, и сказала императорскому доктору Цинь и имперскому гвардейцу, глядя на них покрасневшими глазами: «Господа, наша ванфэй нездорова. Она не может развлекать вас. Я прошу господ уйти...» «Вы служанка, ухаживающая за Сяо Ванфэй?» — спросил имперский гвардеец, оглядывая Фэйцуй с головы до ног.

Казалось, они сильно подрались. Сяо Ванфэй была так жестока.

«Фэйцуй, почему ты с ними разговариваешь? Просто избавься от этих людей, иначе я тебя ударю», — Линь Чуцзю взмахнула кнутом, чтобы показать, что говорит правду.

Фэйцуй задрожала и сказала неровным голосом: «Я прошу... прошу господ уйти. Я закрою дверь. Ванфэй теперь не любит видеть свет».

«Закрой дверь, закрой дверь. Фэйцуй, закрой дверь. Где Чжэньчжу? Она что, умерла? Она не может даже сторожить дверь. Я сказала, я не хочу никого видеть, даже ванъе».

\*Хлоп, хлоп\* — Линь Чуцзю взмахнула кнутом. Кнут ударил по земле с громким шумом. Ноги Фэйцуй ослабели и она упала на землю.

«Ванфэй, пожалуйста, простите свою служанку. Я закрою дверь».

Фэйцуй казалась очень напуганной. Она поползла прямо к двери. За ней на полу оставалось кровавое пятно...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 512. Просчет. Неистовая**

Фэйцуй выглядела очень печально. Императорскому гвардейцу было жаль ее. Но хоть ему и было ее жаль, он не позволил ей вернуться и закрыть дверь.

«Уведите ее», — императорский стражник приказал людям снаружи увести Фэйцуй.

«Нет, ванфэй, ванфэй...» — когда Фэйцуй насильно увели имперские гвардейцы, она отчаянно кричала и вырывалась, пытаясь вырваться от сдерживавшего ее имперского гвардейца.

Линь Чуцзю заплакала, услышав эти звуки и жалобно заговорила: «Нет, нет... Фэйцу, не уходи, не уходи, я не буду бить тебя, я больше не буду бить тебя. Не уходи, не оставляй меня одну. Мне страшно, мне страшно... Фэйцуй, вернись сюда. Я больше тебя не ударю, я правда тебя не ударю», — Линь Чуцзю крепко обхватила себя и пыталась вжаться в угол. Она казалась напуганной. Ее голос дрожал и прерывался...

Императорские гвардейцы переглянулись, а затем без колебаний направились вытащить Линь Чуцзю. Когда двое императорских стражников приблизились к Линь Чуцзю, они еще не успели коснуться ее, когда Линь Чуцзю закричала: «Аааа...»

Ее резкий голос был отчаянным. Казалось, он пронзает барабанные перепонки. В следующий момент Линь Чуцзю подняла кнут и ударила имперского гвардейца: «Уходите, уходите. Убирайтесь... не трогайте меня. Я сказала, не трогайте меня, вы меня слышали?»

Хотя имперские гвардейцы были настороже, кнут Линь Чуцзю был быстрым и яростным. После двух прозвучавших ударов двое гвардейцев пострадали от кнута. Хотя кровь не пролилась, это было очень больно.

Двое гвардейцев сильно переменились в лице. Но, когда Линь Чуцзю снова подняла кнут, они быстро уклонились.

Линь Чуцзю просто била кнутом повсюду. Уклонившись от него, один из императорских гвардейцев шагнул вперед и попытался выхватить кнут из руки Линь Чуцзю. Но, когда он посмотрел вверх, он увидел лицо Линь Чуцзю. Ее лицо было порезано ножом.

Рана на лице Линь Чуцзю затянулась в шрам. Он был похож на большую черную многоножку, изуродовавшую ее нежное лицо. Ее лицо, казалось, было отмечено яростью, отчего оно было очень пугающим.

«Ах...» — на этот раз это имперский гвардеец воскликнул в ужасе.

Они знали, что лицо Сяо Ванфэй ранено, но они не ожидали, что дело было настолько плохо.

Не удивительно, что она отказывалась встречаться с людьми. Это выглядело ужасно. «Ванфэй, ванфэй, ваш старый раб умоляет вас позволить императорскому доктору Цинь осмотреть и вылечить вашу рану», — снаружи домоправитель Цао печально убеждал ее под надзором императорских гвардейцев.

«Ванфэй, я тоже прошу вас. Пожалуйста, дайте императорскому доктору Цинь осмотреть вас...»

Шаньху и Маньяо тоже горько молили ее. Однако Линь Чуцзю оставалась непоколебима. — «Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь... Я сказала, что мне не нужен доктор. Мне не нужна ваша забота».

Голос Линь Чуцзю уже был хриплым, но она все равно кричала: «Вы здесь, чтобы насмехаться надо мной? Или вы здесь, чтобы поглазеть на меня?»

«Вы... вам просто нравится смотреть на мое изуродованное лицо. Вам просто хочется узнать, что ванъе больше не захочет видеть меня, чтобы вы один за другим могли надругаться надо мной, не правда ли? Перестаньте мечтать, скажу я вам. Даже если я умру, я останусь принцессой Сяо, хахаха... Я принцесса Сяо. Да, я принцесса Сяо, и я хочу, чтобы вы все умерли. Если вы все умрете, никто не узнает, что мое лицо изуродовано, и я все еще буду нужна ванъе».

Волосы Линь Чуцзю растрепались. Ее глаза были красными, а с уродливым шрамом на лице она была похожа на женщину-призрака.

\*Хлоп, хлоп\* Пока императорские гвардейцы все еще были в замешательстве, Линь Чуцзю подняла свой кнут и хлестнула их: «Убирайтесь, убирайтесь отсюда. Если вы не уйдете, я убью вас, я убью вас всех».

Линь Чуцзю достала из ниоткуда нож и стало дико размахивать им: «Нет, я не хочу, чтобы вы видели меня. Я не позволю вам видеть, что мое лицо изуродовано. Я убью вас, я убью вас всех...»

Имперский гвардеец не решался приблизиться из страха навредить Линь Чуцзю, поэтому ему пришлось смущенно уклониться от удара.

Когда Линь Чуцзю увидела, что имперский гвардеец отступает, она погналась за ним. Однако, когда солнце осветило ее, она снова вжалась в угол. Но на этот раз она не свернулась в комочек, она просто стояла там, а по ее щекам бежали две полоски слез. Она казалась решительной и жалкой...

Императорский доктор Цинь, который стоял позади имперского гвардейца, нахмурился, когда увидел эту сцену. Он знал, что Линь Чуцзю проблемная пациентка, но он не ожидал, что настолько.

Эта сумасшедшая женщина, как он будет лечить ее?

Даже имперские гвардейцы не могли приблизиться к ней, так как же ему к ней подойти? Как он проверит рану на ее лице?

«Императорский доктор Цинь, что нам теперь делать?» — императорский гвардеец смущенно оглянулся на доктора Цинь.

Линь Чуцзю была необычным человеком, они не смели использовать грубую силу против нее. Иначе им не поздоровится, если что-то плохое случится с ней.

Кроме того, в грубой силе не было необходимости. Линь Чуцзю совершенно не собиралась соглашаться на лечение.

«Вы не можете справиться с принцессой Сяо, так откуда мне знать, что делать?» — задача имперских гвардейцев была в том, чтобы помочь ему подчинить Линь Чуцзю, чтобы ему было удобно осмотреть ее лицо, но имперские гвардейцы не могли ничего сделать.

Имперские гвардейцы были очень подавлены: «Императорский доктор Цинь, это поместье Сяо. Если действовать силой против принцессы Сяо, я боюсь, охранники поместья Сяо не будут стоять без дела», — императорский стражник пытался убедить его. Разумеется, они могли применить силу, но они не могли гарантировать, что после этого Доктор Цинь сможет легко вылечить Линь Чуцзю.

Видя, что императорский доктор Цинь не заговорил, имперский гвардеец сказал: «Императорский доктор Цинь, что вы думаете? Лицо Сяо Ванфэй сильно ранено. Рана на ее лице довольно очевидна».

«Похоже, что она была ранена, но я не осмотрел ее лично. Так как же я могу поручиться, настоящая ли рана на ее лице или поддельная?» — императорский доктор Цинь пришел по приказу императора, так что он не осмеливался вести себя легкомысленно.

Императора было нелегко одурачить. Если он не выполнит его приказ как следует, все его предыдущие усилия будут напрасны.

«Что нам делать?» — императорский стражник был в смятении. «Или мне позвать подкрепления? Сяо Ванфэй — женщина, ее силы невелики». Когда она устанет, сможет ли она еще что-то делать?

Императорский доктор Цинь согласно кивнул, но как только имперский гвардеец снаружи во шел, Линь Чуцзю снова закричала: «Аааааа...»

Крики были еще ничего, но Линь Чуцзю также позвала своего теневого стража: «Анпу, помоги, помоги мне. Кто-то хочет меня убить, мое лицо, мое лицо... аааах...»

Линь Чуцзю снова обезумила, она кричала и размахивала кнутом. Когда императорского гвардейца это застало врасплох, Линь Чуцзю стегнула императорского доктора Циня: «Убирайтесь отсюда, живее. Анпу, убей их, убей их, они видели мое ЛИЦО...» Анпу, который прятался в темноте, появился, как только Линь Чуцзю его позвала. Анпу тихо стоял перед Линь Чуцзю, загораживая Линь Чуцзю свет.

Линь Чуцзю наконец-то успокоилась и осторожно спряталась за Анпу. Затем она потянула Анпу за одежду: «Ванъе, ванъе, мне страшно. Они хотят убить меня и изуродовать мое лицо. Ванъе, мне страшно, ты должен меня спасти, спаси меня...»

Ох... Анпу почувствовал, как у него по всему телу побежали мурашки.

Ванфэй, пожалуйста, прекратите. У кого вы этому научились? Люди, которые не знают, что вы играете, подумают, что вы безумны. К тому же, как вы можете спутать меня с ванъе? Если это дойдет до ушей ванъе, думаете, я останусь в живых?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 513. Уйти. Трюк. ранить себя, чтобы завоевать доверие врага**

Останется ли Анпу в живых или нет, в этот момент было не важно. Самым важным сейчас было, как им удастся выгнуть императорского Доктора Цинь.

Линь Чуцзю притворилась глупой и безумной, проливала слезы, вела себя как капризная и жестокая женщина. Но в итоге она до сих пор не выгнала Доктора Цинь. Ей ничего не оставалось, кроме как продолжать.

Линь Чуцзю просто хотелось избить Доктора Цинь, как в прошлый раз. Однако императорский доктор Цинь научился на своих прошлых ошибках. Он все время прятался позади имперского гвардейца. И всякий раз, когда Линь Чуцзю поднимала кнут, императорский доктор Цинь быстро отступал. Линь Чуцзю ничего не оставалось, кроме как снова поднимать свой кнут.

После долгих криков и борьбы Линь Чуцзю устала. Поэтому, когда Анпу вышел, она спряталась позади него и позволила ему разбираться с имперскими гвардейцами, но...

Линь Чуцзю, видимо, забыла, что Анпу был теневым стражем. Он круглый год работал в тени. Ему плохо давалось общение с людьми.

Когда Анпу вышел, он не сказал ни слова, он только стоял перед Линь Чуцзю с холодным и решительным лицом, по которому было ясно, что он не позволит имперским гвардейцам тронуть Линь Чуцзю.

Императорский доктор Цинь и имперский гвардеец пытались оттолкнуть его, но Анпу справился с ними обоими. Другого выхода не было. Имперскому гвардейцу пришлось вступить в переговоры с Анпу: «Ты теневой страж принцессы Сяо?»

«Ммм», — следуя принципу «меньше разговоров — меньше ошибок», Анпу пользовался словами, как золотом. Так что он никогда не говорил двух слов, которые можно было заменить одним словом.

«Лицо Сяо Ванфэй ранено. Император послал доктора Цинь, чтобы лечить ее лицо. Это тоже ради принцессы Сяо. Я хотел бы, чтобы ты отошел, чтобы императорский доктор Цинь мог осмотреть лицо принцессы Сяо», — Имперский гвардеец намеренно сдерживался, но Анпу все равно отказывался: «Нет!»

«Ты пытаешься противиться указу императора?» — мягкие слова не работали, поэтому имперский гвардеец мог использовать только жесткие.

«Нет», — Анпу открыл рот и сказал, холодно глядя на него. Он сказал нет, но его ноги как будто приросли к полу, он неподвижно стоял перед Линь Чуцзю.

«Анпу, не уходи... не позволяй им меня трогать. Не давай им видеть мое лицо, не... Линь Чуцзю тоже была непримирима. Она продолжала притворяться безумной. Иногда она была в здравом уме и временами говорила связно. Она думала, что Анпу был Сяо Тяньяо только что, но сейчас она узнавала его.

Домоправитель Цао и остальные были прямо снаружи, за дверью, поэтому они могли слышать весь разговор в комнате. Они не поднимали головы, и их плечи печально вздрагивали, но на самом деле они улыбались.

Домоправитель Цао был в этом не новичком. Его лицо было полно беспокойство, глаза покраснели, на лице было выражение беспомощности, плечи поникли — все показывало, как домоправитель был встревожен.

Имперские гвардейцы снаружи наблюдали за выражениями лиц домоправителя Цао и остальных людей. Не считая нескольких склоненных голов, они не видели ничего предосудительного. Имперские гвардейцы не видели ничего необычного, даже несмотря на то, что постоянно за ними следили.

Снаружи имперский гвардеец и Анпу все еще были неподвижны. Императорский доктор Цинь все еще не мог подобраться к Линь Чуцзю. Как только он выступил вперед, Линь Чуцзю закричала и подняла свой хлыст. Даже Анпу получил несколько ударов.

Пока имперские гвардейцы выглядели беспомощно, Анпу наконец сказал первую длинную фразу с тех пор как появился здесь: «Ванфэй в плохом настроении, пожалуйста, уходите».

«Волю императора нельзя нарушить», — имперский гвардеец отошел, но император все еще настаивал.

«Принцессу нельзя трогать», — Анпу снова открыл рот, но сказал тихим голосом. — «она обезумит!»

Это было всего несколько слов, но у них было много смыслов.

Линь Чузцю была в полубезумном состоянии. Если императорский доктор все еще будет настаивать на лечении Линь Чуцзю и полностью сведет ее сума, то... Сяо Тяньяо не может побеспокоить императора, но разве он не осмелится выместить гнев на императорском докторе Цинь?

«Нынешнее положение принцессы Сяо плачевно, ей нужно лечение как можно скорее. Иначе она все равно в итоге сойдет с ума», — вежливо заметил доктора Цинь. Почему они не связывают безумие Линь Чуцзю с ее внешностью?

«Дождитесь письма Ванъе», — Анпу выдал очень важную информацию.

Лицо Линь Чуцзю было ранено. Люди поместья Сяо сообщили Сяо Тяньяо и теперь они лишь ждали его ответа. Как только эти слова прозвучали, императорский доктор Цинь не успел придумать ответной меры, когда услыхал, как Линь Чуцзю снова закричала: «Нет, я не... не говорите ванъе. Вы не можете ему сказать. Нет, это... вы сказали об этом принцу? Я убью вас, я убью вас!»

Линь Чуцзю оттолкнула Анпу. Анпу врезался прямо в имперского гвардейца и доктора Цинь. Столкновение было слишком сильным, и Анпу сшиб имперского гвардейца и доктора Цинь.

Когда они все упали, как фишки домино, Линь Чуцзю снова подняла свой кнут. Кнут стегнул Анпу. Анпу даже не застонал. Он только повернулся и отпрыгнул. Однако, Линь Чуцзю как будто этого не видела, ее второй удар пришелся на имперского гвардейца.

«Ах... осторожней». Императорскому гвардейцу было больно, поэтому он тоже отодвинулся. Линь Чуцзю подняла кнут в третий раз. Третий удар пришелся по руке императорского доктора Цинь.

\*Хлоп\* — кнут был резким и громким, императорский доктор Цинь не успел уклониться от него. Он только смотрел, как кнут падает на его правую руку. На руке сразу же выступила кровь.

«Ах...» — вскрикнул императорский доктор Цинь, и его лицо побледнело.

«Императорский доктор Цинь....» — имперского гвардейца это застало врасплох, но прежде чем Линь Чуцзю снова смогла поднять кнут, от оттащил императорского доктора Цинь в сторону.

\*Хлоп, хлоп...\* Линь Чуцзю продолжала бить повсюду. Хотя кнут не задевал людей, она не останавливалась, она продолжала размахивать кнутом, который держала в руках, отчего имперским гвардейцам и доктору Цинь было сложно с нею справиться.

Имперский гвардеец хотел заставить Линь Чуцзю перестать сходить с ума, но Анпу ему помешал: «Вам нельзя трогать ванфэй».

«Если я убью вас, ванъе не узнает, я все еще буду Сяо Ванфоуй, я все еще буду Сяо Ванфэй», — растрепанные волосы Линь Чуцзю покрывали ее раненое лицо, делая его еще более мрачным.

Кто знает, испугался ли он безумия Линь Чуцзю, или ему просто страшно было идти против нее, но императорский гвардеец решил перестать защищать императорского доктора Цинь и просто вышел на солнце.

Линь Чуцзю погналась за ним, но, когда увидал солнце, она отступила. Имперский гвардеец и доктор Цинь наконец-то могли вздохнуть.

«Скорее, давайте пока уйдем», — императорский доктор Цинь был напуган. Его правая рука была ранена. Боль была слишком сильной для него. Он хотел как можно скорее уйти и заняться лечением своей раны.

Имперский гвардеец ждал этих слов. Поэтому, услышав, что императорский доктор Цинь так сказал, он без лишних слов увел его.

«Закройте дверь, закройте дверь, больше не открывайте дверь, не открывайте ее. Я не хочу никого видеть». В доме никого не было, поэтому Линь Чуцзю немного успокоилась. Она перестала размахивать кнутом, но снова начала крушить все вокруг: «Никто меня не видел. Ванъе не знает, что я изуродована. Нет, нет, никто».

\*Бам, бам\*, — Линь Чуцзю громила все вокруг. Имперские гвардейцы, стоявшие снаружи, увидели, как Линь Чуцзю подняла деревянный стул и бросила его в Анпу. Они все сжались и мысленно пожалели Анпу...

Принцесса Сяо сошла сума!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 514. Исцеление. Семья Хуа.**

Однако Анпу вел себя так, будто его это не касалось. Он просто стоял на одном месте и позволял Линь Чуцзю бить его. Все, что им было слышно — это звук ломавшихся предметов. Когда Анпу ударил стул, он упал на пол...

Анпу был сражен на месте. Хотя крови было не видно, имперский гвардеец знал, что Анпу наверняка ранен, и его ранение серьезное.

Имперский гвардеец посмотрел на Анпу, бывшего в комнате, а затем — на Фэйцуй, которая, израненная, была снаружи и втайне вытер пот со лба: «Сяо Ванфэй, должно быть, сошла с ума, верно?»

Она даже избивает своих людей. Разве так поступил бы нормальный человек?

«Закройте дверь, закройте дверь», — Линь Чуцзю снова ударила Анпу. Однако и этого все еще было недостаточно: она схватила стул, чтобы еще раз ударить Анпу. Но на этот раз не стал просто стоять и позволять Линь Чуцзю себя бить. Он быстро вскочил и закрыл

дверь.

Когда дверь закрылась, раздался громкий хлопок. Имперские гвардейцы увидели, что дверь, захлопнувшись, задрожала.

Ох, батюшки. Глаза всех имперских стражей в ужасе округлились. Они не верили тому, что видели. Сяо Ванфэй кажется такой миниатюрной, но она так сильна?

Стул был сделан из цельного куска дерева, так что его было тяжело поднять. Сяо Ванфэй была женщиной, но смогла не только поднять, но и бросить его с такой силой. Точно ли она женщина?

Когда она обезумела, она получила столько силы?

Имперские гвардейцы переоценивали Линь Чуцзю. Правда была в том, что...

Как только Анпу закрыл дверь, он быстро отшвырнул деревянный стул в сторону двери. Так что дверь задрожала не из-за Линь Чуцзю, а из-за Анпу.

Что же до Линь Чуцзю?

Как только дверь закрылась, она села на пол в изнеможении и потерла руки: «Я устала!» Притворяться безумной очень тяжелая работа. Линь Чуцзю казалось, что она заболеет. Я так устала.

Она чувствовала, что устало не только ее тело, но и ее сердце. Анпу молча взглянул на Линь Чуцзю. Видя, что она не собирается ничего говорить, он исчез. Линь Чуцзю так устала, что продолжала сидеть на полу.

Снаружи дома имперские гвардейцы переглядывались. В итоге они стали ждать инструкций императорского доктора Цинь. Однако императорский доктор в этот момент был занят одним собой. С чего бы он заботился о том, чтобы раздавать им приказы?

И кто знал, было ли это совпадением, но кнут Линь Чуцзю повредил мышцы и кости императорского доктора Цинь. Так что он не решался слишком много двигаться. Он боялся еще сильнее навредить себе.

«Давайте вернемся во дворец», — сказал императорский доктор Цинь, держа свою правую руку. Он сильно потел от боли.

В данный момент его состояние не позволяло ему осмотреть и лечить Линь Чуцзю. «Есть», — услышав его слова, имперские гвардейцы вздохнули с облегчение.

Хотя задача не была выполнена, они старались изо всех сил, и оставаться было бесполезно. Сяо Ванфэй была безумна. Однако, если бы они ее ранили, они не смогли бы уйти живыми. Она бы убила их.

Никто не провожал имперских гвардейцев и доктора Цинь. Они вышли тем же путем, что и вошли.

Как только имперские гвардейцы ушли, люди поместья Сяо испытали облегчение.

Убедившись, что никто не смотрит, домоправитель Цао тут же открыл дверь: «Ванфэй, вы в порядке?» Поведение их принцессы ничем не отличалось от поведения полоумной, так что он очень переживал, что Линь Чуцзю действительно сойдет с ума.

Чжэньчжу и Шаньху последовали за ним, и даже Маньяо с раненой Фэйцуй вошли внутрь.

Линь Чуцзю все еще сидела на полу, и выглядела очень слабой. Увидев, что домоправитель Цао и остальные вошли, она посмотрела на них и сказала: «Помогите мне, я смертельно устала».

Она не просто устала, ей, кроме того, было больно. Ей казалось, что ее руки ей не принадлежат. Она не могла поднять их.

«Ванфэй, осторожнее...», — Чжэньчжу и Шаньху поспешно подошли и помогли Линь Чуцзю встать. Но в комнате был хаос и ей негде было остаться.

«Скорее, идите и принесите паланкин», — распорядился домоправитель Цао.

Линь Чуцзю не возражала. С помощью Чжэньчжу и Шаньху Линь Чуцзю осторожно подошла к Фэйцуй и спросил: «Фэйцуй, ты в порядке?»

Раны на теле Фэйцуй были настоящими, но нанесены они были не Линь Чуцзю. Это сделал теневой страж. Поэтому они выглядели так страшно. Однако ее кости и мышцы не были задеты. Повреждена была только ее кожа. Она исцелится за 10 дней.

Ее раны не были серьезными, но это не означало, что они не болели. Фэйцуй закусила губу и покачала головой: «Не волнуйтесь ванфай, я в порядке».

«Я плохо с тобой обошлась». С ней все было в порядке, но боль была неизбежна. Однако другого выхода не было. Если она хотела обмануть императорского доктора Цинь, она не могла бы достичь успеха без жестокостей.

«Для меня честь — помочь ванфой. Я не чувствую в этом несправедливости», — Фэйцуй улыбнулась. В ее улыбке не было ни следа неохоты.

Это была ее идея, чтобы ее избили.

«Отдохни хорошенько, не волнуйся... Я прослежу, чтобы у тебя не осталось шрамов», Линь Чуцзю сказала мало, но она не забудет жертвы Фэйцуй.

Конечно же, Линь Чуцзю не забыла и Анпу.

«Домоправитель Цао, отправьте кого-нибудь позаботиться о Фэйцуй и Анпу. Выберите для них лучшие лекарства и еду. Им несправедливо досталось на этот раз».

«Ванфаэй, не тревожьтесь. Ваш раб будет иметь это в виду», — снова и снова пообещал домоправитель Цао, после чего любезно проводил Линь Чуцзю к паланкину.

Как бы то ни было, Линь Чуцзю пережила этот день и была в безопасности. Императорский доктор Цинь потерпел такое тяжелое поражение, что нескоро вернется. Теперь Линь Чуцзю нужно было ждать, чтобы приехала семья Хуа из Центральной империи. После этого она сможет объявить, что ее лицо исцелилось.

На этот раз императорскому доктору Цинь не повезло. Хотя китайская медицина и не зависела от скальпеля хирурга, его все равно кормили руки. Так что для врача руки тоже были очень важны.

Если он повредил руку, как он поставит диагноз, как измерит пульс пациенту?

Императорский доктор Цинь очень серьезно отнесся к своей ране. Однако он не осмелился сразу перебинтовать свою рану, а первым делом пошел к императору с докладом.

По дороге императорский доктор Цинь наложил лекарство, останавливающее кровь на свою рану. Но, когда он вошел во дворец, он открыл свою рану снова и позволил крови пропитать бинт. Как только императорский доктор ЦИнь вошел во дворец, он встал на колени и сказал печально: «Император, ваш раб возлагает надежды на вас и просит вас о помиловании».

«Что происхолит?» — император нахмурился, и на его лице показалось недовольство.

«Император, Сяо Ванфэй, похоже, сошла с ума. Она не желала показывать мне свою рану. Я взял с собой имперских гвардейцев, но она все равно избила меня и приказала уйти», — чтобы доказать, что он говорил правду, императорский доктор Цинь показал свою рану на правой руке.

Когда император увидел белый бинт, пропитанный кровью, он был потрясен: «Как вы получили такую рану? Кто вас ранил? Это принцесса Сяо?» Неужели Линь Чуцзю правда обезумела? До того, что она даже избила посланного им доктора Цинь?

«Да, это Сяо Ванфуй. Я не могу сказать, правда ли Сяо Ванфэй сошла с ума или нет. Но, когда мы с имперским гвардейцем вошли, мы увидели, как Сяо Ванфэй избивает людей. Она также отказывалась видеть солнечный свет и людей. Она била всех, кто к ней приближался», — императорский доктор Цинь не смел скрывать это и объяснил ситуацию подробно, ничего не преувеличивая.

Императорский доктор Цинь очень хорошо знал, что, хотя император ему и доверяет, он не до конца верит его словам. После разговора с ним он расспросит и императорского гвардейца.

Не было никакой пользы обманывать императора...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 515. Надменный. Уничтожить семью Чжан.**

Императорский доктор Цинь и имперские гвардейцы, ушли, потерпев поражение. Никто не мог представить, как зол был император, но...

Увидев окровавленную руку доктора Цинь, император не мог предъявить ему обвинений.

Дело было не в том, что доктор Цинь был не компетентен, а в том, что Линь Чуцзю была слишком бессовестна. Она не заботилась о приличиях и притворялась безумной и глупой.

Император не мог придумать, как справиться с такой своевольной женщиной.

«Идите домой и отдохните. Я все понял». Ни награды, ни наказания не последовало. Это был лучший исход для императорского доктора Цинь. Доктор Цинь несколько раз поблагодарил императора, отступил на три шага назад и ушел.

Император протянул руку и потер переносицу. Он собирался послать кого-нибудь в поместье Сяо, чтобы расследовать ранение Линь Чуцзю. Когда вдруг он услышал, как евнух громко и резко крикнул: «Срочное сообщение с западной границы в восьмистах милях отсюда, это военное донесение, военное донесение!»

Голос евнуха был полным паники. Император по одному звучанию понял всю его срочность.

«Западная граница? Западная страна напала на нас?» — император слегка переменился в лице, но не удивился. Он был человеком, пережившим много больших бурь. И потому он молча сидел на троне, ожидая доклада.

Как император и думал, западная страна послала свои войска!

Однако Западная страна не послала войска на линию фронта, чтобы поддержать Северную страну, а вместо этого послала большую армию, чтобы напасть на Западную границу. Восточная армия уже несколько раз сражалась с ними прежде.

«Запад!» — император сердито отшвырнул доклад на землю. Хотя император давно догадался, что, раз Южная страна послала свои войска, то и Западная вскоре присоединится, он все равно был зол, когда увидел этот доклад. — «Вы... слишком вероломны».

ЕГО первые несколько слов были туманного содержания. Он ничего не мог с этим поделать. Некоторые вещи можно было сделать, но не назвать. Особенно в такое время.

«Скажите обоим премьер-министрам, генералам, секретариату, министерству военных де, что мы обсудим это дело. Наследный принц, принц Циань и принц Вэнь тоже должны присутствовать». Император приказал позвать нескольких важных министров. Евнух кивнул головой несколько раз, после чего выбежал из зала передавать приказы. Как только евнух передал приказ, вошел другой евнух. «Ваше величество, принц Цзи Фэнъюй просит аудиенции».

«Цзи Фэнъюй, как он посмел прийти? Впустите его...» Хотя за всем стояла Центральная империя, у императора все равно вызывало отвращение поведение западной страны, которая пользовалась другими.

\*

Западная армия подошла к границу, число войск, стоявших у границы, было ограничено. Императору пришлось мобилизовать войска, чтобы пойти туда. В то же время ему пришлось собрать продовольствие и послать его вперед.

Все эти события были важны. По сравнению со всеми этими событиями расследование ранения Линь Чуцзю стало обычным делом. Даже похороны принцессы Фушоу Чжан стали казаться пустяком.

В этот момент внимание всей страны было приковано к тому, что Западная страна послала войска, чтобы атаковать Восток. Похороны принцессы Фушоу Чжан были заброшены, императрице ничего не оставалось, кроме как быстро заняться этим делом и торопливо похоронить ее.

Похороны были очень простыми. Все равно человек, которого похоронили, не был настоящей принцессой Фушоу Чжан. Поэтому император был доволен тем, что сделала императрица. Он также намекнул ей, что принцесса Фушоу Чжан была замужем, поэтому ее нельзя хоронить в императорской усыпальнице.

Это не шутки, в императорской гробнице были похоронены их предки. Личность покойной была не установлена. Так что, хоть она и умерла под именем принцессы Фушоу Чжан, ее нельзя было хоронить в императорской гробнице.

Императрице были не известны все подробности этой истории, она просто думала, что император не хочет иметь дела с принцессой Фушоу Чжан. Поэтому она поубеждала его немного для вида, но все равно поступила согласно желаниям императора.

Битва на линии фронта не станет никого ждать. Император вложил всю свою энергию в битву против запада, ему потребовалось 5-6 дней, чтобы как следует все устроить.

Когда он наконец освободился, император вспомнил о делах с Линь Чуцзю. Однако, прежде чем он успел отдать распоряжения, к нему пришел с докладом начальник ШПИОНОВ:

«Ваше величество, я догнал корабль семьи Чжан, но был обнаружен. Я уничтожил корабль и все погибли. Никто не выжил». Другими словами, они не спасли принцессу Фушоу Чжан и им не нужно было заниматься дальнейшими делами.

Когда император узнал об этом от шпиона, он втайне испытал облегчение. Однако он сказал с сожалением: «Что ж, больше не будем об этом говорить».

Она уже была похоронена. Даже если бы принцесса Фушоу Чжан вернулась, она не могла бы жить под своим именем. Ей лучше было умереть, чем жить. Он не пострадает, если потеряет одну принцессу, которая опорочила королевскую семью.

«Ваш слуга понял». Начальник шпионов понимал, почему император отпустил его. Однако, хотя он и знал намерения императора давным-давно, он испытал лишь облегчение, услышав слова императора.

«Ваше величество, человек, посланный семьей Чжан отвезти письмо к принцу Сяо, прибыл на линию фронта и отдал письмо принцу». Хотя император не наказал его, начальник шпионов не смел относиться к делу легкомысленно и сообщил оставшуюся информацию, которую он собрал.

«О? И как он отреагировал?» На лице императора не было радости. Если Сяо ТЯньяо знал, что Линь Чуцзю в порядке, он наверняка знал и то, что похищенной женщиной была принцесса Фушоу Чжан.

С самого начала он был на стороне принцессы Фушоу Чжан. Поэтому, когда принцесса Фушоу Чжан и Линь Чуцзю столкнулись и результат был таким, хоть это и была вина принцессы Фушоу Чжан, это доказывало его некомпетентность.

«Сяо Ванъе отправил людей семьи Чжан назад с посланием, в котором говорилось, что он встретится с ними лично в будущем и уничтожит всю их семью», — сердце шпиона дрогнуло, когда он говорил эти слова.

Дело не в том, что он был робск, а в том, что Сяо Тяньяо был слишком надменен. Что это значит, он встретится с ними в будущем?

Это значит, что он отправится в Центральную империю и уничтожит семью Чжан в Центральной империи.

«Мой брат поистине надменен». Услышав эти слова, император не мог выразить все чувство потери и зависти в своем сердце.

Император знал, что слова Сяо Тяньяо относятся к семье Чжан на Востоке, но на самом деле они были о семье Чжан в Центральной империи.

Разум говорил ему, что слова Сяо Тяньяо были самоубийством и только добавляли хаоса к ситуации на востоке, но... он также надеялся, что однажды и он сможет так высокомерно обратиться с такими же словами к людям Центральной империи. Тогда ему больше не придется подчиняться Центральной империи. К сожалению, он не обладал таким мужеством.

Совсем как в этот раз, он знал, что юги запад действовали по наущению Центральной империи, но он лишь притворялся, что ему это было неизвестно.

Отбросив разочарование в сердце, император вздохнул: «Так, боюсь, семья Чжан будет твердо уверена, что они похитили принцессу Сял».

Отношение Сяо Тяньяо, несомненно, внушило семье Чжан уверенность.

«Ладно, и вы прикажите кому-нибудь следить за ними. Не дайте семье Чжан узнать о принцессе Сяо». Внутренние конфликты — это одно. Перед лицом такого противника, как Центральная империя, ему было неуместно не поддержать Сяо Тяньяо. Иначе как он удержит его в будущем?

«Ваш покорный слуга все понял!»

\*

В Восточной стране беспокоить Линь Чуцзю мог только император. Помимо него, Линь Чуцзю никого не удостаивала своим присутствием, даже императрицу.

Император был занят государственными делами, ему недосуг было посылать людей выискивать ложь. Линь Чуцзю могла более не волноваться. Она стерла рану со своего лица.

«Хотя это и очень нелюбезно, но я тоже полагаю, что западу уже давно пора было послать войска».

Если бы они не послали войска, ей пришлось бы продолжать притворяться безумной дурой.

Су Ча тоже хотел порадоваться за Линь Чуцзю, но, когда он думал о Сяо Тяньяо на линии фронта, Су Ча было не до смеха...

«Ванфуй, ванъе, он...»

Су Ча хотел сказать Линь Чуцзю, что Сяо Тяньяо сейчас очень тяжело, но он не знал, как это сказать.

«Что случилось с ванъе? Возможно, оттого, что запад послал войска, это поставило ванъе перед большими трудностями?» Линь Чуцзю перестала улыбаться и спросила серьезно.

Хотя нападение войск запада было нехорошо для востока, это была проблема императора. Какое отношение это имеет к Сяо Тяньяо, который лишь ведет войска 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/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 516. Своевольный. Без подвижек**

Это было не его место и не его дело. Появление войск запада окажет влияние на Сяо Тяньяо, но Су Ча переживал не об этом...

«Пять Богов Боевых искусств появились на линии фронта. Трое из них пришли из Центральной империи. Их сила непостижима. Каждый из них превосходит силой ванъе. Ванъе оказался в очень тяжелой ситуации на линии фронта и его войска были полностью подавлены».

Линь Чуцзю слегка нахмурилась:

«Посылать сразу трех богов боевых искусств. Это столько же, сколько их всего на Востоке. Похоже, в этот раз Центральная империя очень рассердилась».

Оставаясь в кабинете Сяо Тяньяо так долго, Линь Чуцзю кое-чему научилась. По крайней мере, она узнала о том, кем были боги боевых искусств и сколько их существовало в разных странах.

Центральная империя позволяла королевским семьям каждой страны иметь одного или двух Богов Боевых искусств. Центральная империя вмешивалась в любом случае, если их было больше.

Центральная империя послала 3 Богов Боевых искусств на этот раз, чтобы сказать Сяо Тяньяо, что они знали о его ситуации, и что он больше не могее скрывать.

Это была и демонстрация, и предупреждение!

«Сила Центральной империи намного превышает нашу. Если они захотят поквитаться, ванъе, возможно, будет разбит на этот раз». Когда Су Ча услышал это, он не мог не вздохнуть: «Если бы я знал, что это случится, я бы не начал это дело с банком. Центральная империя слишком скупа. Я лишь открыл маленький банк, а они послали троих богов боевых искусств?»

«Это не только из-за основания банка, это касается принципов и достоинства страны. На этот раз мы воспользовались возможностью открыть банк на востоке. Если Центраьная империя не отреагирует, боюсь, юг, север и запад последуют ее примеру. В конце концов, никакой император не захочет, чтобы его контролировали другие». Достоинство страны нельзя было искушать. Центральная империя сделала это только для того, чтобы поддержать достоинство других стран. Линь Чуцзю понимала, что делала Центральная империя.

Разумеется, Су Ча тоже понимал. Однако его мнение отличалось от мнения Центральной империи. Хоть он и мог понять их разумом, он не мог принять это эмоционально. «Мы закроем банк?» Он так много работал и даже пошел против банка Футянь и семьи Чжан, чтобы открыть банк Тунъюаныь. Так что, если бы он закрылся, он действительно был бы расстроен.

«Мы еще до этого не дошли. Раз ванъе упомянул богов боевых искусств, разве он не говорил о каких-нибудь контрмерах?» Линь Чуцзю была упрямым человеком, таким упрямым, что, упираясь в стену, ей нужно было сделать все возможное, чтобы посмотреть, сможет ли она ее прошибить...

Прежде чем открыть банк, Линь Чуцзю понимала, что будет много трудностей, но она все равно предложила Су Ча это сделать. Теперь, когда они открыли банк, она получила точку опоры на востоке. Как она могла так легко от этого отказаться?

«Да, но это непросто», — Су Ча подумал о том, о чем говорил Сяо Тяньяо, и невольно вздохнул.

Сяо Тяньяо рассказал Су Ча о ситуации на линии фронта. Но, конечно же, не затем, чтобы пожаловаться, а чтобы Су Ча понял ситуацию и поскорее пригласил людей, которые могли бы сдержать богов боевых искусств.

Разумеется, только Боги боевых искусств могли это сделать. Помимо двух богов боевых искусств во дворце, на востоке никогда не слышали о существовании других богов боевых искусств. Но, конечно, то, что во дворце не было других Богов Боевых искусств, не означало, что их не было в других местах.

Сяо Тяньяо подал Су Ча идею, которая была такова: Башня Лунной тени или Ши Ихань, молодой господин Павильона Тяньцан.

В мире нет вечных врагов, только вечные интересы. Хотя раньше Сяо Тяньяо сражался с Ши Иханем будучи Лордом Демоном, между ними не было ненависти. Они сражались из-за их интересов и их положения.

Сяо Тяньяо не колебался, прося Ши Иханя о помощи, и не думал, что в этом есть что-то дурное. Боевые навыки Ши Иханя были сравнимы с навыками богов боевых искусств. Если Ши Ихань захочет ему помочь, он одержит победу, потому что...

Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени никогда не допустят, чтобы что-то плохое случилось сих молодым господином. Не говоря уже, что в одном Павильоне Тяньцан было четыре бога боевых искусств. Если они смогут пригласить Ши Иханя принять участие, эти четверо богов неизбежно сделают свой ход.

Вот только Ши Иханю было не так-то легко угодить!

С тех пор как Сяо Тяньяо в последний раз сражался с Ши Иханем, Су Ча следил за ним. Хотя это была лишь информация, которая была на поверхности, этого было достаточно для Су Ча, чтобы проанализировать Ши Иханя. Поскольку он был молоды господином Павильона Тяньцан и Башни Лунной Тени, у Ши Иханя были и деньги, и власть. Ему хватало всего. Было бесполезно приглашать его заработать деньги, и бесполезно продавать услуги.

Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени всегда заботились о себе. И как молодой господин, Ши Ихань был рожден гордым сыном небес.

В этом мире никто не мог заставить Ши Иханя почувствовать необходимость продавать свои услуги.

Су Ча долго думал, но не мог придумать ничего хорошего. Чувствуя себя как врач, который лечит мертвую кобылу, Су Ча хотел спросить Линь Чуцзю, не было ли хорошего способа.

«Молодой господин Павильона Тяньцан и Башни Лунной Тени? У Ванъе действительно есть свое видение». Прежде чем Су Ча закончил, Линь Чуцзю невольно закатила глаза.

Даже несмотря на то, что Линь Чуцзю не видела молодого господина, слушая слова Су Ча, она понимала, что этот человек богатый и своевольный. Приглашать такого человека принять участие в военных действиях, было почти все равно что убеждать Центральную империю прекратить.

«Я бывал в Башне Лунной Тени. Владелец Башни Лунной Тени даже не выслушал моих намерений, он просто сказал, что их молодого господина нет дома, а Башня Лунной Тени в последнее время очень занята, так что они не могут брать никаких дел». Что же до того, правда это или нет — рыбак рыбака видит издалека.

Если ты не хочешь видеть человека, пока ты не перед ним, его не существует, если ты хочешь кого-то видеть, даже если ты на краю света — ты придешь.

«Похоже, Башня Лунной Тени знает, что мы пытаемся сделать». Отказ был так очевиден, что Линь Чуцзю не хотела долее об этом говорить.

Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени всегда придерживались своих правил. Они не станут вмешиваться в дела четырех стран. Они не станут продавать сведения разведки по четырем странам. И, разумеется, они не будут вмешиваться в дела Центральной империи.

Теперь, когда Сяо Тяньяо сражался против Центральной империи, было бы странно, если бы Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени сделали бы свой ход.

«Не думай играть с этим молодым господином. Если он не дурак, он не станет соваться в мутные воды». Если только Ши Ихать не будет им сильно обязан, он не будет действовать. Если же нет, их надежда была очень слабой.

«Если Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени не вступят в бой, у ванъе совсем не будет шанса на победу. Как бы ни было превосходно его боевое искусство, он не может победить против 5 богов боевого искусства. Когда эти пятеро выступят одновременно, ванъе будет...» — Су Ча не мог договорить, он опустился на стол с досадой и слабо проговорил: «Ванфаэй, что нам делать? Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени не помогут, император не пошлет богов из дворца на поле боя, не говоря уже о юге и западе. Что ж, то, что они не посылают своих боевых богов, уже является знаком их уважения к нам. Лучше ожидать их помочь нам, чем ожидать от Центральной империи отступления»

Конечно, юги запад не посылали своих богов боевых искусств на поле боя не потому, что уважали восток, а потому что знали, что не смогут одним ударом уничтожить восток. В такое время, хоть это и дало бы им небольшое преимущество, когда восток оправился бы, он отплатил бы им с лихвой.

Кроме того, была еще одна важная причина, а именно...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 517. Контрмеры. До наивного глупа**

Ни югу, ни западу не хотелось, чтобы Центральная империя контролировала все их существование. Как и востоку, им хотелось освободиться от контроля Центральной империи и получить права, который должны быть у императоров.

На этот раз, когда восток открыл банк, остальные страны смотрели и ждали... Они надеялись, что восток выживет и их банк останется открытым. Если восточный банк будет существовать, они тоже смогут открыть банки и постепенно получить экономическую независимость.

Хотя это был очень долгий процесс, это было лучше, чем не видеть вообще никакой надежды.

Четыре страны могли объединить усилия в борьбе против Центральной империи. Однако, когда Восток боролся против Центральной империи, юги запад не хотели присоединяться к веселью очень долго. В конце концов, они не могли гарантировать, что однажды Центральная империя не нападет на них.

Если такой день придет, они надеялись, что восток вспомнит об этом и оставит им жизнь.

Коротко говоря, юги запад не послали своих богов боевых искусств в то время не потому что проявили уважение к востоку, а потому что оставляли себе пути для выживания.

Императоры всех стран в глубине души понимали это, даже император Центральной империи это знал. Но пусть он и знал, он не мог ничего сделать с четырьмя странами.

Центральная империя всегда контролировала и разделяла четыре страны. Они не хотели, чтобы четыре страны объединились. Однако Центральная империя также не решалась слишком сильно подталкивать четыре страны, чтобы не дать им сговориться в борьбе против нее. Если бы это случилось, у Центральной империи было бы много хлопот.

Более того, там где вода чистая, рыбы не поймаешь. Принципы и достоинство центральной империи нельзя попирать. Перед лицом правильного и неправильного Центральная империя не уступит, но в каких-то обыденных вещах они временно отступали, чтобы получить одобрение четырех стран.

Центральная империя не обращала внимания на мелкие расчеты юга и запада. В конце концов, у них в распоряжении было трое богов боевых искусств и они уже назначили дату конца войны между восточной и северной страной.

Восточная страна проиграет! Поскольку Северной стране грозило поражение, трое богов боевых искусств, посланные Центральной империей, неизбежно вступят в бой.

Линь Чуцзю и Су Ча глядели друг на друга. Никто не мог придумать хорошего решения. Линь Чуцзю вздохнула и сказала: «Ванъе не может проиграть эту битву?»

«Да, если ванъе проиграет, он потеряет все в восточной стране. Вы знаете, что император не упустит такой возможности. Кроме того, можно ли поручиться, что, если он потерпит поражение, Центральная империя остановится?» — спросил Су Ча Линь Чуцзю. Но прежде чем Линь Чуцзю успела ответить, он добавил: «Если мы проиграем, это значит, мы сдались. Не только Банк Тунъюань закроется, но также и некоторые города будут отданы Северной стране».

Сказав это, Су Ча тяжело вздохнул: «Ванфоэй, это война. Если мы проиграем, нам придется уступить нашу территорию и выплатить компенсацию. Более того, если на этот раз мы проиграем, южная и западная страны не упустят этой возможности. Они непременно воспользуются ею, чтобы урвать свой кусок мяса».

Южная и Западная страны не были их друзьями.

«Чтобы мы не проиграли, где ты собираешься искать 5 богов боевых искусств?» Прежде чем Су Ча успел ответить, Линь Чуцзю добавила: «Даже не думай о Павильоне Тяньцан и Башне Лунной Тени. Мы против Центральной империи. Даже если их молодой господин согласится помочь нам, их люди не последую за ним. Если что-то плохое случится с их господином, и он будет ранен, мы только наживем себе еще одного врага. Игра не стоит свеч». И это будет очень серьезный враг.

В этом мире какой враг более неудобен, чем тот, что продает данные разведки и убивает людей?

На лице Су Ча появились темные складки. «Ванфэй, то, что ванъе сказал в письме, просто напоминание мне. Он хотел, чтобы я подумал о способе, кроме этого. Он не говорил, что это обязательно должен быть их молодой господин».

«О... тогда, значит, ванъе сказал в письме обратиться ко мне?» Линь Чуцзю снова расстроилась, когда Су Ча упомянул письмо.

У Сяо Тяньяо есть время, чтобы писать Су Ча, но он не может выкроить немножко времени, чтобы ответить ей?

Ее запросы были невысоки. Пусть даже это было бы одно предложение, она была бы счастлива, но...

Сяо Тяньяо не отвечал ей даже ни единым словом. Это было уже слишком.

«Это... это...» Су Ча молча вытер пот и попытался поднять задницу со стула. Но прежде чем он успел сбежать, Линь Чуцзю его остановила: «Малыш Сусу, без разрешения тебе нельзя покидать этот кабине. Я велю страже избить тебя, если ты попытаешься выйти за эту дверь.

«Ванфэй...» В его природе как выдающегося бизнесмена было держать нос по ветру и избегать неприятностей. Су Ча сел, не раздумывая и стал льстить Линь Чуцзю: «Ванфэй, вы меня не поняли. Разве я мог покинуть вас, без разрешения?»

«Хорошо, если не мог», — Линь Чуцзю многозначительно поглядела на Су Ча и снова спросила: «Скажи, ванъе упоминал в письме, что ты должен прийти ко мне, чтобы найти способ?»

«Нет-нет...» — было похоже, что он не может скрывать такое.

«А если не просил, то почему ты пришел ко мне? Мужчина ответственен за внешний мир, тогда как женщина в ответе на внутренние дела. Я одна занимаюсь делами в столице. Так зачем же ты рассказываешь мне, что происходит на поле битвы?» — Линь Чуцзю признавала, что злилась. Ну и что стого?

Кто говорил Сяо Тяньяо не отвечать ей? Он заслужил это!

«Это... это потому что... муж и жена — одно целое. Если что-то плохое случится с ванъе, вас тоже ждет тяжелая жизнь, ванфэй». Су Ча долго колебался, прежде чем сказал эти слова. Однако он не знал, что это окончательно разозлит Линь Чуцзю.

«ХМ...» — фыркнула Линь Чуцзю. — «Если что-то плохое случится с ванъе, моя жизнь будет тяжелой? А если что-то случится со мной, что будет с ванъе?»

«Это... это...» Как Су Ча мог на это ответить?

Разве он может сказать Линь Чуцзю, что, если с ней случится что-нибудь, их ванъе сможет жениться на ком-нибудь другом?

«Что?» — Линь Чуцзю яростно взглянула на Су Ча. Су Ча опустил голову и сказал слабо: «Ванфэй, вы не можете обвинять ванъе. Вся честь и бесчестие будут идти от ванъе. Естественно, если ванъе будет в хорошем положении, ваша жизнь тоже будет хорошей. Послушайте... мир зовет вас Сяо Ванфэй. Разве кто-то еще смеет называть ванъе своим мужем?»

Социальный статус определяет все. Сила и слава Сяо Тяньяо были выше, чем у Линь Чуцзю. Линь Чуцзю естественно стала подчиненной Сяо Тяньяо.

«Ты... прав», — Линь Чуцзю не знала, что сказать и села на стул отрешенно. Прошло некоторое время, и она рассмеялась над собой: «Это я неправильно все поняла». Она была до наивного глупа, что просила о справедливости.

«Ванфэй, вы сердитесь?» Было не важно, сердилась она или нет, но она не могла изменить расстановку сил. Пять богов боевых искусств все еще никуда не делись, и ему нужно было придумать способ.

«Я не сержусь, я просто хочу кое-что понять». Верно, и она наконец поняла, как она была глупа, что сравнивала себя с Сяо Тяньяо.

Люди зовут ее принцессой Сяо. Но в первую очередь, Сяо Тяньяо был принцем. Он мог взять себе другую принцессу Сяо. Ее саму отдали Сяо Тяньяо и она стала его женщиной. Она наслаждалась властью и славой, которые принес титул принцессы Сяо. Так какое же право она имела жаловаться, если Сяо Тяньяо считал ее своей подчиненной?

«Я не могу гарантировать, что я придумаю контрмеру для битвы на фронте, но я скажу вам, как только я найду способ», — сказала Линь Чуцзю очень серьезно, но эта серьезность испугала Су Ча.

Ванфэй снова на него разозлилась?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 518. Унижение. Шум**

Хотя Сяо Тяньяо написал письмо Су Ча, в котором попросил его поискать людей, которые могли бы справиться с богами боевых искусств, но... Сяо Тяньяо не возлагал своих надежд на Су Ча.

Разумеется, Сяо Тяньяо мог подумать о том же, о чем могла подумать Линь Чуцзю. Если бы он действительно хотел, чтобы Ши Ихань поучаствовал, он мог бы убедить его, если бы попытался. Однако заставить Павильон Тяньцан и Башню Лунной Тени послать своих богов боевых искусств было почти невозможно.

Если бы Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени так спокойно и с готовностью вмешивались в дела между четырьмя странами и Центральной империей, они не смогли бы продержаться сотни лет и не пасть.

Сяо Тяньяо знал, что даже если четыре страны будут уничтожены и даже если Центральная империя падет, Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени не вмешаются. Совсем как тогда, когда была уничтожена династия Шэшъюань. Павильон Тяньцан и Башня Лунной Тени были друзьями с династией Шэнъюань, но они закрыли на все глаза. Сяо Тяньяо написал Су Ча только для того, чтобы иметь несколько вариантов и несколько людей за спиной. Если Су Ча сможет собрать людей, то это будет лучше всего. Если же нет, он не будет разочарован. Он никогда не надеялся на других!

Получив новости о том, что Западная страна напала на Восток, Сяо Тяньяо знал, что битва между Севером и Востоком больше не может тянуться долго. Как фельдмаршал Востока и принц, Сяо Тяньяо очень хорошо понимал, в какой ситуации находится Восточная страна.

Восточная страна была богата, но лишь немногим превосходила юг и запад. Государственная казна могла обеспечивать расходы на войну между востоком и севером. И даже если бы они сражались полтора года, восток мог бы это выдержать, но это не означало, что силы востока и продовольственные запасы смогут одновременно обеспечивать и войну с югом и западом. Силы Восточной страны намного превосходили силы Северной, но по сравнению с Западной страной они были лучше лишь на 10-20%. Если они действительно сейчас начнут затяжную войну, то восток сильно пострадает.

«Эта война должна закончиться как можно скорее!» Сяо Тяньяо призвал всех генералов и ясно высказал свои намерения.

Когда генерал левого фланга услышал это, он сразу же сказал: «Наша Армия нашла стратегию, с помощью которой можно подавить слоновью кавалерию, так что она больше не удержит нас. Если противник ничем не ответит, мы точно победим».

Когда он это сказал, генерал правого фланга тут же ответил: «Вы поистине наивны. Боги боевых искусств соперника ничем не ответят? Если они не собираются выступать, то зачем они явились на поле боя? Чтобы потренироваться? Для тренировок есть более подходящие места».

«Если мы будем бояться боевых богов в каждой битве, то почему мы ещё сражаемся? Надо просто признать поражение», — надменно сказал левый генерал.

Ситуация была необычной, поэтому никто не мог успокоиться.

Хотя уже давно было известно, что справедливости в этом мире нет, однако то, что их теснили, но они ничего не могли сказать, было очень унизительно.

Правый генерал фыркнул: «Разве не правильно бояться богов боевых искусств? Боги боевых искусств соперника не выйдут на бой? Разве вы не видели, что двое богов боевых искусств появлялись на поле битвы каждый раз? Если бы не оборонительные тактики Ванъе, думаете, вы бы тут ещё стояли и разговаривали?

«Если вы знаете, что если бы не Ванъе, мы бы не выстояли в битве, то вам следовало бы знать, что, если те боги боевых искусств появятся, то нам не победить в этой битве».

Бог боевых искусств мог не только сражаться с сотней солдат, но и с десятью тысячами. Сила Бога боевых искусств была равна силе армии из пятидесяти тысяч солдат, ато и ста ТЫСЯЧ.

Более того, солдаты инстинктивно боялись богов боевых искусств. Хотя боги боевых искусств не были неуязвимы, и в истории было много случаев, когда армии побеждали бога боевых искусств, но...

В последние годы существование богов боевых искусств становилось все более и более божественным. В глазах обычных людей бог боевых искусств был непобедимым божеством. Как только обычные солдаты слышали об их появлении, они робели перед битвой. В восточной армии, хотя у них был принц Сяо, который мог противостоять атакам богов боевых искусств, боевой дух упал. На этот раз они даже думали о поражении и смерти на поле боя.

Такие негативные мысли были крайне вредны для армии. Генералы знали об этом, а уж тем более знал Сяо Тяньяо, но...

Эти негативные эмоции было не так-то просто стереть. И по мере того как время шло, если они не смогут победить в битве, этот негатив будет только расти.

А потому Сяо Тяньяо хотел закончить войну как можно скорее, чтобы не дать солдатам в итоге растерять уверенность.

Сяо Тяньяо изначально думал, что после того как он побил своих генералов в прошлый раз, они станут более послушными. И даже если они не смогут выдвигать разумных предложений, по крайней мере они будут вести себя тихо. Однако этим людям, похоже, все было мало, потому что они снова начали ссориться.

Сяо Тяньяо с самого начала не проронил ни слова. Он лишь холодно смотрел на них. Вот только эти люди этого не замечали. Их ссора стала такой напряжённой, что они даже подрались.

\*Бам\* — Сяо Тяньяо хлопнул ладонью по столу. «Вы довольно нашумели?»

Его голос был медленным и глубоким. Каждое слово было ясным и в нем не было злого умысла, но...

«Ванъе...» Генералы, которые лишь секунду назад ссорились, моментально закрыли рты, когда услышали, что Сяо Тяньяо заговорил. Они теперь испуганно дрожали, и им хотелось сжаться в комочек, чтобы Сяо Тяньяо их не заметил.

«Хм», — холодно фыркнул Сяо Тяньяо. В лагере стало очень тихо. Даже звук их дыхания был слышен. Сяо Тяньяо сделал вид, что не замечал этого, он сказал с холодным лицом: «Разве вы не довольно наигрались в прошлый раз, что мне опять надо напоминать вам не ругаться передо мной?»

\*Хлоп\* — генералы разом попадали на колени. «Ванъе, пожалуйста, простите нас. Мы понимаем, что были неправы».

Когда несколько генералов с горечью признали свои ошибки, другие немедленно последовали их примеру. Однако они не посмели громко шуметь, они приглушили голоса, боясь, что они были слишком громкими, и это ещё больше рассердит Сяо Тяньяо.

«Вы знаете, в чем ваша вина?» — его слова крайне медленно слетали с его губ, отчего генералы съёживались в страхе и мысленно говорили: «Ванъе становится все страшнее».

Может быть, Ванъе был в плохом настроении, потому что его разбили двое богов боевых искусств Северной страны?

Но... Ванъе, даже если вы в плохом настроении, не стоит вымещать гнев на нас. Мы тоже в плохом настроении.

Но, разумеется, генералы решались жаловаться только мысленно и не посмели бы сказать этого вслух.

Это было вполне естественно, им все ещё хотелось жить. Сяо Тяньяо говорил очень медленно. Каждое слово пронзало сердца, так что они боялись говорить то, что думали. Сегодня это было ещё более очевидно, потому что... Ванъе был расстроен!

«Это уже второй раз», — его равнодушные глаза скользнули к генералам, которые все ещё стояли на коленях в два ряда. — «Этого не должно случиться в третий раз. Если это повторится, как думаете, что я с вами сделаю?»

Как они могли на это ответить? Должны ли они были попросить тяжёлого наказания? Генералы сказали с горечью: «Ванъе остается последнее слово».

«Очень хорошо... Ваши слова меня успокоили». Сяо Тяньяо опустил глаза, мягко отряхнул рукава, встал и сказал: «На этот раз я возьму это на заметку. Если это повторится, я добавлю этот проступок к следующему и накажу вас дважды».

«Да!» Генералы не смели больше ничего сказать, они лишь опустили головы. Когда Сяо Тяньяо прошел вперед, генералы так нервничали, что дрожали всем телом. Некоторые, казавшиеся слабее, готовы были упасть в обморок в любую минуту.

Это было естественно, ПОСКОЛЬКУ...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 519. Густой туман. Суровый и серьезный принц**

Это была сила бога боевых искусств!

Сяо Тяньяо вышел на середину, остановился и перевел взгляд на генералов левого и правого флангов. Он увидел, что они дрожат от страха. Он не торопился заговорить, он медленно произнес: «Боги боевых искусств ужасны?»

«У...ужасны...» — генералы опустили головы к земле. Не потому что они боялись поднять головы, а потому что не могли поднять их под давлением бога боевых искусств.

«Раз вы знаете, что они ужасны, вам следовало бы получше тренироваться и поскорее самим стать богами боевых искусств». Сяо Тяньяо знал, какой ужасающей была сила бога боевых искусств. Он сталкивался с ней не один раз, потому и хотел сам стать таким как можно скорее.

Если ты не хочешь, чтобы тобой помыкали, ты должен быть сильным!

Генералы подумали про себя: «Ванъе, ты говоришь, будто это так легко. Мы не такие, как ты. Мы не сможем стать богами боевых искусств в скором времени!»

Генералы решительно сменили тему и спросили: «Ванъе, но что же нам делать теперь?»

Сяо Тяньяо, естественно, знал, о чем думали эти люди. Он редко давал советы. Что же до того, слушали ли эти люди — об этом не ему было беспокоиться.

Услышав, что генералы избегают говорить о самой важной проблеме, Сяо Тяньяо насмешливо сказал: «О чем вы беспокоитесь?»

«Я... МЫ...» Генералы почесали в затылке и некоторое время не знали, что отвечать.

Должны ли они были сказать, что боятся, что боги боевых искусств нападут на них? Но можно ли этого избежать одними тревогами?

Сяо Тяньяо покачал головой и перестал давить на них. «Боги боевых искусств когда-нибудь вас касались?»

«Никогда». Без этого давления генералы, казалось, сразу стали оживать, и даже их слова были полны энергии, так что их голоса зазвучали громче. Генералы тут же испуганно прикрыли рты.

«Если этого никогда не случалось, о чем же вы беспокоитесь? Вы солдаты. Все, что от вас требуется — это победить в бою. Что же до богов боевых искусств, об этом вам не нужно беспокоиться». Это было самое длинное предложение, которое Сяо Тяньяо сказал за сегодня, но генералы не обратили внимания на эту деталь. Они все потрясенно смотрели на Сяо Тяньяо, они совершенно лишились дара речи.

О, боже, неужели ванъе хочет сказать, что он разберется с 5 богами боевых искусств сам?

«Ванъе, там пять богов боевых искусств», — мрачно сказал кто-то, кто очень переживал о Сяо Тяньяо.

«И что с того?» — Сяо Тяньяо повернулся и посмотрел на говорившего. — «У вас хватит храбрости, чтобы сражаться с богом боевых искусств?» Сяо Тяньяо спросил не про способность, а про смелость!

Как бы безрассуден ни был человек, у него не хватит смелости на такое на поле боя! «Мы некомпетентны», — человек опустил голову и больше не решался заговорить. Он не осмелился бы сражаться с 5 богами боевых искусств, как Сяо Тяньяо.

Он не боялся смерти, но боялся того момента, когда будет умирать.

«Раз вы знаете, что некомпетентны, делайте свое дело хорошо», — Сяо Тяньяо снова посмотрел на генералов, на этот раз его взгляд был гораздо спокойнее. — «Прежде чем стемнеет, я хочу увидеть ваш план боя».

Сказав это, он взмахнул рукавами и ушел, оставив генералов переглядываться между собой.

Когда Сяо Тяньяо вернулся в лагерь, там появился Лю Бай, который двумя руками передал письмо и сказал немного восторженно: «Ванъе, вот письмо от семьи Мо из Северных земель. Хотя они не боги боевых искусств, их силы необычайных.

Семья Мо из Северных земель была родной семьей той беременной женщины, которую ранее спасла Линь Чуцзю. Сяо Тяньяо получил от семьи Мо меру зерна, а семья Мо полагалась на влияние Сяо Тяньяо в усилении их положения как семьи высшего общества в Северных землях.

Две стороны сотрудничали очень хорошо. Однако семья Мо послала людей на этот раз не затем, чтобы ответить на услугу, а потому что они уже были повязаны с Сяо Тяньяо. Если падет Сяо Тяньяо, то и семье Мо придется плохо.

Глава семьи Мо разбирался в делах. Узнав о битве на линии фронта, семья Мо не отступила, наоборот они послали экспертов на помощь.

«Семья Мо проницательна». Лицо Сяо Тяньяо немного смягчилось, но, когда он взял письмо, он не торопился его раскрывать.

В письме было написано не более чем уверения в преданности, но действия семьи Мо показывали, что они не только говорили, но могли и доказать это действием.

Сяо Тяньяо не слишком радовался, он положил письмо рядом с собой и сказал спокойно: «Раз они здесь, пусть Мо Цинфэн придет меня навестить». Ученик Воинов Семи Битв, хотя он и владел большой силой, он все равно сильно отставал от богов боевых искусств. Если такой человек, как Мо Цинфэн выступит против богов боевых искусств, он просто погибнет.

«Да», — равнодушие Сяо Тяньяо сильно успокоило Лю Бая. Радость на его лице померкла и ее сменила мертвая маска, как у Сяо Тяньяо.

Вскоре Мо Цинфэна привели в лагерь Сяо Тяньяо. Как только он увидел Сяо Тяньяо, он объяснил свои намерения.

«Ванъе, хотя мне приказал это мой отец, я иду с готовностью. Хоть я и не Бог боевых искусств, у меня столько же храбрости сразиться с врагом, что иу Бога боевых искусств. Я прошу Ванъе дать мне шанс сражаться, несмотря на осознание большой разницы между мной и боевыми богами».

Господин Мо Цинфэна был богом боевых искусств. Он очень хорошо понимал разницу между собой и боевым богом. Но все равно он решил пойти на войну, с готовностью умереть.

Как и сказал его отец: он может умереть, но Сяо Тяньяо умереть не должен. Если умрет он, семья Мо все равно будет одной из лучших семей Северной территории, однако, если умрет Сяо Тяньяо, император Северной территории и семья Шань не дадут семье Мо спокойно жить.

Он был из семьи Мо и пользовался славой, которая былау семьи Мо, так что, естественно, он должен был внести свой вклад ради семьи Мо.

«Вы... очень любезны». Хотя Сяо Тяньяо и не подал виду, поступок семьи Мо его очень обрадовал.

С давних пор людям всегда было легко класть вишенку на торт, но послать угля в заснеженные земли было трудно. Семья Мо подружилась с ним тогда, когда он был в трудной ситуации. Семья Мо стоила того, чтобы им помочь, они очень помогут ему в

будущем.

Мо Цинфэн улыбнулся.

«Ванъе чересчур меня хвалит». Поскольку он был готов вскоре умереть, Мо Цинфэн не был слишком скован перед Сяо Тяньяо. Он подсознательно явил свою свободную и общительную природу.

Он был человеком с рек и озёр. Так что он привык быть свободным и общительным. Он не умел притворяться. И кроме того, он скоро умрет, так что к чему ему было мучить себя.

«Я в самом деле хвалю вас». Неожиданный поступок Мо Цинфэна соответствовать аппетитам Сяо Тяньяо. В его тоне стало меньше холодности. Жаль только, что Мо Цинфэн не мог этого заметить, потому что у Сяо Тяньяо по-прежнему было холодное лицо и никаких дополнительных эмоций на нем не отражалось.

Услышав комплимент Сяо Тяньяо, Мо Цинфэн, каким бы самоуверенным он не был, почувствовал себя смущенным.

«Благодарю за похвалу, Ванъе». Он просто шутил, он не знал, что Сяо Тяньяо воспримет это всерьёз.

Было ясно, что слухи были верны: Сяо Тяньяо был так стог и серьёзен, что вообще никогда не шутил. Ему лучше вести себя серьезнее, по крайней мере, не шутить просто так в присутствии принца Сяо. Будет плохо, если Сяо Тяньяо все воспримет всерьёз.

Если бы Линь Чуцзю была здесь, она бы точно сказала: «Вас, друзья, обманула поддельная честность Сяо Тяньяо!»

Где Сяо Тяньяо обычно спит? Куда подевалась его холодность? Вас всех обманули, ясно?!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 520. Сожаление. Семья Хуа здесь**

Хотя сила Мо Цинфзэна и его армии была не сравнима с силой богов боевых искусств, их прибытие сильно повысило уверенность всей армии!

«Вы просто чересчур переживаете. Как ванъе мог не подготовиться? Разве люди, которые могут помочь не пришли уже? Я слышал, что молодой господин Мо из семьи Мо Северных земель учился у мастера, который мог сражаться с несколькими богами боевых искусств. Его сила непостижима. Он не потерпит поражение от богов боевых искусств».

«И ванъе просто прячет свою силу глубоко. Сказать по правде, ванъе очень могуществен. Так как же может возникнуть серьезная проблема? Молодой господин Мо, кроме того, говорил, что его наставник, который жил в горе Ушэнь, и ванъе были хорошими друзьями. Эти люди, с которыми познакомился ванъе, тоже были богами боевых искусств.

Под намеренным или ненамеренным руководством Лю Бая вся армия узнала о том, что военное искусство Мо Цинфэна было высоко и сильно, и что Сяо Тяньяо ПОДГОТОВИЛСЯ К грядущей войне. Те пятеро богов боевых искусств не представляли угрозы для жизней обыкновенных солдат.

Мо Цинфэн сначала был смущен, но Лю Бай сказал, что это был ход, чтобы поднять боевой дух армии, поэтому Мо Цинфэн ничего не сказал. Он пришел на линию фронта, чтобы помогать Сяо Тяньяо. Какой бы ни была эта помощь, если это приносило пользу, этого было довольно.

Вот только каждый раз, когда он выходил на улицу, на него яростно таращились солдаты, отчего Мо Цинфэн чувствовал себя очень виноватым.

Он... он правда был не так хорош, как они думали! Он был просто обыкновенным человеком. Хотя его наставник был известен как один из лучших мастеров в мире, у него было только половина силы бога боевых искусств.

Однако он не мог этого сказать. Даже если бы он сказал это, это было бы бесполезно. Люди бы просто подумали, что он скромничает.

Поэтому Мо Цинфэн изо всех сил старался как можно меньше выходить из своего лагеря. Он не хотел притворяться экспертом перед теми солдатами!

Мо Цинфэну больше не хотелось об этом разговаривать. Так или иначе, что бы он не сказал, эти генералы могут исказить его изначальные намерения.

\*

Бои на линии фронта все еще были напряженными, но, когда Мо Цинфзэн и его люди прибыли, армия была стабильна. Их боевой дух повысился и все шло в благприятном направлении. Когда эти новости дошли до столицы, император тоже обрадовался.

Хотя восток и запад тоже воевали, император очень хорошо знал, что они должны сосредоточиться на северной стране. Если север будет побежден, запад будет разгромлен без боя. Напротив, если восток будет побежден в битве с севером, даже если они победят в борьбе с западом, это будет иметь мало смысла.

Действия Сяо Тяньяо на поле боя были замечательными. Даже столкнувшись с богами боевых искусств, посланными Центральной империей, Сяо Тяньяо не вернулся в столицу просить о помощи. Вместо этого он полагался на свои силы, чтобы противостоять натиску богов боевых искусств. Учитывая такую силу и отвагу, даже если обыскать все четыре страны, невозможно было бы найти другого человека, подобного Сяо Тяньяо, но...

Император был горд и доволен, но не обеспокоен.

Выступление Сяо Тяньяо было очень хорошим. После войны никто не смог бы сравниться с престижем Сяо Тяньяо на востоке. В то же время он боялся, что люди востока будут признавать только Сяо Тяньяо, а не его, императора.

Думая об этой вероятности, император чувствовал себя неудобно, как будето на душеу него скребли кошки. Однако он был не из тех, кто не мог мыслить здраво. Он очень хорошо знал, что сейчас было не время сражаться с Сяо Тяньяо. Он не должен был возвращать его и радовать врага.

«Если император это сделает, он несомненно будет побежден», — император не мог не смеяться над собой, что заставило людей, бывших перед ним, задуматься

Премьер-министр Линь и несколько других министров втайне размышляли, почему император так недоволен. Они не могли придумать причины, поэтому колебались, стоит ли делиться своими тревогами с императором, но они не успели ничего предпринять, когда случилось другое большое событие!

Старший молодой господин семьи Хуа из Центральной империи Цзиньжун прибыл в Восточную страну. Однако он объявил о том, кто он, только когда въехал в столицу. Показав свое удостоверение, Хуа Цзиньжун игнорировал убеждения охранников у ворот и настаивал на том, чтобы отправиться прямиком в поместье Сяо.

«Боже мой, молодой господин богатейшей семьи Центральной империи здесь охранник чуть не лишился чувств от потрясения. После того как его убеждения провалились, он решительно устроил так, чтобы Хуа Цзиньжуна и его людей проводили в поместье Сяо. Затем он лично бросился во дворец, чтобы сообщить об этом.

Охранник на вратах города прилагал много усилий. Так что прежде чем Хуа Цзиньжун и его люди прибыли в поместье Сяо, он уже явился во дворец и доложил об этом деле императору.

«Семья Хуа из Центральной империи? Когда это Тяньяо познакомился с кем-то из Центральной империи?» Это было совершенно невозможно, что он был связан с семьей Хуа из Центральной империи.

Если Сяо Тяньяо захочет заполучить трон, сможет ли он ему противостоять, если за ним будет семья Хуа?

Если семья Хуа выступит против него, он не сможет противостоять их натиску.

«Ваше величество, возможно, семья Хуа едет в поместье Сяо не потому, что они знают друг друга. Сяо Ванъе теперьу всех на устах в Центральной империи. То, что семья Хуа сейчас едет в поместье Сяо, не обязательно хорошо», — премьер-министр Линь открыл рот в нужный момент и высказал свои мысли.

Вот только, как только прозвучали его слова, премьер-министр Ю тоже предложил свое мнение: «Ваше величество, у меня другое мнение. Ваше величество, вы помните, как семья Хуа искала помощи четырех стран год назад?»

Премьер-министр Ю тоже был осторожным человеком. У него был тонкий ум, поэтому он всегда обращал внимание на детали, которые другие людей не замечали.

«Что вы имеете в виду?» — император резко встал, и его зрачки расширились, потом он спросил удивленно: «Тяньяо нашел молодого господина семьи Хуа?» Должно быть в этом и была причина. Кроме этого император не мог больше придумать никакого предлога для приезда старшего молодого господина семьи Хуа в столицу.

В конце концов, если бы они приехали воевать с востоком или с Сяо Тяньяо, это было же не дело семьи Хуа. Это должна была бы делать императорская семья Центральной империи.

Премьер-министр Ю был очень осторожен. Хотя он и упомянул о своих догадках, он все равно сказал сдержанно, когда император спросил его: «Это лишь мои догадки, они могут быть неверными».

Император покачал головой и мрачно сказал: «Ваша догадка верна. Сяо Ванфэй случайно обнаружила мутный бизнес Цы Эньтан. Возможно, среди тех детей... и был молодого господин семьи Хуа».

В этом последнем предложении в тоне императора была не только горечь, но также и сожаления и досада.

Как же ему было не чувствовать сожаления и досады!

Год назад семья Хуа из Центральной империи попросила четыре страы о помощи. Они попросили их найти похищенного младшего господина, и предложили всевозможные блага взамен.

Если они найдут молодого господина, семья Хуа обещала подарить им чудодейственные лекарства, золотые и серебряные сокровища. Вдобавок к этому, семья Хуа также сказала, что они могу сделать что-нибудь для того, кто найдет их молодого господина. Если только это что-то не будет нарушать морали страны.

Это предложение было смертельным ударом для императоров четырех стран.

Получить услугу семьи Хуа означало иметь живой талисман. Не говоря уже о том, что, даже если бы их страна или их семья была бы уничтожена, с предложением семьи Хуа они могли бы вернуть свою страну или репутацию своей семьи.

Как только новости были объявлены, императоры четырех стран сошли сума. Они энергично искали целыми днями. Однако они копали на три метра в глубину и искали по всей стране, но они не нашли молодго господина семьи Хуа, так что им ничего не оставалось, кроме как сдаться.

Семья Хуа не позволила четырем странам работать задаром. Хотя они и не нашли ребенка, они получили много золота, серебра, драгоценных камней и чудодейственных лекарств, что полностью удовлетворило страны.

Хотя император чувствовал сожаление и огорчение, он не принял это близко к сердцу. В конце концов, не только он не нашел ребенка, но и другие три страны. Все были в одинаковой позиции. Император был спокоен, но...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 521. Мне жаль. Ни к чему угождать**

Но...

Теперь императору говорят, что молодой господин семьи Хуа был в Восточной стране. Прямоу него под носом!

У него был шанс найти молодого господина семьи Хуа и оставить семью Хуа у себя в долгу, но он упустил эту возможность. И не просто упустил, а позволил Сяо Тяньяо забрать эту возможность себе.

От сожалений ему хотелось выцарапать себе сердце.

\*Пуф!\* Император почувствовал, как что-то выходиту него из горла, а затем у него изо рта пошла кровь и он сплюнул. Вокруг все потемнело, и он упал на пол.

«Я...»

«Ваше величество, ваше величество...» — премьер-министр Линь и премьер-министр Ю очень испугались. Придя в себя, они тут же бросились вперед, однако личный евнух императора на шаг опередил их. Он преградил им дорогу.

«Министры, поскорее, позовите врача», — личный евнух подхватил императора с таким взволнованным лицом, как будто что-то случилось сего родным отцом.

«Императорский доктор, императорский доктор, поскорее, вызовите императорского доктора». Оба премьер-министра были недовольны, но не подали виду. На их лицах было лишь выражение паники. Какая отличная возможность показать свою преданность, и евнух лишил их ее!

«Императорский доктор Цинь, императорский доктор Цинь, найдите его». Глаза императора были плотно закрыты. Он был едва в сознании, но из-за того, что он боялся, что его будет лечить случайный доктор, он заставил себя говорить, но...

Императорский доктор Цинь был ранен и остался дома. Его уже и след простыл.

Однако премьер-министра Линь это не заботило. Услышав просьбу императора, он повернулся и выбежал вон: «Поскорее, идите и приведите сюда императорского доктора Цинь».

Премьер-министр Ю снова на шаг опоздал. Ему оставалось лишь смотреть, как премьерминистр Линь выбегает из зала. А он мог лишь стоять в стороне.

Премьер-министр Ю ненавидел свои ноги, которые больше не могли служить ему как следует из-за его преклонных лет. Из-за этого премьер-министр Линь всегда обходил его.

Послав слугу искать императорского доктора Цинь, группа людей поспешно отнесла императора в его дворец.

После такого происшествия премьер-министр Линь и премьер-министр Ю не смели уйти. Они стояли снаружи комнаты и ожидали, пока император очнется.

Из-за этого никто не заботился о наблюдении за поместьем Сяо или расспросами о Хуа Цзиньжуне. У Линь Чуцзю и Хуа Цзиньжуна было достаточно времени, чтобы поговорить.

Хотя Линь Чуцзю знала, что семья Хуа из Центральной империи прибудет, она не знала, в какой именно день они нанесут визит. Поэтому Линь Чуцзю была так же шокирована, как и император, когда услышала доклад домоправителя Цао. Хотя прибытие Хуа Цзиньжуна и не потрясло Линь Чуцзю до потери сознания, оно действительно застало ее врасплох.

К счастью, она была человеком не из этого мира. Так что, хоть она и знала, что Центральная империя была очень могущественна, она не относилась к людям Центральной империи как к богам, в отличие от премьер-министра Линь.

Линь Чуцзю проявила уважение к Хуа Цзиньжуну и лично вышла с ним встретиться.

На Хуа Цзиньжуне было королевское синее облачение. Накидка и манжеты были вышиты золотом. Пояс на его талии тоже был голубым, но слегка светлее. Он выглядел очень просто. Он был инкрустирован лишь несколькими драгоценными камнями, но было видно, что он очень дорогой.

Его длинные черные волосы были убраны в черную нефритовую корону. Она не была слишком броской, но искушенному взгляду было очевидно, что такую корону не найдешь ни на каком рынке.

В костюме Хуа Цзиньжуна не было больше дополнительных украшений, только нефритовый орнамент вокруг пояса. Цвет был простым и насыщенным. На первый взгляд он казался старым нефритом, потемневшим от времени. Линь Чуцзю ничего не понимала, но она могла сказать, что это не простая безделушка.

Линь Чуцзю не смела больше рассматривать Хуа Цзиньжуна. Бросив на него взгляд и получив общее впечатление, она решительно отвела взгляд, шагнула вперед и поприветствовала Хуа Цзиньжуна.

Даже в присутствии старшего сына семьи Хуа Линь Чуцзю все равно не была ни смиренной, ни надменной. Она не создавала впечатления, какое должны были иметь принцессы. В ее жестах не было ни следа льстивости, напряжения или беспокойства.

Когда Линь Чуцзю смотрела на Хуа Цзиньжуна, Хуа Цзиньжун смотрел на нее.

Хуа Цзиньжун явился внезапно, Линь Чуцзю не посмела заставлять его слишком долго ждать, поэтому она вышла в своей обычной одежде. Хотя она не была некрасивой, всетаки это было неуважительно. И из-за этого Хуа Цзиньжун был недоволен ею, когда увидел это. Разумеется, Хуа Цзиньжун никогда не признал бы, что это случилось из-за того, что он пренебрег правилами и не послал сообщения заранее. И из-за его внезапного визита хозяйка не смогла подготовиться.

Первое впечатление Линь Чуцзю о Хуа Цзиньжуне тоже было не слишком хорошим, поэтому Хуа Цзиньжун почувствовал, что Линь Чуцзю не радовала его глаз, как бы он ни смотрел на нее.

Она выглядела слишком изящной и прекрасной, но не роскошной, но... но... Она так спокойна!

Он был старшим сыном семьи Хуа из Центральной империи. Разве она не должна быть впечатлена при виде его? Почему она совсем не нервничает?

Хуа Цзиньжун невольно нахмурился. В его глазах мелькнуло недовольство.

Старший сын семьи Хуа, Хуа Цзиньжун был хорошо образован и не подал бы виду, что он ссмотрит сверху вниз на других, но он был высокомерен до мозга костей.

Не говоря уже о том, что Линь Чуцзю была всего лишь принцессой маленькой Восточной страны. Даже принцы и принцессы Центральной империи вели себя с ним вежливо и улыбались ему, прежде чем что-то сказать. Так что эта Линь Чуцзю... поистине высокомерна!

По мнению Хуа Цзиньжуна было естественно вести себя смиренно перед тем, кто выше тебя. Поведение этой женщины слишком выходило за рамки. Он не знал, была ли она равнодушна или просто притворялась такой, чтобы привлечь его внимание.

Хуа Цзиньжун слегка отвел взгляд и прогнал из глаз недовольство, затем принял вид сдержанного достоинства. Он мягко кивунл головой и сказал: «Сяо Ванфэй».

Его восхитительный голос был словно пение, привлекавшее людей. К счастью, Линь Чуцзю привыкла к голосу Сяо Тяньяо, который был еще лучше и красивее, так что ее реакция была нормальной.

Когда они поприветствовали друг друга, Линь Чуцзю не пыталась любезничать с Хуа Цзиньжуном. Прежде чем Хуа Цзиньжун спросил, она сказала: «Я знаю, что господин Хуа очень хочет убедиться в личности молодого господина, так что почему бы нам не пойти сперва навестить молодого господина?»

«Благодарю вас, Сяо Ванфэй», — Хуа Цзиньжун поднял глаза и бросил на Линь Чузцю взгляд с игривой улыбкой.

Эта принцесса Сяо была очень интересна, она не воспользовалась возможностью поговорить или подружиться с ним, что было неплохо. Впечатление Хуа Цзиньжуна от Линь Чуцзю наконец улучшилось.

Кхм. Хуа Цзиньжун слишком хорошо подумал о Линь Чуцзю. Дело было не в том, что Линь Чуцзю не хотела с ним подружиться, просто...

Она знала себе цену.

Император восточной страны обязан был любезничать с молодым господином семьи Хуа. Что же до нее?

При ее нынешнем статусе, Хуа Цзиньжун будет лишь презирать ее, если она попытается добиться его дружбы. Она не была глупа.

В таком случае... то, что успеха можно достичь общением, наращиванием силы и могущества и расширением своих контактов. Она не верила в это в медицинской школе, как же она могла поверить в этом сейчас?

Если ты хочешь сблизиться с могущественными людьми и расширить свои связи, тебе не нужно активно навязываться им и изо всех сил стараться впечатлить их, чтобы стать их другом. Вместо этого тебе следует много работать и достичь того же уровня. Только таким образом ты станешь достойной стоять с такими могущественными людьми и в итоге узнаешь больше подобных людей.

Если у тебя нет ничего, ты тоже ничто. Перед теми могущественными людьми ты будешь отчаянной, пресмыкающейся и будешь вести себя чрезмерно. Тогда чем ты будешь отличаться от шута?

Поэтому в данный момент Линь Чузцю совсем не думала о том, чтобы воспользоваться возможностью и построить отношения с семьей Хуа.

Она была очень разумной. В любом случае, даже если она не сумеет сблизиться с семье Хуа, она все равно может получить обещанное от семьи Хуа. Она верила, что такие важные люди как семья Хуа сдержат свое обещание.

Кроме того, она нашла молодого господина семьи Хуа, даже если она не могла наладить хорошие отношения с семье Хуа, у нее не будет и плохих отношений с ними, верно?

Линь Чуцзю было нечего просить у семьи Хуа. Естественно, она не станет преклонять колени и унижаться перед Хуа Цзиньжуном...

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 522. Наивно. Думаете, я смогла бы лучше заботиться о ребенке?**

Поместье Сяо было большим, но двор, в котором находился младший господин семьи Хуа, был очень близко от главного двора. Они шли около четверти часа, прежде чем прибыли туда.

Линь Чуцзю указала на ворота двора: «Хуа Гунцзы, молодой господин живет здесь».

Было видно, что этот двор, расположенный на юго-востоке, не было главным помещением. Хуа Цзиньжун остановился на некоторое время и, повернувшись, посмотрел на Линь Чуцзю: «Я думал, вы сами заботитесь о моем брате».

Он не спрашивал, а обвинял. По мнению Хуа Цзиньжуна, его младший брат был благородным человеком. Как она могла позволить кому-то другому заботиться о нем? Как Сяо Ванфэй могла не заботиться о его младшем брате лично? Эта Сяо Ванфэй знала, чем был его брат, но она бросила его на попечение служанок? Это было просто презрением к их семье Хуа.

Хуа Цзиньжун был очень недоволен!

«Хм...» — Линь Чуцзю изумленно посмотрела на Хуа Цзиньжуна. — «Хуа Гунцзы, вы считаете я могла бы позаботиться о вашем брате лучше, чем служанка?»

Дело было не в том, что Линь Чуцзю не верила в себя, а в том, что она умела все взвешивать. Она не была нянечкой. Она никогда не рожала детей в своей прошлой жизни и не забилась о них. Она не умела заботиться о детях, ясно?

Хуа Цзиньжун знал, что Линь Чуцзю рассуждает здраво, но он все равно был недоволен.

«Даже если вы не могли позаботиться о моем брате сами, вы должны были поместить его в главный двор. Что бы вы делали, если бы с моим братом что-то случилось?»

Э-5...

Услышав обвинения Хуа Цзиньжуна, Линь Чуцзю лишилась дара речи. Этот молодой господин Хуа что-то перепутал? Она же вроде как спасла его брата, так? А он не только не благодарит ее, но еще и обвиняет? Разве так обращаются со спасителем?

Линь Чуцзю хотелось указать на дверь и заявить: «Если вам что-то не нравится, убирайтесы!»

Однако, подумав о положении своего собеседника, Линь Чуцзю решила, что ей остается только терпеть.

Линь Чуцзю изобразила натянутую улыбку и сказала: «Хуа Гунцзы, хоть главный двор и хорош, он не подходит для детей. Это же место, напротив, не только близко к главному двору, но здесь нет камней и прудов. Внутри есть лужайка, специально сделанная для детей, а также детская ванная. Вещи во дворе самые лучшие, все украшения и мебель с закругленными краями. Этот двор был изначально приготовлен для будущего молодого господина нашей семьи. Я приказала убрать его для молодого господина Хуа».

«В самом деле?» Гнев Хуа Цзиньжуна слегка остыл.

Линь Чуцзю энергично кивнула: «Если Хуа Гунцзы не верит, вы можете пойти и взглянуть. Я вам не лгу».

Хуа Цзиньжун не был злым человеком. Услышав слова Линь Чуцзю, он сразу же понял, что зря обвинял ее и немедленно извинился: «Я так неправильно понял вас. Пожалуйста, простите меня, Сяо Ванфэй».

«Э-э... вы не виноваты, поскольку не знали». Линь Чуцзю не ожидала, что Хуа Цзиньжун извинится. Хоть он и казался элегантным и приветливым, Линь Чуцзю чувствовала осознание своего достоинства и холодное высокомерие, которое явно демонстрировал Хуа Цзиньжун.

Это было ненамеренно, а просто заложено в самой его природе. Линь Чуцзю понимала это, поэтому не считала, что он унижает ее. В конце концов, таково было происхождение Хуа Цзиньжуна.

Линь Чуцзю шла на шаг позади и позволила Хуа Цзиньжуну пройти первым. Войдя в малый двор, Линь Чуцзю быстро показала его устройство, дав Хуа Цзиньжуну понять, что она поместила молодого господина Хуа сюда не потому что ей не было до него дела, а потому что она ценила его.

Не заботясь о том, хотел ли Хуа Цзиньжун это слушать или нет, Линь Чуцзю говорила о растениях и деревьях в саду. Прежде то же самое Линь Чуцзю рассказывал домоправитель Цао. Домоправитель Цао, разумеется, не говорил бы их без причины. Он намекал на то, что Линь Чуцзю должна поскорее родить им маленького господина!

Разве ванфуй не видела, что их ванъе уже подготовил для маленького господина жилье? Так чего же ванфэй до сих пор ждет?

Каждый раз, когда Линь Чуцзю слышала, как домоправитель Цао упоминал маленького принца или нечто подобное, ей хотелось окатить его вводом. У них с Сяо Тяньяо были не такие отношения, так как же она родит маленького принца? Она что, может забеременеть сама? Если она вдруг родит ребенка, Сяо Тяньяо точно ее придушит! Но разве она могла сказать такое домоправителю Цао? Нет! Поэтому, сколько бы домопраивтель Цао ни намекал ей, Линь Чуцзю прикидывалась дурочкой. Если ей хотелось понянчиться с ребенком, она могла поиграть с маленьким господином семьи Хуа или пойти в Цы Эньтан позаниматься волонтерской работой, что было весело и нехлопотно. Линь Чуцзю попросила домоправителя Цао заранее известить служанку, которая заботилась о маленьком господине Хуа. Поэтому как только они пришли, служанка привела ребенка. Служанка не знала, кем был Хуа Цзиньжун, но она все равно была немного смущена. Но ничего плохого не приключилось, она не уронила ребенка от волнения.

В ту секунду, когда ребенка принесли, Хуа Цзиньжун, который держался с достоинством, элегантностью и аристократизмом стех пор, как вошел в дверь, исчез!

Хуа Цзиньжун сделал два-три шага вперед и выхватил ребенка из рук служанки.

«Гунцзы...» Служанка испугалась, он хотел было забрать ребенка, но Линь Чуцзю остановила ее: «Все в порядке, вы можете идти».

«Да, да». У нее внезапно забрали ребенка, потому, хоть человек, сделавший это и не казался плохим, служанка все равно была в шоке. И она чуть не упала, запнувшись о порог, когда выходила.

Хуа Цзиньжун обнимал ребенка, и, когда он посмотрел на его лицо, он сказал: «Он вылитый Сяо Цзю».

Ребенок был очень смелым. Он не плакал, хотя его держал незнакомец. Он махал ручкой и болтал с Хуа Цзиньжуном. Его голосок растопил сердце Хуа Цзиньжуна. Он был достоин положения молодого господина семьи: он был так умен. Чтобы лучше удостовериться в личности ребенка, Хуа Цзиньжун приподнял одежду мальчика и, как и ожидалось, на его груди он увидел родимое пятно, размером с ноготь и в форме цветка.

«Сяо Цзю, твой старший брат наконец-то нашел тебя», — глаза Хуа Цзиньжуна покраснели, и он захлебнулся слезами. Чтобы не потерять самообладание, он сделал глубокий вдох, сдержал радость в своем сердце и попытался изобразить достойного мужа.

Ребенок захихикал. Хуа Цзиньжун был в замешательстве, и малыш схватил его за волосы. Хуа Цзиньжуну было больно, но он не посмел применить силу. Он лишь позволил своему маленькому брату смущать себя. Ребенок был маленьким, но очень сильным. Он не отпускал волосы Хуа Цзиньжуна. Хуа Цзиньжун охнул от боли. Динь Чуцзю это показалось смешным, поэтому она ничего не сказала. Она тихо видела в стороне и ждала, пока Хуа Цзиньжун освободится. Чтобы не заставлять Линь Чуцзю слишком долго ждать, Хуа Цзиньжун быстро забрал свои волосы из рук ребенка и сказал нежно:

«Ты маленький негодник».

Подняв глаза на Линь Чуцзю, Хуа Цзиньжун слабо улыбнулся ей, без тени замешательства или неловкости. Он передал ребенка свите и пригладил свои спутавшиеся длинные волосы. Потом он извинился перед Линь Чуцзю: «Простите, я так обрадовался, что на мгновение забылся», — он преподнес это как извинение, но в его словах и действиях не ощущалось истинной вины. Однако Линь Чуцзю кивнула: «Хуа Гунцзы из благородной семьи, так что это понятно, что вы не привыкли держать младенца. Вы делаете это в первый раз, так что ни к чему смущаться».

Хуа Цзиньжун нахмурился. Ему всегда казалось, что слово «понятно» в устах Линь Чуцзю имело глубокое значение, но ему не хотелось об этом говорить. Интуиция подсказывала ему, что, если он спросит, ему же будет хуже. Хуа Цзиньжун откашлялся и сел рядом с Линь Чуцзю, после чего спросил серьезно: «Сяо Ванфэй, давайте поговорим о вашем вознаграждении!»

Семья Хуа не собиралась оставаться в долго!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 523. Интересно. Любовь**

Линь Чуцзю предпочитала делать дело, а не угождать людям. Поэтому, услышав слова Хуа Цзиньжуна, она не посчитала себя оскорбленной. Между ними с самого начала не завязалось дружбы, она бы лучше была прямой, чем заводила друзей. Если бы прямота приносило ей пользу, она предпочла бы быть прямой каждый день.

Оговаривать условия было все равно что вести дела.

Линь Чуцзю не торопилась выставить свои условия, а спросила: «А что семья Хуа может дать мне?»

«Семья Хуа обещала, что, если кто-нибудь сможет найти Сяо Цзю, мы наградим этого человека большим количеством золота и серебра, и мы исполним одно его желание, если только это не нарушит этики нашей страны», — Хуа Цзиньжун тоже не стал ходить вокруг да около, он озвучил условие, которое четыре страны уже знали.

«Золота и серебра не нужно. Если семья Хуа готова оказать мне услугу, я буду очень благодарна». Линь Чуцзю отказалась от золота и серебра не из добрых побуждений, а потому что условие, о котором она собиралась попросить было непростым.

Разумеется, Хуа Цзиньжун тоже это понял. Поэтому, услышав слова Линь Чуцзю, он нахмурился и, покачав головой, отказался: «Семья Хуа не испытывает недостатка в деньгах. Я должен дать вам то, что обещал».

Для таких людей как он, проблемы, которые можно было решить деньгами, были ничтожными. Что было более затруднительным, так это условие.

Когда Линь Чуцзю это услышала, она не стала отказываться. Однако она не собиралась менять своего условия только потому, что семья Хуа даст ей много денег.

«Хуа Гунцзы, вы знаете о войне между Восточной и Северной странами?»

«Семья Хуа не станет вмешиваться в войну между двумя странами», — Хуа Цзиньжун остановил Линь Чуцзю прежде, чем она смогла договорить.

«Я знаю, но это не противоречит государственной этике», — Линь Чуцзю сказала просто, но Хуа Цзиньжун услышал глубокую насмешку в этом предложении.

Но… На такого рода насмешку Хуа Цзиньжун не обратил внимания. Будучи молодым господином, воспитанным в благородной семье, хоть Хуа Цзиньжун и не был таким толстокожим, как некоторые официальные лица, он также и не был хрустальным. Он почувствовал печаль и смущение, услышав насмешку, но не более.

Хуа Цзиньжун посмотрел на Линь Чуцзю с неизменной улыбкой и подождал, пока Линь Чуцзю продолжит.

Линь Чуцзю мысленно обругала улыбающегося тигра перед собой, но продолжила:

«Государственной этике противоречит вмешиваться в войну между двумя странами. Поэтому я хотела поинтересоваться, если бы я попросила Хуа Гунцзы помочь мне спасти человека на поле боя, это тоже противоречило бы государственной этике?»

Такова была настоящая цель Линь Чуцзю.

«Вы хотите, чтобы я помог вам спасти Сяо Ванъе?» — Хуа Цзиньжуну не обязательно было слышать дальнейшие слова Линь Чуцзю, чтобы понять, что она имеет в виду.

«Да, я надеюсь, что Хуа Гунцзы сможет спасти моего принца в один решающий момент». Она спасла жизнь младшему сыну семьи Хуа, так что теперь, когда она просила их спасти Сяо Тяньяо, она не считала, что это слишком большая просьба.

Хуа Цзиньжун не ответил. Вместо этого он спросил: «Я слышал, что Сяо Ванъе плохо с вами обращался? Он даже заставил вас пойти против своей родной семьи, разве нет?»

О прежнем отношении Сяо Тяньяо к Линь Чуцзю мог узнать любой интересующийся. Хуа Цзиньжун явно этим озаботился.

«Ванъе действительно не относился ко мне хорошо прежде», — признала Линь Чуцзю, даже не испытывая при этом смущения или стыда. Это ведь было правдой, не так ли? — «Но как бы плохо ванъе со мной не обращался, он мой муж. Как муж и жена мы единое целое. Если с ним случится что-то плохое, что я буду делать весь остаток своей жизни?» Хоть Линь Чуцзю не думала, что Сяо Тяньяо умрет, она не могла гарантировать это. Она не могла позволить Сяо Тяньяо умереть. Она не могла просто смотреть, как он умирает.

«После вашего доброго поступка, разве вам нужно об этом волноваться? Если вы захотите, я могу признать вас своей законной сестрой и взять вас с собой в семью Хуа. Потом я позволю вам выйти замуж как законной дочери семьи Хуа», — Хуа Цзиньжун предоставил Линь Чуцзю прекрасную дорогу. По крайней мере, по мнению многих людей, эта дорога была прекрасной.

Со статусом семьи Хуа в Центральной Империи даже приемная дочь могла выйти замуж за члена известной фамилии.

Это предложение было очень приятным, но Линь Чузцю была непоколебима. Напротив, она саркастически спросила: «Тогда мне придется зависеть от семьи Хуа и угождать ей вечно?»

Если она станет приемной дочерью семьи Хуа, она действительно получит высокий статус, но разве она сможет быть выше, чем родная дочь?

Более того, если она последует за Хуа Цзиньжуна в Центральную империю и станет приемной дочерью семьи Хуа, семья Хуа станет ее единственной опорой в Центральной империи. Тогда, чтобы угодить семье Хуа и чтобы получить поддержку в Центральной империи, ей придется делать для них все. Она станет лишь пешкой в руках семьи Хуа, лишенной всякой свободы воли.

Хуа Цзиньжун не ожидал, что Линь Чуцзю все так хорошо увидит. Он поднял брось и сказал с улыбкой:

«Если вы останетесь здесь, вам будет не лучше, чем в семье Хуа».

Семья Линь обращалась с ней как с брошенной дочерью. Иначе они бы не выдали ее замуж за Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю знала, что слова Хуа Цзиньжуна верны, но…

«Полгода назад, быть может, я бы последовала за вами в Центральную империю, но сейчас в этом нет нужды». Если бы семья Хуа появилась тогда, она бы без колебаний оттолкнула Сяо Тяньяо и пошла за Хуа Цзиньжуном в Центральную империю.

В начале ей было тяжело в поместье Сяо, и ее жизнь постоянно была под угрозой. Чтобы выжить, даже зная, что ее будут лишь использовать другие, она, не колеблясь, покинула бы Восточную страну, но…

Теперь, когда она пережила все это, ей ни к чему было подвергать себя неизвестной опасности, а тем более отправляться в Центральную империю, чтобы угождать другим людям и жить в подчинении.

Такой жизни ей хватило в сиротском приюте!

«Почему же нет?» — Хуа Цзиньжун очень серьезно говорил об этом, и Линь Чуцзю не пыталась ничего скрыть. — «Обычные богатства и почет нельзя сравнить с тем, когда делишь беды и радости. В этот момент я не брошу его. Я даже откажусь от шанса жить в богатстве и славе в этот момент кризиса, только чтобы спасти ему жизнь. Если бы вы были на его месте, разве вы не были бы тронуты?» Это утверждение было на семь пунктов правдой и на три пункта ложью. Это был не расчет, а факты.

Она остается рядом с Сяо Тяньяо в самые трудные моменты его жизни. Даже если Сяо Тяньяо полюбит другую в будущем, он не убьет ее. Разумеется, если она будет достаточно умна.

«Ха-ха-ха… интересно, интересно. Оказывается, вот в чем причина. Хорошо-хорошо, Сяо Ванфэй, вы не уступаете никакому мужчине. Стоило отправиться в путешествие, чтобы увидеть такую интересную женщину, как вы, Сяо Ванфэй», — Хуа Цзиньжун рассмеялся. Он казался очень счастливым.

Его смех, видимо, передался ребенку. Малыш, который прежде радостно играл рядом, услышав смех Хуа Цзиньжуна, отчаянно завертелся и посмотрел на Линь Чуцзю, безостановочно что-то пормоча.

«Молодой господин…» Ребенок вертелся так сильно, что служанка испугалась, что он упадет, так что у нее от волнения вспотели ладони.

Увидев это, Хуа Цзиньжун тут же взял ребенка, но ребенок все равно был беспокойным и пытался дотянуться до Линь Чуцзю.

Хуа Цзиньжун беспомощно улыбнулся: «Мой маленький брат угрожает мне. Похоже, он не будет себя хорошо вести, если я не соглашусь».

Хуа Цзиньжун с насмешкой принял условие Линь Чуцзю.

Линь Чуцзю улыбнулась, встала и взяла ребенка: «Маленький господин мудр».

Это была благодарность!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 524. Совесть. Это наверняка намеренно**

Кем был Хуа Цзиньжун?

Он был членом высокопоставленной семьи Центральной империи, старшим молодым господином семьи Хуа. Было неудивительно, что он должен был стать будущим главой семьи Хуа. Не то что в Восточной стране, но и в Центральной империи люди вставали в очередь, чтобы увидеть его.

Чтобы не попасть на бесконечные светские собрания, как только он закончил переговоры с Линь Чуцзю, Хуа Цзиньжун более не стал оставаться. Он попросил своих людей собрать вещи своего младшего брата, а потом немедленно отправился в путь.

«Если в будущем у вас появится возможность приехать в Центральную империю, не забудьте меня навестить», — первое впечатление Хуа Цзиньжуна от Линь Чуцзю было очень сомнительным, но после короткого разговора его мнение сильно изменилось.

Хотя Линь Чуцзю не понимала высокого и низкого положения, по крайней мере, она была правдивой и не скрывала свои маленькие расчеты и тщательные размышления.

Такие люди ему хоть и не нравились, но они и не раздражали его.

Линь Чуцзю не останавливала Хуа Цзиньжуна, но и не прогоняла его. Она лично проводила Хуа Цзиньжуна так же, как и встретила его. Она не пресмыкалась перед ним, только потому что он был вежливым.

Хуа Цзиньжун внезапно посчитал, что Линь Чуцзю неплоха, но у него не было дальнейших планов встречаться с ней. После простого прощания Хуа Цзиньжун повернулся, чтобы уйти, ребенок у него на руках внезапно заплакал и развернулся всем тельцем, чтобы Линь Чуцзю взяла его на руки.

«Уааа… уаааа…» — ребенок, казалось, понимал, что должен был уйти. Он внезапно стал извиваться и отчаянно тянуть ручонки к Линь Чуцзю, прося ее взять его на руки.

«Сяо Цзю, не плачь», — Хуа Цзиньжун нахмурился и поскорее обнял ребенка, боясь, что он вырвется из его объятий и упадет.

«Молодой господин, позвольте мне это сделать», — увидев это, слуга, стоявший в стороне, поспешно взял ребенка, боясь, что Хуа Цзиньжун может сделать ему больно.

Хуа Цзиньжун не переживал о том, что о нем подумают, он быстро отпустил ребенка и втайне испытал облегчение.

Он обнимал его, потому что ему было жаль своего брата. Но на самом деле он никогда не держал ребенка, и не очень-то этого хотел.

Слуга обнял ребенка и мягко успокаивал его. Однако, чем больше он его успокаивал, чем сильнее он плакал. Хотя Линь Чуцзю было жаль слушать жалобный плач ребенка, она боялась, что он расплачется еще сильнее, поэтому не подходила. Она только стояла рядом и смотрела.

Она никогда не думала, что ребенок, которому она помогла, окажется младшим господином семьи Хуа. Она не знала личности ребенка, когда спасла его.

Когда Линь Чуцзю не обняла его, ребенок расплакался сильнее. Они не могли успокоить его, что бы они ни делали. Слуга боялся, что, если ребенок продолжит так плакать, что-нибудь случится, поэтому он деловито сказал: «Молодой господин, маленький господин так плачет, я боюсь, что это может ему повредить».

Не дожидаясь, пока слуга договорит, Хуа Цзиньжун понял, что он имеет в виду. Он не мог не сказать Линь Чуцзю: «Сяо Ванфэй, пожалуйста, помогите мне успокоить малыша».

Услышав слова Хуа Цзиньжуна, Линь Чуцзю более не колебалась, и поскорее взяла ребенка на руки.

Как ни странно, ребенок перестал плакать, как только оказался на руках у Линь Чуцзю. Он более не кричал. Однако на его глазах еще блестели слезы. Его маленькие ручки крепко вцепились в одежду Линь Чуцзю. Он выглядел так жалостно, как будто его бросили.

«Маленький комочек слез, хочешь, чтобы сестричка умерла от разбитого сердца?» — Линь Чуцзю ущипнула малыша за нос, и он рассмеялся.

При виде невинной улыбки ребенка сердце Линь Чуцзю растаяло.

Хоть она и не заботилась о ребенке лично, она обнимала и носила его на руках каждый день, поэтому она с неохотой отдавала его.

«Эй, не плач… Это хорошо, что твой брат пришел забрать тебя», — Линь Чуцзю мягко утешала его и вытирала его нос и глаза от слез, не заботясь о том, понимает ее ребенок или нет.

«Уммм, ум…» — ребенок думал, что Линь Чуцзю играет с ним, он обвил руками шею Линь Чуцзю и потерла личиком, испачканным слезами и соплями, о плечо Линь Чуцзю…

Линь Чуцзю давно привыкла к этому, поэтому ей не казалось, что что-то было не так. Разве не все дети таковы?

Но, но…

Хуа Цзиньжун увидел такое в первый раз. Что ж, он был молодым господином семьи Хуа. Он в первый раз увидел, каким грязным был его маленький брат, но Линь Чуцзю, казалось, не испытывала отвращения, когда его брат терся о нее соплями.

На этот раз Хуа Цзиньжун твердо уверился, что Линь Чуцзю правда хорошо относилась к его брату. Потому что на ее месте, он бы точно был недоволен. Это же так грязно!

Что же до возможности того, что Линь Чуцзю притворялась?

Это… Хуа Цзиньжун признавал, что он все-таки умел понимать людей. Если Линь Чуцзю и не нравился его младший брат, он этого не видел.

Ребенок потерся своими слезами и соплями об одежду Линь Чуцзю, потом поднял свое невинное личико и засмеялся, глядя на Линь Чуцзю. Как обычно, Линь Чуцзю поцеловала ребенка и заработала в ответ беззубую детскую улыбку.

Взрослый и ребенок играли так, будто вокруг больше никого не было. Когда Линь Чуцзю отвлеклась, она увидела, что Хуа Цзиньжун и слуги семьи Хуа ошарашено таращатся на нее, будто увидели инопланетянина.

В этот момент Линь Чуцзю невольно покраснела.

«Гхм… это… это случайность», — Линь Чуцзю попыталась успокоиться и посмотрела на Хуа Цзиньжуна и остальных, затем похлопала ребенка по попке и торжественно сказала: «Будь послушным, возвращайся со своим братом. Я навещу тебя, когда смогу».

«А, а!» — малыш махал ручками, будто веселился.

«Больше не плачь. Если ты будешь плакать, я не буду с тобой играть», — Линь Чуцзю отчитала ребенка, но тот продолжал смеяться. Линь Чуцзю еще немного поиграла с ребенком. Увидев, что она достаточно успокоила его, она отдала ребенка слуге семьи Хуа. На этот раз ребенок не заплакал, но устроился на руках у слуги и с любопытством посмотрел на него.

Линь Чуцзю оглядела свою испачканную одежду и сказала Хуа Цзиньжуну: «Хуа Гунцзы, простите меня, что не провожаю вас».

«Сяо Ванфэй очень любезна», — тон Хуа Цзиньжуна был явно очень сентиментальным. Линь Чуцзю просто улыбнулась, но не была польщена. Она знала, что Хуа Цзиньжун вежлив с ней из-за ребенка. Эта маленькая булочка обладала большой властью.

Они не знали, был ли ребенок разумным или Линь Чуцзю так хорошо умела успокаивать, но на этот раз ребенок больше не плакал. Он послушно последовал с Хуа Цзиньжуном к выходу. Увидев это, Линь Чуцзю была и рада, и разочарована одновременно.

Дети всегда были… беспокойными созданиями. Как этот ребенок: он только что плакал, убиваясь, но он ушел с улыбкой на лице, полностью забыв о ее существовании.

Однако грустить о потере было бессмысленно. Этот ребенок принадлежит другой семье. Разве она могла помешать ребенку воссоединиться со своей родной семьей?

Как бы она хорошо ни относилась к ребенку, она не могла заменить ему родителей!

Попрощавшись с молодым господином семьи Хуа, Линь Чуцзю почувствовала облегчение, спася жизнь Сяо Тяньяо от опасности.

«Домоправитель Цао, идите и позовите Су Гунцзы». Хуа Цзиньжун прибыл слишком внезапно и ушел слишком резко. Она не успела сперва обсудить все с Су Ча или сообщить ему о некоторых вещах. Ей оставалось только поговорить с Су Ча после.

Когда Хуа Цзиньжун пришел, об этом мало кому было известно, и он никого не потревожил, когда уходил. Поэтому, когда император очнулся, он не знал, что Хуа ЦЗиньжун уже ушел. Он поднялся и велел людям помочь ему собраться. Он поедет в поместье Сяо увидеться с Хуа Цзиньжуном.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 525. Эгоизм. Тщетно**

Даже если император хотел просто проехать от дворца до поместья Сяо, он не мог сделать это, когда пожелает. Всегда, когда он выезжал, его должна была сопровождать императорская армия, которая оберегала его безопасность.

Императорская армия должна была заранее расчищать путь. Однако, как бы эффективно они ни работали, у них все равно ушло полчаса, прежде чем все было готово.

«Ваше величество, все готово. Вы можете ехать», — новый командующий императорской армией выступил вперед на подгибавшихся ногах.

Он не боялся императора, он боялся ехать в поместье Сяо. Новости тайно распространялись в императорской армии. Двоих предыдущих главнокомандующих изгнали из-за поместья Сяо.

Теперь для императорской армии ехать в поместье Сяо было равнозначно быть смешенным с официальной должности.

Давление на нового императорского главнокомандующего было велико.

Император закашлялся. Его бледное лицо было покрыто нездоровым румянцем. Однако никто не решался посмотреть в лицо императору. И хоть люди и видели, как оно ужасно, они не решались об этом заговорить.

Чтобы как можно быстрее добраться до поместья Сяо, император сделал все попросту. Взяв с собой императорскую армию, он прямо проследовал к поместью Сяо.

Когда император проезжал мимо поместья своего придворного, он послал человека, чтобы заранее известить о своем прибытии. Линь Чуцзю рассмеялась, когда узнала, что император едет в поместье Сяо.

Хотя люди из дворца ничего не сказали толком, Линь Чуцзю отлично знала, что император наверняка ехал ради Хуа Цзиньжуна, но…

Хуа Цзиньжун уже уехал, император опоздал.

«Его величество едет ради Хуа Гунцзы?» — спросила Линь Чуцзю. Пришедший евнух все еще думал, как бы ему спросить о Хуа Цзиньжуне. Поэтому, услышав вопрос Линь Чуцзю, он быстро кивнул головой: «Да, его величество слышал, что Хуа Гунцзы был в поместье Сяо, так что приехал повидать его лично. Я хотел узнать, свободен ли сейчас Хуа Гунцзы?»

«Мне жаль разочаровывать его величество, но Хуа Гунцзы уехал», — Линь Чуцзю была не намерена развлекать императора. Иначе она могла бы притвориться, что ничего не знает, пока император не прибыл бы, и дать ему уехать в разочаровании…

«Что?» — евнух внезапно повысил голос.

Его голос был таким резким, будто он хотел пронзить ее барабанные перепонки. Линь Чуцзю поспешно прикрыла уши и сказала: «Гунгон, вам ни к чему кричать. Я не глухая».

Однако евнуху некогда было думать о Линь Чуцзю, он торопливо спросил: «Сяо Ванфэй, что вы хотите этим сказать — Хуа Гунцзы ушел? Он покинул поместье Сяо или столицу?»

Император был уже в пути. Сказать ему, что он выехал зря, было все равно что дать ему пощечину.

«Хуа Гунцзы покинул поместье Сяо полчаса назад. Что же до того, покинул ли он столицу, то я не знаю». Судя по тому, как поспешно Хуа Цзиньжун приехал и уехал, Линь Чуцзю догадывалась, что он, должно быть, к этому времени уже покинул столицу. Ей просто не хотелось это разглашать.

«Вы… почему вы позволили Хуа Гунцзы уйти? Разве вы не умеете просить людей задержаться?» — евнух сердито ткнул пальцем в Линь Чуцзю. Его палец дрожал, показывая, как он был зол.

\*Хлоп\* — Линь Чуцзю схватила чайную чашку со стола и бросила ее в евнуха: «Еще раз укажешь на меня пальцем, я отрублю тебе руку». Когда император показывал на нее пальцем, она ничего не могла сказать. Но когда это делает какой-то пес, как она могла такое позволить?

«Вы…вы… вы…» — евнух был ошарашен. Он покраснел, но больше не смел показывать на Линь Чуцзю.

«Что я? Ты все еще не хочешь уходить докладывать императору? Хочешь, чтобы император съездил зря и снес тебе голову с плеч?» — жалобы Линь Чуцзю рассердили евнуха, но он не посмел более остаться. Он поспешно выбежал вон.

Он не мог представить, как зол будет император, когда услышит эти новости!

Император думал, что сделает шаг по лестнице в небо, но кто мог ожидать, что он сделает шаг в пустоту!

Не говоря уже о чувстве потери, куда теперь императору девать лицо?

Император лично выехал из дворца, но не увидел того, к кому поехал. Он по-настоящему потерял лицо перед поместьем Сяо на этот раз!

Несомненно, император был в такой ярости, что чуть не поубивал людей, когда услышал эти новости. Но что он мог поделать теперь, когда этот человек уехал?

Когда императорская армия спросила Линь Чузцю, Линь Чуцзю просто ответила: «Хуа Гунцзы хотел уехать, разве я могла его останавшивать?»

Верно, это не Линь Чуцзю было решать, должен ли старший молодой господин семьи Хуа уехать или остаться.

Император был в глубокой ярости, но он ничего не мог с этим поделать. Он мог лишь развернуться на полпути, но снова заболел, как только прибыл во дворец.

Болезнь императора была хорошей новостью для Линь Чуцзю. Раз император был болен, ему некогда было беспокоить ее!

Хотя Хуа Цзиньжун и пообещал спасти жизнь Сяо Тяньяо в критический момент, Линь Чуцзю не возлагала всех своих надежд на него.

Хотя она и не была предпринимателем, она тоже знала, как опасно было класть все яйца в одну корзину. Особенно, если корзину нес другой, если с на него натыкались другие, она ничего не могла с этим поделать.

Перед приходом Су Ча Линь Чуцзю написала письмо Сяо Тяньяо. В письме Линь Чуцзю описала все решения, какие смогла придумать.

После того как письмо было написано, Линь Чуцзю аккуратно сложила конверт и поставила печать.

Линь Чузцю написала конфиденциальное письмо, поэтому она подумала, не стоит ли использовать шкатулку с паролем, которую Сяо Тяньяо прислал в прошлый раз. Но потом она увидела Су Ча, который влетел как порыв ветра: «Ванфэй, семья Хуа сюда собирается?»

Медный малыш не знал, что семья Хуа уже ушла.

«Да, они забрали маленького господина семьи Хуа», — Линь Чуцзю отбросила идею использовать шкатулки.

Хотя деревянная шкатулка была изощренной, она была бесполезна, если ее разрубить ножом. Шкатулка могла защитить свое содержимое только от обычных людей, но не от людей, владеющих боевыми искусствами.

«Забрали? Хуа Гунцзы тоже ушел?» — Су Ча положил ладонь на стол, наклонился вперед и во все глаза уставился на Линь Чуцзю.

«Ммм», — Линь Чуцзю спокойно кивнула. Су Ча нервно спросил: «Ванфэй, вы упомянули условие, которое бы обсудили заранее? Семья Хуа согласилась?»

«Нет, моим условием семье Хуа было спасти жизнь ванъе в критический момент». Относительно условий семье Хуа Су Ча и Сяо Тяньяо обсудили все до того и передали Линь Чуцзю.

Их условием было позволить людям поместья Сяо свободно перемещаться между Центральной империей и Восточной страной.

Для граждан Восточной страны это было невозможно, но семье Хуа, стоило лишь рот раскрыть — и дело было бы сделано.

«Ах…» — услышав об этом условии, Су Ча не знал, стоит ли ему быть разочарованным или счастливым. Но теперь, когда условие было поставлено, семье Хуа не понравится, если они его изменят. Су Ча сел, поразмыслил немного и сказал: «Это условие тоже довольно хорошее. Жизнь ванъе важнее всего».

Что же до свободы приходить и уходить — они могут придумать решение позже.

«Я тоже считаю, что нет ничего важнее жизни ванъе. Торопиться в Центральную империю ни к чему. Если ванъе выживет, разве будет что-то, чего он не сможет сделать?» Линь Чуцзю не сказала Су Ча, что ее условие было продиктовано ее эгоизмом. Да, хоть она никогда и не думала о том, чтобы угождать семье Хуа или пробираться в нее, она надеялась произвести на семью Хуа хорошее впечатление. Даже если она не сможет подружиться с ними в Центральной империи в будущем, они не будут считать ее неприятной, верно?

Условие спасения жизни Сяо Тяньяо было несомненно выдвинуто для того, чтобы оставить хорошее впечатление любви и справедливости в сердце Хуа Цзиньжуна!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 526. Поворот. Ванъе так силен**

Сяо Тяньяо был в критическом положении на линии фронта. Линь Чуцзю попросила Хуа Цзиньжуна спасти Сяо Тяньяо жизнь, что тоже было сделано ради Сяо Тяньяо.

Хотя Су Ча сожалел о том, что обещание семьи Хуа было использовано так, он не сказал Линь Чуцзю, что она поступила неправильно. Потому что он сделал бы то же самое.

Су Ча торопился, чтобы встретиться с Хуа Цзиньжуном вместе с Линь Чуцзю. Ему хотелось встретить Хуа Цзиньжуна, чтобы расспросить его о Центральной империи, но, к сожалению, Хуа Цзиньжун уже ушел, к тому времени, когда он явился.

Хотя Су Ча жалел об этом, он был не так расстроен, как император. Поэтому он просто сказал: «Раз семья Хуа уже уехала, я тоже не буду более задерживаться. Я поговорю с богами боевых искусств в Павильоне Тяньцан, посмотрю, нельзя ли нанять их в частном порядке».

Су Ча в последнее время ходил везде в поисках кого-нибудь, кто мог бы справиться с богами боевых искусств, и сегодня у него наконец-то появилась небольшая надежда. Су Ча не хотел ее упускать, поэтому он повернулся, чтобы уйти, но Линь Чуцзю остановила его: «Подожди минутку».

Линь Чуцзю протянула Су Ча письмо.

«Это мое письмо ванъе. Я описала способ, который смогла придумать. Пусть кто-нибудь пошлет его как можно скорее. Помни, что оно должно быть передано ванъе как можно скорее и лично в руки. Ты не должен позволить ему попасть в чужие руки».

«Вы придумали способ?» — глаза Су Ча загорелись, и он изумленно посмотрел на Линь Чуцзю.

«Способ есть, но нет гарантий, что он будет иметь успех. Я могу лишь сказать, что нам придется уповать на небеса. В конце концов, противник — не один человек, а пятеро богов боевых искусств». Линь Чуцзю не решалась сказать слишком многое. В конце концов, она не очень хорошо знала этот мир. Она была незнакома с оружием. Она была не уверена, сможет ли это убить богов боевых искусств.

«Мы не можем упускать никакой надежды. Ванфэй, не тревожьтесь, я пошлю человека доставить ваше письмо ванъе, как только вернусь. Если гонец будет скакать день и ночь, он прибудет туда за три дня». У Су Ча в распоряжении были гонцы. Обычно он так не торопился, но, поскольку это имело отношение к безопасности Сяо Тяньяо, он не хотел скупиться.

Если менять лошадей и людей всю дорогу, без остановок, трех дней будет довольно.

«Торопись», — Линь Чуцзю понимала важность этого дела и более не задерживала Су Ча.

Хотя Су Ча не читал письмо Линь Чуцзю, он верил в ее характер. Поэтому как только он вернулся в дом Су, он отправил человека отвезти письмо Линь Чуцзю.

Что же до богов боевых искусств, с которыми он связывался?

Линь Чуцзю придумала способ, так что Су Ча не волновался так сильно, как прежде. По крайней мере, он не будет унижаться, спеша прочить их и предлагая немыслимую цену.

Как Су Ча и рассчитывал, письмо было доставлено Сяо Тяньяо через три дня:

«Ванъе, срочное письмо от Су Гунцзы».

Два слова — «срочное письмо» — указывали на то, что дело было очень серьезным. Выражение лица Сяо Тяньяо слегка изменилось, но, когда он увидел печать на передней стороне концерта, он невольно нахмурился: «Письмо от Линь Чуцзю?»

Разве срочное письмо не должно быть от Су Ча?

Что, черт возьми, Су Ча творил, тратя много ресурсов и человеческих сил, просто чтобы доставить письмо Линь Чуцзю?

Вспышка недовольства промелькнула в глазах Сяо Тяньяо, но…

Когда он увидел содержимое письма, недовольство моментально сменилось восторгом.

«Хорошо-хорошо-хорошо! Если есть такая сила, что может какой-то там бог боевых искусств». Холодность в лице Сяо Тяньяо дала трещину, и его глаза наполнились гордостью: «Если есть такая жена, о чем еще муж может просить?»

Возможно, брак с Линь Чуцзю был самой большой удачей в его жизни.

Однако Сяо Тяньяо был все-таки Сяо Тяньяо. Хоть он и был счастлив, он вскоре успокоился. Поразмыслив немного, он быстро позвал: «Лю Бай, выходи!»

«Ванъе». Со свистов Лю Бай появился.

Сяо Тяньяо ничего не сказал, вместо этого он передал ему письмо, которое прислала Линь Чуцзю: «Подготовь материалы согласно этому рецепту. Помни, что это должно быть сделано втайне, никто не должен об этом знать».

«Есть». Лю Бай взглянул на письмо и озадаченно сказал: «Ванъе, это взрывчатое вещество? Но они, кажется, не действуют на богов боевых искусств».

«Посмотри внимательно. Это ядовитое взрывчатое вещество. Даже боги боевых искусств не смогут этого выдержать».

Линь Чуцзю знала, что в эту эпоху были простые взрывчатые вещества, но не было ядовитых дымовых взрывных веществ. Поэтому, припомнив формулу, которую она видела раньше, Линь Чуцзю просто записала ее.

Рецепт Линь Чуцзю состоял из: 15 грамм серы, 14 грамм селитры, 5 грамм аконита, 5 грамм кротона, 5 таэлей волчьего яда, 2, 5 грамма масла тунга, 2, 5 грамма подсолнечного масла, 5 грам угля, 2, 5 битума, 2 грамма белого мышьяка, 1 грамм пчелиного воска, 1 грамм бамбуковой стружки — перемешать и свернуть в шарик, затем вставить пеньку.

Другой: 1 фут пеньки весом полкило и 12 дюймов оберточной бумаги смешать с 2,5 грамм битума, 2,5 граммами пчелиного воска, 1,5 граммами желтой киновари, 1,5 граммами угольного порошка, а затем скатать это.

Этот рецепт Линь Чуцзю прочитала в книге. Линь Чуцзю не была уверена, можно ли это осуществить. Она не была любительницей бомб или динамита, она просто прочитала про это, потому что ей было немножко интересно. Однако она не ожидала, что на сей раз это ей пригодится.

Разумеется, дав рецепт ядовитого взрывчатого вещества, Линь Чуцзю также приложила и рецепт противоядия. Она также напомнила Сяо Тяньяо принять его заранее.

А вдруг он отравится насмерть, а?

«Взрывчатка с ядовитым дымом, где Су Ча это достал? Этот человек надежный?» — взволнованно спросил Лю Бай, крепко сжав записку.

Если это сработает, может быть, им удастся повернуть ситуацию!

«Это не имеет никакого отношения к Су Ча, это прислала ванфэй. Что же до того, надежный ли это способ: ты узнаешь, когда проверишь». Сяо Тяньяо сегодня был в хорошем настроении, поэтому с увлеченностью ответил на вопрос Лю Бая.

«Ванфэй? Ванфэй это послала? Откуда ей это известно?» Лю Бай признавал, что у него все еще были предубеждения против Линь Чуцзю.

Сяо Тяньяо бросил на него холодный взгляд: «Об этом тебе не стоит беспокоиться. Почему бы тебе не пойти сейчас же?» Сяо Тяньяо не было дела ни до того, откуда Линь Чуцзю узнала это, ни до того, сколько секретов у нее было. Пока Линь Чуцзю была ему предана, он мог мириться со всеми ее секретами.

Он, Сяо Тяньяо, не был так некомпетентен, чтобы быть не в силах уберечь свою жену.

«Да-да», — Лю Бай почувствовал, что Сяо Тяньяо стал недоволен, поэтому он не решился долее задерживаться. Он повернулся и вышел.

Материалы для ядовитой взрывчатки были довольно обычными, но они редко использовались на поле битвы. Лю Баю потребовалось два дня, чтобы собрать все.

«Найдите искусного мастера». Когда все было готово, Сяо Тяньяо не выжидал момента и немедленно приказал устроить все.

Были формулы методы. Так что мастерам было нетрудно создать взрывчатку. Что было трудно — так это проверить ее силу.

Эта ядовитая взрывчатка была их секретным оружием. Прежде чем они смогут пустить ее в ход, они должны прятать ее от других.

«Ванъе, мастера сделали 10 ядовитых бомб по формуле, которые можно испытать сегодня». Их нужно было скрывать, поэтому испытания должны проходить ночью.

«За горой, прикажите людям подготовить добычу».

Трое богов боевых искусств Центральной империи были готовы выступить. Если эти ядовитые бомбы были достаточно мощными, то…

Успех в битве против троих богов боевых искусств был не за горами!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 527. Война. Один против троих**

Луны не было, небо было темным, и ветер яростно дул, так что это было хорошее время, чтобы творить плохие вещи!

В ночи им не видно было даже собственной руки, вокруг не было препятствий, и ветер завывал, будто плачущий призрак. Ветви вдалеке качались на ветру взад-вперед. Будто толпа демонов танцевала и сотня призраков ходила в ночи, но это было не страшно.

В таких условиях никто не пойдет на гору. Большинство обычных людей не решались подниматься в горы, потому что они знали, что не выживут, но Сяо Тяньяо было удобно таким образом проверить эффект ядовитой дымовой взрывчатки на горе.

«Ванъе, там есть четыре волка и тигр. Там также десять пленников-смертников из Северной страны». Все делалось очень срочно, так что Лю Бай смог подготовить только этих животных и людей.

«Этого довольно». И у волка, и у тигра было много жизненных сил. Сяо Тяньяо был очень доволен способностями Лю Юая, так что он бросил ему антидот: «Дай его людям заранее».

«Есть». Лю Бай не знал, что Линь Чуцзю прислала формулу вместе с противоядием. Однако Сяо Тяньяо заранее об этом позаботился. Что ж, он также втайне ругал себя за сомнения.

Помимо Лю Бая, там было пять теневых стражей, трое мастеров. Все девять приняли противоядие один за другим, а затем выпустили тигра и волков из клетки.

Как только волки вырвались из клетки, они подняли головы и завыли, затем уставились на теневых стражей, державших фонарь. Вонючая слюна капала у них изо рта. Они были голодны, но не решались действовать опрометчиво. Было видно, что эти звери были крайне умны и умели не бояться.

То же самое касалось и тигра, но его свирепые глаза уставились на волков. Чувствуя враждебность тигра, волки немедленно забыли о своей добыче и обратились против тигра.

Четыре волка и один тигр стояли по разным сторонам и яростно глядели друг на друга. Они не обращали внимания на Сяо Тяньяо и остальных.

Однако, даже если бы они отзывались, это было бы бесполезно. Взмахом одной руки Сяо Тяньяо мог покончить с ними

«Поджигайте», — Сяо Тяньяо отдал приказ и в тот же миг сделал шаг назад.

Мастера уже давно установили взрывчатку, поэтому, когда Сяо Тяньяо отдал приказ, теневой страж шагнул вперед, чтобы зажечь фитиль.

Фитиль был очень длинный. Когда он был зажжен, раздалось шипение и показались сверкающие искры.

«Назад!» Когда бомба была готова взорваться, Сяо Тяньяо отдал приказ и в тот же момент тайный страж и мастера отступили за пределы радиуса взрыва.

Животные были очень чувствительны к опасности. Они больше не пытались убить друг друга, вместо этого они побежали в лес.

Горящий фитиль становился все короче и короче и вскоре готов был взорваться. Все, включая Сяо Тяньяо не спускали глаз с бомбы. Они ждали момента, когда она взорвется.

С хлопком весь фитиль догорел.

Лю Бай чувствал, что его сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди, но он продолжал смотреть на бомбу, не мигая и мысленно крича: «Скорее, взрывайся!»

Лю Бая не ждало разочарование, он услышал «бум» в следующую секунду. Бомба взорвалась, искры хлынули, и окружающая земля и трава были выжжены. В тот же миг густой дым мгновенно рассеялся и вокруг распространился запах, который никто больше не захотел бы почувствовать.

«Бум» За первой бомбой немедленно последовали вторая и третья. Вспышки огня в ночи были ослепительными.

«Аууу…» — раздался леденящий душу вой. Четырех волков и тигра не было видно в густом дыму, но звука было достаточно, чтобы они поняли, что ядовитая бомба была смертельна.

«Ванъе, получилось!» — Лю Бай выглядел таким восторженным, как будто ему хотелось прыгать на месте.

«Ммм». Сяо Тяньяо был не так эмоционален, как Лю Бай, но его слегка изогнувшиеся губы обнаружили его истинные чувства.

Прежде чем дым рассеялся, Сяо Тяньяо приказал теневым стражам вытащить пленных.

Пленные-смертники содержались в опечатанной карете, в которой было только маленькое окошко, чтобы они могли дышать. Однако ядовитый дым от бомбы туда не проник.

Руки и ноги пленных были связаны, а их глаза и рты были закрыты черной тряпкой. Они не знали, где находились. Теневые стражи вытащили их и развязали, а потом отошли, чтобы зажечь фитиль.

Пленники-северяне не знали, что Сяо Тяньяо и его люди пытаются сделать, но они слышали шум ранее и знали, что ничего хорошего не будет. Поэтому, как только они освободились, они побежали в леса без колебаний. Десять человек побежали в разные стороны.

Сяо Тяньяо не стал посылать никого за ними. Он лишь стоял там и смотрел и ждал, пока взрывчатка сдетонирует…

Ослепительные искры приковывали взгляды в ночи, но пленники-северяне не обращали на это внимания. Они в отчаянии бросились в гущу леса. Пусть даже в лесу были звери, они предпочли бы быть там, но…

У них не было шансов спастись!

Пленники отбежали лишь на сто метров, а затем бомбы взорвались.

Громкие взрывы раздались один за другим, земля под ними затряслась, затем густой дым от взрыва окутал лес, не пощадив даже место, где был Сяо Тяньяо.

Когда взрыв затих, лес вернулся к своему обычному спокойствию, но стоявший в воздухе дым долго не рассеивался. Прошло не менее четверти часа, прежде чем дым рассеялся…

«Идите и проверьте, все ли мертвы». Сяо Тяньяо убрал правую руку за спину. Его равнодушные глаза смотрели прямо вперед. Он выглядел таинственно и могущественно в ночи.

Теневым стражам не хватало людей, и Лю Бай не сидел без дела. Он тоже пошел проверить вместе с теневыми стражами.

Вскоре результаты были ясны.

«4 волка и тигр все мертвы. У них были рваные раны на животе и черная кровь из носа и рта. Они были в 100 метрах от взрыва».

«Все 10 пленников тоже мертвы. У них были множественные ранения на теле и черная кровь пошла изо рта и носа. Они были в ста метрах От взрыва».

Сила ядовитых бомб была доказана. Никто не спасся.

Хотя такое малое количество яда не могло убить богов боевых искусств, оно могло сильно уменьшить их боевую силу. Если это случится, даже обычный искусный воин сможет убить бога боевых искусств. Такой как Лю Бай или Мо Цинфэн.

«Отлично, уберитесь здесь!» Узнав результат, Сяо Тяньяо придумал план.

Двое богов боевых искусств из Северной страны, были слишком стары и действовали ровно. Они не решались использовать полную силу каждый раз, когда наносили удар. Потому что они боялись, что, если они умрут на поле боя, северная страна останется без защиты.

Такие люди не станут легко рисковать, и их сложно заставить что-то сделать. Но трое богов боевых искусств из Центральной империи были иными. Они были молоды и надменны. Их можно было легко одурачить.

1 против троих.

Сяо Тяньяо верил, что, если он будет искать сражения, его противник подумает, что это ловушка. Но, поскольку они так высокомерны, они не посмеют отказаться!

Спустившись с горы, Сяо Тяньяо смыл запах пороха, прежде чем вернулся в лагерь.

«Лю Бай, прикажи мастерам сделать тысячу ядовитых дымовых бомб за ночь, потом зарой 10 с длинным фитилем в Сяо Цзиньсхуань согласно сегодняшнему расположению». Сяо Тяньяо не ждал ни минуты и тут же отдал Лю Баю приказ.

Лю Бай удивился, но потом сразу понял, почему Сяо Тяньяо избрал Сяо Цзиньсхуань в качестве места для битвы.

В этом месте была впадина посередине, где было очень удобно спрятать взрывчатку. Особенно ядовитые дымовые бомбы…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 528. Если будешь сражаться, то не умрешь**

У всех экспертов была своя гордость и чувство собственного достоинства. Сяо Тяньяо выслал вызов на бой троим богам боевых искусств, которые достигли уровня богов. Разве они могли устоять?

Конца пути в овладении боевыми искусствами не было, совершенствования своего мастерства нельзя было достичь только тренировками, для этого требовались и настоящие битвы. Если они даже не решатся сражаться, как они собираются совершенствовать свой уровень мастерства?

Хотя они не обязаны были соглашаться, и могли просто сказать, что они презирают вызов Сяо Тяньяо, который еще не достиг уровня бога боевых искусств. Однако такие слова могли обмануть других, но не их самих.

Они на самом деле волновались, что Сяо Тяньяо мог приготовить какой-нибудь заговор, и тогда он их одолеет.

Если они проиграют втроем в битве против одного, они потеряют лицо.

«Воин маленькой страны посмел вызвать нас, если мы не проучим его, в будущем любой сможет насмехаться надо честью Центральной империи». Среди всех троих богов боевых искусств младший, что носил зеленое одеяние, чувствовал себя неуютней всего.

«Даже если это заговор, я сомневаюсь, что мы втроем не сможем управиться с мелким воином», — также согласился боевой бог в коричневом одеянии, сидевший слева.

Боевой бог в зеленом был зол на провокацию Сяо Тяньяо. Они оба хотели убить Сяо Тяньяо в восточном лагере прямо сейчас и перерезать его людей.

«Прежде чем мы пришли сюда, император сказал нам, что Принца Сяо с Востока нелегко спровоцировать, и напомнил нам, чтобы мы действовали осторожно и не попались в ловушку соперника», — также заговорил бог боевых искусств в фиолетовом одеянии, сидевший в середине. Он не был стар, ему на вид было всего лет 26-27, но его характер был немного лучше, чем у двоих других. Люди с искушенным взглядом могли сказать, что он был из хорошей семьи.

Центральная империя уважала черный, золотой, красный и пурпурный цвета. Королевское облачение императора и его обычная одежда были главным образом чисто черными и золотыми. Эти два цвета также считались фамильными императорскими цветами. Хотя не было такого правила, что другие не могли их использовать, большинство людей редко использовали эти два цвета. Чтобы на них не глядели неодобрительно члены королевской семьи, большинство людей носило серые и черные одежды. Кроме императорской семьи никто не решался использовать чисто-черный цвет.

Хотя ограничений на использование красного и пурпурного цветов тоже не было, только семьи аристократов носили красные и пурпурные одежды. Обычные люди носили светло-красные или светло-фиолетовые.

Бог боевых искусств в пурпурном одеянии тоже носил немного более светлый оттенок пурпурного. И по совпадению, его фамилия была Линь. Он принадлежал к побочной ветви семьи Линь Центральной империи. На этот раз он пришел на восток, собираясь показать обычного себя особенным.

В конце концов, семья Линь Центральной империи не верила в то, что маленькая восточная страна решится бросить вызов власти Центральной империи.

Род бога боевых искусств в пурпурном был лучшим из них троих, поэтому они, естественно его уважали. Однако они не во всем его слушались. Поэтому, услышав его слова, они были недовольны.

«Брат Линь, даже если принц Сяо имеет безжалостный характер, но и мы тоже не кроткие овечки. Его величество велел нам быть осторожными, но не посрамить Центральную империю. Ты думаешь, принц Сяо нас уважает? Как только мы выйдем на поле боя, мы должны сделать из него отбивную, чтобы у него больше не было охоты сражаться и он просто признал поражение и отступил. Если мы не проучим его, он действительно подумает, что Центральная империя боится его!» — сказал боевой бог в зеленом. Чем больше он об этом дума, тем больше сердился.

Кстати говоря, Сяо Тяньяо и впрямь был слишком высокомерным. Он ни во что не ставил богов боевых искусств Центральной империи. Он без колебаний бросил им вызов.

Бог боевых искусств в коричневых одеждах кивнул в знак согласия: «Если мы ничего не предпримем, он подумает, что мы его боимся. Пора преподать ему урок. Он всего лишь мелкий принц маленькой страны. Даже если он умрет, восток не посмеет нам ничего сделать».

«Он внезапно попросил боя с нами троими. Может быть, у него есть способ одолеть нас», — взволнованно сказал бог боевых искусств в пурпурных одеждах.

Он только хотел показаться особенным. Он действительно не хотел рисковать. Если бы Сяо Тяньяо смог признать поражение и отступить, он бы вообще не хотел выступать.

Прежде Сяо Тяньяо воевал против двух вражеских стран, но он не отставал. Теперь он был готов столкнуться с тремя богами боевых искусств. Хотя давление было велико, если он попытается изо всех сил и потянет за несколько ниточек, он полагал, что Сяо Тяньяо все равно все удастся.

Среди троих богов боевых искусств у него был самый низкий уровень мастерства. Если что-то случится, он первым лишится жизни.

«Если брата Линь волнует обман принца Сяо, будет лучше, если мы позволим двоим богам боевых искусств из Северной страны прикрывать наш тыл. Что скажешь?» — бог боевых искусств в коричневом одеянии, поразмыслив, предложил идеальный план.

Глаза бога в пурпурных одеждах загорелись, и он несколько раз кивнул:

«Это очень хороший план. Если богов боевых искусств будет пятеро, он не сможет ничего выкинуть. Через три дня мы заставим его понять, что значит сталкиваться с абсолютной мощью. Его ум и мелкие расчеты — всего лишь шутка».

Это была всего лишь битва против Сяо Тяньяо. Что же до честности боя 5 против одного — эту проблему трое богов боевых искусств не пытались рассматривать.

Справедливо? В битве на на жизнь, а на смерть не было такой вещи как справедливость.

Видя, что они оба согласны, бог боевых искусств в зелёном сказал:

«Однако это место под названием Сяо Цзиньчуань — я не думаю, что оно хорошее, оно слишком подходит для того, чтобы устроить засаду».

«Мы дадим двоим богам боевых искусств из Северной страны проверить его. Его засада будет бесполезной», — сказал боевых искусств в пурпурном, коварно улыбнувшись.

Сяо Тяньяо выбрал место, а затем они его проверили. Это было справедливо. Что же до того, согласится Сяо Тяньяо или нет? Это было совсем не важно. Потому что они не дадут Сяо Тяньяо шанса сказать нет.

«Пошлите людей осмотреть Сяо Цзиньчуань, не дайте людям принца Сяо подготовить какую-нибудь ловушку там». Он не боялся сражаться с 10000 солдат, но он боялся смерти, так что просто на всякий случай. К сожалению…

Они были на шаг позади: Лю Бай уже приказал своему человеку закопать ядовитые бомбы, и ждал лишь битвы через три дня!

То, что Сяо Тяньяо договорился о битве с тремя богами боевых искусств, не было секретом. Север и Восток узнали об этом в тот же день.

Обе стороны знали, что, после того как эта битва окончится, исход войны между двумя странами будет решён.

Восток победит, если Сяо Тяньяо победит, и Восток проиграет, если Сяо Тяньяо потерпит поражение.

Услышав про битву 1 против 3, Восточная армия верила в Сяо Тяньяо и боготворила его.

Однако поместье Сяо забеспокоилось. Их принц силён, но в битве один против троих сможет ли он победить?

Более того, победив, может ли принц гарантировать, что он не будет ранен?

Если его ранят, кто справится с оставшимися богами боевых искусств?

Восточная страна тоже волновалась, но на этот раз никто не решался высказывать недовольств. Они могли лишь молчаливо поддерживать решения Сяо Тяньяо.

Потому что они очень хорошо знали, что принц Сяо был вынужден сделать это, и другого выхода не было. Если бы хоть какая-то другая лазейка была, он не стал бы рисковать, бросая вызов троим богам боевых искусств.

В битве один против троих, как бы ты ни был подготовлен, риск был огромным.

В отличие от Восточной страны, Северная страна ликовала, когда получила эти новости. Главный генерал Северной страны даже заранее устроил банкет, чтобы отметить, и пожелал троим богам боевых искусств великой победы и пожелал победы их стране.

В то время был конец осени и урожай поспевал. Если Северная страна выиграет эту битву, они могут не волноваться о зерне следующие 3-5 лет. Как же Северной стране было не радоваться?

Одни были встревожены, другие обрадованы. Атмосфера в двух армиях была совершенно разной. Однако между ними было молчаливое соглашение. В следующие три дня обе армии не подавали никаких признаков враждебности, но они были наготове, чтобы предотвратить коварные нападения противника…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 529. К бою. Меч – оружие благородного человека**

Три дня пронеслись как один миг. Все нервничали и были в глубочайшем ожидании. В конце концов, настала пора Сяо Тяньяо сразиться с тремя богами боевых искусств! В этот день небеса были чистыми и прекрасными. Была редкостно хорошая погода. Когда Лю Бай увидел, что погода хорошая, тревога в его сердце стала немного слабее. Хотя этот сезон не был дождливым, несколько солнечных дней подряд все равно были редкостью. Однако на этот раз было солнечно уже 4-5 дней. Погода была так хороша, что они могли не волноваться, что ядовитые бомбы, которые они закопали, намокнут.

«Ванъе, Бог на нашей стороне. Мы точно победим в этой битве», — уверенно сказал Лю Бай, прежде чем уйти. Он не знал убеждает ли Сяо Тяньяо или себя самого. Сяо Тяньяо не смотрел на него. Он продолжал идти вперед. Снаружи лагеря все офицеры и солдаты стояли ровно и ожидали Сяо Тяньяо. Увидев, как Сяо Тяньяо выходит, все солдаты под командованием заместителя главнокомандующего отдали Сяо Тяньяо честь и сказали в унисон:

«Мы желаем ванъе вернуться с победой!» — на лицах солдат Восточной страны застыло торжественное выражение, но их взгляды были твердыми. Никто их них не показывал робости. Они верили в своего принца. Сяо Тяньяо всегда был холодным и равнодушным перед своими людьми. Поэтому, хоть действия его солдат и были трогательными, Сяо Тяньяо не показывал своих чувств. Глядя на своих людей, Сяо Тяньяо лишь сказал равнодушно: «Я не потерплю поражение!»

Да, он не проиграет. Сяо Тяньяо отказался вести туда войска. Только Мо Цинфэн и Лю Бай пошли с ним, а также 18 солдат армии Циньувэй. Всего было лишь 21 человек, включая Сяо Тяньяо. Так что в сравнении с 5 богами боевых искусств, которые взяли более 100 солдат Северной армии, они выглядели менее впечатляюще. Это Сяо Тяньяо вызвал богов боевых искусств на бой, так что естественно, Сяо Тяньяо должен был прибыть первым. Однако трое богов боевых искусств Центральной империи не заставили Сяо Тяньяо ждать слишком долго. Когда Сяо Тяньяо прибыл, они тоже прибыли вовремя. Одна сторона стояла на востоке, а другая — западе, далеко от центра. Они ясно видели друг друга, но не могли общаться. Сяо Тяньяо первым пошел вперед. Трое богов Центральной империи не шевельнулись, а сначала дали мелким солдатам пойти вперед и убедиться, что ничего не приключится. 18 воинов Цзиньувэй стояли позади. Только Мо Цинфэн и Лю Бай стояли рядом с Сяо Тяньяо. Богов Центральной империи было трое, и двое богов боевых искусств Северной страны стояли позади. Две стороны все еще стояли в десяти шагах друг от друга, Сяо Тяньяо равнодушно смотрел на них, не говоря ни слова. Трое богов боевых искусств были недовольны. В итоге бог боевых искусств в зеленом заговорил:

«Принц Сяо из Восточной страны, вы не стали богом боевых искусств?»

«Нет». Это нельзя было скрыть от богов боевых искусств, поэтому Сяо Тяньяо и не трудился скрывать это. Если он прорвется в царство богов боевых искусств, согласно правилам Центральной империи, он больше не сможет появляться на поле боя. Были правила, которым он обязан был подчиняться. Услышав это, бог боевых искусств в зеленом насмешливо сказал:

«Вы еще не бог боевых искусств, но вы смеете бросать вызов нам троим. Должен ли я предположить, что вы очень искусный воин, или же просто глупый».

«Должно быть, он глупый или самодовольный дурак», — бог боевых искусств в коричневых одеждах вызывающе смотрел на Сяо Тяньяо.

Его глаза были по-прежнему глубокими и бесстрастными. Как будто он смотрел всего лишь на покойников. Холодность Сяо Тяньяо разозлила троих богов боевых искусств Центральной империи.

Бог боевых искусств в пурпурном тоже показал недовольство. Он тоже посмотрел на Сяо Тяньяо мертвенным взором:

«Раз вы взяли на себя смелость вызвать на бой людей, которые вам не по зубам, не обвиняйте нас на то, что мы вас обижаем и не говорите, что сильные нападают на слабых».

Бог боевых искусств в пурпурном обернулся и указал на двоих богов боевых искусств Северной страны и сказал: «Сегодняшнюю битву будут наблюдать эти двое».

«Да», — равнодушно сказал Сяо Тяньяо, махнул рукой Лю Баю и Мо Цинфэну и сказал: «Назад!»

У этого жеста было ещё одно значение: операция начиналась!

Лю Бай сделал жест и отступил на несколько шагов. В то же время он махнул армии Цзиньувэй, которая стояла за ним. На поле боя было много людей. Приказы отдавались словами, также флагами и жестами.

Движения Сяо Тяньяо и Лю Бая не вызвали подозрений у Северной армии. Видя, что Сяо Тяньяо готов к битве, трое богов боевых искусств Центральной империи тоже приказали двоим богам боевых искусств и солдатам отступить.

Боги боевых искусств и солдаты Северной страны отступили к краю поворота. Армия Цзиньувэй тоже отступила, но…

Двое богов боевых искусств и солдаты Северной страны не заметили, что 18 воинов армии Цзиньувэй стояли очень открыто и они все держали мечи в правой руке, но их левые руки были у них за спиной.

В этот момент они отступили назад держа левую руку за спиной, достали приготовленные факелы и отошли в угол. Факелы в их левых руках случайно коснулись фитилей, зарытых в землю.

Всё верно, бомбы с ядовитым дымом были зарыты не в середине поля, но вокруг него. Ведущие к ним нити были обёрнуты пустым бамбуком, прежде чем их зарыли в землю.

Свист ветра скрыл звук горящего фитиля. А пустой бамбук не только защищал фитиль, но также прикрывал яркие искры.

Так что, если время от времени раздавались звуки, они не замечались. В этот момент всё внимание было сосредоточено на Сяо Тяньяо и троих богах боевых искусств. Даже двое богов Северной страны смотрели на них.

Они воевали против Сяо Тяньяо и знали способности Сяо Тяньяо. Однако они не верили, что Сяо Тяньяо может сразиться с троими, но…

Сяо Тяньяо осмелился вызвать их на бой, у него, должно быть, была уверенность в своих силах, так что двое богов Северной страны хотели знать, что сделает Сяо Тяньяо.

«Вы в одиночку противостоите троим, давайте начнём, делайте свой первый ход!» — бог боевых искусств в пурпурном хотел сразу убить Сяо Тяньяо, но ему не хотелось выглядеть некрасиво на глазах у стольких людей.

Кроме того, позволив Сяо Тяньяо сделать первый ход, они получат возможность узнать, как поступит Сяо Тяньяо.

«Хорошо», — Сяо Тяньяо не противоречил ему и медленно вытащил длинный меч, висевший у него на поясе».

«Длинный меч? Этот меч — это король королей среди оружия. Это ритуальное оружие, но оно не предназначено для убийств на поле боя», — бог боевых искусств в пурпурном презрительно посмотрел на меч в руке Сяо Тяньяо.

Длинный меч был очень красив на вид, но его нелегко было использовать. В Центральной империи некоторые люди тоже использовали мечи, но это все были люди с высоким уровнем мастерства. Обычный человек не выбрал бы такого рода оружие.

«Оружие нужно не только для того, чтобы убивать людей. Его назначение зависит от того, кто его использует».

Слова бога боевых искусств в пурпурном одеянии не задели его.

Так называемое «убийство» никогда не зависело от оружия, оно зависело от людей.

«Вы поистине самонадеенны», — глаза бога боевых искусств в пурпурном стали холодными. Затем он вытащил нож, который принёс с собой.

Да, его оружием был нож!

Длинный меч был королем среди королей оружия. Простой меч был королём оружия. Копье было вором оружия, а нож был предком оружия.

Хотя нож выглядел не так впечатляюще, как мечи, он был крайне смертоносным. Оружием других богов боевых искусств также были ножи. И они сияли в свете солнца.

«Приступим», — поторопил бог в пурпурном одеянии.

«Хорошо», — Сяо Тяньяо не стал откладывать. Он прыгнул в воздух и нанёс удар богу боевых искусств в пурпурном одеянии.

«Работа света довольна хороша, и скорость достаточно велика», — бог боевых искусств в пурпурном похвалил Сяо Тяньяо. Затем он поднял свой нож, чтобы отразить меч. Он сделал жест запястьем, чтобы попытаться отхватить длинный меч Сяо Тяньяо, но…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 530. Кровь. Ненавижу всех людей по фамилии Линь**

В тот самый момент, когда всем казалось, что длинный меч Сяо Тяньяо и нож бога боевых искусств в пурпурном одеянии вот-вот встретятся в воздухе, Сяо Тяньяо вдруг остановил свою руку, развернулся и отступил назад…

«Хочешь сбежать? И не мечтай!» Бог в пурпурном одеянии подумал, что Сяо Тяньяо испугался. Лёгким коротким прыжком он перевернулся в воздухе. Когда боги боевых искусств в зелёном и коричневом увидели это, они слегка переменились в лице. Обдумав это, они сказали: «Брат Линь, осторожно. Это уловка».

«При таком скоплении народа, какие хитрости он может против нас обратить?» — высокомерно сказал бог боевых искусств в пурпурном одеянии. Он все ещё немного боялся, но видя, что Сяо Тяньяо ничего не мог сделать, он перестал относиться к нему всерьёз.

Как будто чтобы поставить бога в пурпурном одеянии на место, как только его слова стихли, он услышал громкий шум, за которым в небо взвился желтый песок, а затем вокруг распространился густой дым…

«Осторожно!»

«Берегитесь яда!»

Бог боевых искусств в пурпурном одеянии и бог боевых искусств в коричневом одеянии немедленно отступили и задержали дыхание, но отступать было бесполезно. Лю Бай приказал своим людям зарыть взрывчатку по кругу.

Несколько взрывчаток с шумом взорвалось.

\*Бум… бум…\*

Силой взрыва подняло вверх песок, и густой дым распространился по всему месту, перекрывая всем поле зрения и выход.

«Ах…» — солдат Северной страны одного за другим настигал и уничтожал взрыв.

«Скорее, этот дым ядовитый», — двое богов боевых искусств были очень опытными и побежали прочь как только увидели это. Что же до троих богов, попавших в ловушку в густом дыму?

Извините, они теперь не могли защитить самих себя, так с чего им было заниматься их делами?

«Хотите уйти? Сначала вам нужно обойти нас». Когда Лю Бай и Мо Цинфэн увидели, что двое богов боевых искусств Северной страны собираются уходить, они немедленно выхватили мечи, чтобы встретить их.

Без ядовитых дымовых бомб, они никогда не смогли бы одолеть богов боевых искусств. Однако благодаря помощи взрывчатки Лю Бай и Мо Цинфэну нечего было опасаться.

Двое богов боевых искусств уже выбежали, но в последний момент им путь преградили Лю Бай и Мо Цинфэн. Поэтому они немедленно пришли в ярость.

«Муравьи смеют стоять у нас на пути. Да вы, наверное, смерти ищете».

«Муравьи? Что ж, давайте-ка мы, муравьи, испытаем силу богов боевых искусств». Лю Бай и Мо Цинфэн не рассердились, когда их назвали муравьями.

Для богов боевых искусств они и впрямь были муравьями, но так будет не всегда. Однажды они тоже станут богами боевых искусств.

Лю Бай и Мо Цинфэн не сказали больше ни слова, но ужарили их своими мечами.

Лица двоих богов боевых искусств Северной страны исказились. Они только что поняли, что подверглись воздействию ядовитого дыма. И потому они без колебаний сделали решительный ход и попытались убить Лю Бая и Мо Цинфэна одним или двумя ударами.

Кто знает, были ли Лю Бай и Мо Цинфэн высоко искусными мастерами. Но хотя они не могли одолеть двоих богов боевых искусств, они могли отражать их атаки. По крайней мере, одним-двумя ходами они смогли от них уклониться. Однако после этих двух ходов ядовитый дым еще больше стал воздействовать на богов боевых искусств. Их движения стали медленнее, чем прежде, отчего они стали меньше теснить Лю Бая и Мо Цинфэна.

Ситуация у Сяо Тяньяо была похожей. Трое богов боевых искусств стояли посередине. Хотя сила взрыва не нанесла им вреда, ядовитый дым был реален, и он покрывал их.

Все трое смогли задержать дыхание поначалу, но, задерживая дыхание им приходилось иметь дело со смертоносными атаками Сяо Тяньяо, одной за другой. Через некоторое время они больше не могли это выносить.

«Ты презренный бесстыдный злодей», — бог боевых искусств в фиолетовом получил удар мечом Сяо Тяньяо и вдохнул ядовитый дым. Он был в самом постыдном положении из троих богов боевых искусств. Сяо Тяньяо не старался любезничать и сосредоточился на том, что атаковал его.

Он мог сражаться с одним или двумя врагами, но не с троими, так что ему нужно было порешить одного как можно скорее. Что же до оценки, которую дал ему бог во пурпурном? Сяо Тяньяо даже не обратил на нее внимания. Он был презренным и бесстыдным злодеем? А как же тогда Центральная империя, которая послала троих богов боевых искусств подавить его сопротивление на поле боя, несмотря на правила? Разве это не Центральная империя была презренной и бесстыдной, поскольку позволила пятерым богам боевых искусств появиться на поле сражения? Сяо Тяньяо вовсе не пытался любезничать. Он продолжал наносить удары богу в пурпурном. Каждый его выпад был резким и жестоким, так что было ясно, что он желает смерти бога в пурпурном. Боги боевых искусств в зеленом и коричневом, естественно, хотели прийти ему на выручку. Однако, попытавшись несколько раз, они не смогли остановить взмахи меча Сяо Тяньяо. Когда они попытались напасть исподтишка, они обнаружили, что фигура Сяо Тяньяо не только раздвоилась или расстроилась, но размножилась еще больше…

«Что происходит?» — бог боевых искусств в зеленом был потрясен. — «Разве это не клон лунной тени? Как ты смог? Каковы твои связи с семьей Ши?»

«Что? Клон Лунной Тени? Разве ты принадлежишь к семье Ши? Невозможно, семья Ши никогда не вмешивается в придворные распри». При этих словах в глазах бога боевых искусств в пурпурном мелькнул страх. Сяо Тяньяо по-прежнему игнорировал всех троих. После того как он отвлек их клоном лунной тени, Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью, чтобы напасть на бога боевых искусств в пурпурном изо всех сил. Техника Клона Лунной Тени было довольно престижной. Поэтому, когда Сяо Тяньяо использовал ее, бог боевых искусств в пурпурном пришел в замешательство. И Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью. Он переменил направление и быстро подвинулся ближе к богу боевых искусств в пурпурном, затем…

Его левое плечо столкнулось с правой рукой бога в пурпурном, он крепко сжал меч и сделал красивую атакующую дугу, которая вынудила бога в зеленом, шедшего на помощь, отступить. Когда бог боевых искусств в зеленом отступил, между ними двоими образовалось большое расстояние. Сяо Тяньяо слегка сложил свою левую руку в коготь…

\*Пуфф\* Всего одним движением он выхватил сердце бога боевых искусств в пурпурном одеянии.

«Ааа…» — закричал бог в пурпурном и неподвижно замер на месте. Он тупо уставился на свое вырванное, потом поднял голову, указал ножом, который держал в руке на Сяо Тяньяо: «Ты… ты посмел убить меня… Да знаешь ли ты, что я из Центральной… империи…» — у бога боевых искусств шла горлом кровь, пока он говорил, но он не смог ясно выговорить последние два слова».

«Я посмею убить даже императорскую семью вашей империи», — Сяо Тяньяо отступил на несколько шагов, проложив между ними дистанцию. Он протянул свою руку и посмотрел на бившееся сердце на своей ладони, затем… Шлепнувшись, сердце упало на землю и отскочило дважды от земли.

«Брат Линь, брат Линь…» — Когда боги боевых искусств в зеленом и коричневом увидели эту сцену, их зрачки расширились, и они в ужасе посмотрели на Сяо Тяньяо. Но, когда они пришли в себя, они торопливо шагнули вперед и подхватили бога боевых искусств в пурпурном.

«Отомстите за меня, скажите… семье Линь убить его…» Каждый раз, когда бог в пурпурном произносил слово, он сплевывал полный рот крови, а потом умер, не договорив.

«Брат Линь, Брат Линь…» — кричали двое богов боевых искусств, держа бога в пурпурном. Потом бог в зеленом гневно указал своим ножом на Сяо Тяньяо.

«Ты… как ты посмел убить человека из Центральной империи».

«Семья Линь из Центральной империи? Я встретил их раньше, чем ожидал», — Сяо Тяньяо посмотрел на бога в пурпурном равнодушно и с неприкрытым отвращением. Он ненавидел семью Линь из Центральной империи и всех людей по фамилии Линь. Вначале он хотел убить Линь Чуцзю, отчасти потому что ее фамилия была Линь. Он думал, что она пережила несчастье, но потом он понял, что… все ее страдания были заслуженными! Более того, Линь Чуцзю должна радоваться, что он не узнал раньше, что она была из семьи Линь Центральной империи. Иначе в мире не было бы принцессы Сяо Линь Чуцзю!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 531. Большая победа. Отпустите их**

После того как Сяо Тяньяо удалось убить бога боевых искусств в пурпурном одеянии, ему осталось сразиться только с двумя богами боевых искусств. В одно мгновение давление на него стало чуть меньше!

Сяо Тяньяо не обращал внимания на слова двоих богов боевых искусств и просто указал на них мечом и сказал:

«Давайте сражаться вместе!»

«Ты…» — как только боги боевых искусств в зелёном и пурпурном открыли рты, они сплюнули полный рот чёрной крови.

Оказалось, что они были так злы, что забыли задержать дыхание и вдохнули ядовитый дым.

«Ты… восточный… Ладно, тебе не занимать отваги», — бог в коричневом горько вытер кровь с уголка губ и, указав ножом на Сяо Тяньяо, сердито сказал:

«Ты на боишься, что Центральная империя узнает об этом, и тебе не поздоровится?»

«Центральная империя узнает? Что они узнают? Что я убил вас троих? Думаете, люди в империи поверят в это?» — Сяо Тяньяо не торопился сражаться.

Двое врагом вдохнули ядовитый дым, и чем дольше они им дышали, тем лучше было для него.

«Ты, ты… в самом деле хочешь нас убить? Разве ты не боишься мести тех, кто стоит за нами?» — на этот раз бог в зелёном и бог в коричневом испугались.

Они были отравлены ядовитым дымом. Хотя он и не мог их убить, это влияло на их силу. С той боевой мощью, которую только что показал Сяо Тяньяо, ему и впрямь было нетрудно их убить.

«Если я не убью вас двоих, разве Центральная империя оставит меня в покое?» — Сяо Тяньяо насмешливо посмотрел на богов боевых искусств в зелёном и коричневом.

Как наивны были эти двое, если думали, что Сяо Тяньяо их отпустит.

Он убил одного из них, разве ему что-то помешает убить ещё двоих?

«Ты…» Двое богов боевых искусств одновременно посмотрели на Сяо Тяньяо, а потом перевели взгляд на труп бога боевых искусств в пурпурном одеянии. В глубине души они знали, что Сяо Тяньяо не оставит их в живых.

Одно убийство — это все равно убийство, и убийство двоих — тоже убийство. Так что чем позволять им двоим вернуться и составить жалобу, лучше убить их всех вместе. Может быть, им удастся свалить вину на Северную страну. Так или иначе других свидетелей не было. Теперь Восточная и Северная страна могли просто говорить, что хотели.

«Принц Сяо из Восточной страны очень коварен». К этому моменту у них больше не было сомнений, а тем более надежды, что Сяо Тяньяо их пощадит. Они отодвинули тело бога в пурпурном, а затем шагнули вперёд одновременно.

«Хоть мы и отравлены, нам двоим будет нетрудно убить тебя».

Они больше не осмеливались говорить высокомерно и объединили усилия, чтобы напасть на Сяо Тяньяо одновременно.

Сяо Тяньяо не запаниковал. Он просто поднял меч, чтобы сразиться с ними…

\*Дзинь-дзинь\* — меч и нож соприкоснулись, и искры быстро засверкали. Трое мужчин сражались посреди ущелья. К этому времени ядовитый дым рассеялся, и все тела солдат Северной армии были на земле.

Без ядовитого дыма боги боевых искусств в зеленом и коричневом меньше беспокоились. Их уверенность возросла, и они храбро наступали, но…

К этому времени они уже упустили возможность!

Когда они вздохнули с облегчением, Сяо Тяньяо снова использовал клона Лунной Тени. Резким и быстрым движением он уклонился от их атак.

«Какое отношение ты имеешь к семье Ши?» — снова увидев клона Лунной тени, боги боевых искусств опять позавидовали.

Они в самом деле не могли этого понять. Как принц Восточной страны мог знать технику Клона Лунной Тени?

«Вам об этом незачем беспокоиться», — Сяо Тяньяо подпрыгнул и ударил по руке бога боевых искусств в зеленом, который держал нож, и в то же время ударил его другой ногой.

«Проклятье», — выругался бог боевых искусств в зеленом и отступил, чтобы уклониться от нападения Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо ударил воздух, но это движение не помешало ему сделать следующий выпад. Он отклонился в сторону и в то же самое время опустил голову и поднял ноги. Это движение казалось не обязательным, но он изменил направление летящего ножа бога боевых искусств в зеленом и сделал так, что он полетел в бога в коричневом.

Когда бог боевых искусств в коричневом увидел эту сцену, он поднял нож, чтобы защититься, но Сяо Тяньяо атаковал его, как только он приземлился.

Впереди был волк, а позади тигр. Используя ловкость своего тела, он уклонился от ножа бога боевых искусств в зеленом. И в тот же момент он поднял нож и ударил им Сяо Тяньяо. Клинок полетел к Сяо Тяньяо. Удар казался очень сильным. Сяо Тяньяо не уклонился от него. Вместо этого он поднял свой длинный меч, чтобы встретить его нападение.

С громким звяканьем Сяо Тяньяо блокировал удар противника, когда нож был всего в трех дюймах от его лба.

Они оба стояли неподвижно. Но в тот же момент бог боевых искусств в зеленом взлетел вверх, взял нож и… атаковал Сяо Тяньяо сзади. Однако в этот миг Сяо Тяньяо внезапно отодвинулся. Его фигура растаяла в воздухе перед ними.

Бог боевых искусств в зеленом, который занес меч, ударил бога в коричневом!

«Осторожней!» Бог боевых искусств в зеленом резко переменился в лице. Он хотел остановить меч, но он размахнулся им со всей силы. Было невозможно остановить его. Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо внезапно появился позади него и толкнул его вперед…

«Ааах…» — бог боевых искусств в коричневом, которого порезали, закричал от боли.

«Я… Мне жаль», — бог боевых искусств в зеленом побледнел, он не пошевелился, даже когда на него хлынула кровь. Когда он пришел в себя, он напал на Сяо Тяньяо: «Сяо Ванъе, ты очень хорош, я тебя запомню».

Бог боевых искусств в зеленом был очень зол. Он замахнулся ножом на Сяо Тяньяо без всяких правил. Когда нож рассек воздух с громким свистом, Сяо Тяньяо пришлось немного отступить под натиском его безумия.

Уклоняясь, Сяо Тяньяо посмотрел на бога в коричневом, который был разрублен пополам.

Нож был предком всех мечей. Его угроза тоже была подавляющей.

Теперь остался только бог в зеленом. Сяо Тяньяо больше не волновался. Когда его оставшийся противних обезумел, Сяо Тяньяо поднял нож бога в пурпурном и сказал: «Смерть от оружия твоего товарища успокоит твой разум».

«Ты так омерзителен!» Сяо Тяньяо говорил любезно, но на самом деле он просто хотел создать иллюзию того, что они трое совершили самоубийство.

Хотя Центральная империя может не поверить тому, что никто из них не умер от руки Сяо Тяньяо, в этот момент Сяо Тяньяо настаивал на то, что этих людей убил не он. Что могла поделать Центральная империя?

«Я никогда не был джентльменом». Сяо Тяньяо аккуратно порешил бога в зеленом ножом, который был у него в руках.

Другого выхода не было. Он не был котом, он не любил играть со своими противниками. Независимо от силы противника, он в итоге убивал его, чтобы не дать ему оправиться.

Успешно уничтожив троих богов боевых искусств Центральной империи, Сяо Тяньяо почувствовал, как огромный груз, давивший на его плечи наконец-то был сброшен. Сяо Тяньяо невольно тяжело выдохнул.

Эта война наконец-то подошла к концу!

Сяо Тяньяо повернул голову и посмотрел вдаль. Он увидел, что Лю Бай и Мо Цинфэн сражаются с двумя богами Северной страны. Однако он не стал нападать на них. Вместо этого от отбросил нож, который держал в руке, и достал платок, чтобы вытереть с левой руки кровь.

Отбросив испачканный кровью платок, Сяо Тяньяо сказал Лю Баю и Мо Цинфэну: «Отпустите их».

«А?» Они были озадачены, но не решались не исполнить приказ Сяо Тяньяо. Они стиснули зубы и отпустили тех двоих.

Когда двое богов боевых искусств Северной страны услышали это, они уже не заботились о своей репутации. Они повернулись и бросились бежать.

У них не было выбора, они боялись, что Сяо Тяньяо убьет их.

Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств одним ходом, разве ему будет трудно убить еще двоих?

Мо Цинфэн и Лю Бай смотрели, как двое богов Северной страны убегают быстрее ветра. Они были подавлены. Почему их ванъе их отпустил? Разумеется, он мог бы убить их, верно?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 532. Ситуация в целом. Недостаточно силен**

Ситуация в целом. Недостаточно сильны

«Почему?» — спросил Лю Бай Сяо Тяньяо уже после того, как они вернулись в лагерь.

Нелегко было получить возможность убить двух богов боевых искусств Северной страны. Так почему же Сяо Тяньяо сдался?

В будущем убить их будет сложнее.

Лю Бай не понимал этого. Кроме того, он глубоко сожалел, что не убит тех двух богов боевых искусств, так что продолжал спрашивать Сяо Тяньяо. Если Сяо Тяньяо не ответит ему, он не перестанет.

Если бы Су Ча был здесь, все было бы хорошо. Су Ча, конечно же, ответил бы на его вопрос вместо Сяо Тяньяо. Но Су Ча здесь не было. Сяо Тяньяо, которого раздражали вопросы Лю Бая не мог не посмотреть на него и не сказать:

«Какой смысл их убивать? Вместо них придут другие. Центральная империя не позволит четырём странам нарушить баланс между ними».

Почему Центральная империя хотела, чтобы у каждой из четырёх стран, включая Восточную страну, было только двое богов боевых искусств, и не позволяла боевым богам появляться на поле боя?

Причина была очень очевидной. Это было нужно для того, чтобы сохранить мир и порядок в четырёх странах и не позволить богам боевых искусств приносить ненужные жертвы. Но на самом деле они боялись, что одна из четырёх стран получит превосходство и поглотит остальные три страны, а затем бросит вызов Центральной империи.

Те, у кого была хоть капля мозгов, понимали истину. Лю Бай не понимал ее, или, точнее, он не хотел ее понимать. Поэтому в этот момент он пытался заставить его понять.

«Какое отношение это имеет к убийству боевых богов Северной страны? Убийство этих богов положило бы конец войне». Лю Бай понимал, что Центральная империя контролировала баланс сил четырёх стран. Но разве убийство тех двоих богов боевых искусств не было бы лучше для них в этот короткий период времени.

«Они боятся меня и они отравлены. Они ничего не смогут сделать в короткое время. Чем позволять двум другим сильным богам появиться, почему бы не оставить их?» Поскольку Сяо Тяньяо ответил на вопрос Лю Бая, он больше ничего не сказал, кроме: «Кроме того, ты думаешь, эти двое смогут повлиять на исход войны между Севером и Востоком? Не забывай, что эти двое богов боевых искусств раньше не нападали на обычных солдат».

Хотя Северная страна нарушила правила и послала своих богов боевых искусств на поле боя, они ограничили их действия. Двое богов боевых искусств Северной страны не нападали на обычных людей. Они появлялись только затем, чтобы поддержать боевой дух Северной армии.

Лю Бай понимал мысли Сяо Тяньяо, но он все равно волновался из-за одной вещи: «Что если они доложат о ядовитом дыме Центральной империи?»

«А ты думаешь, это можно будет скрывать вечно, если никто ничего не скажет об этом?» — Сяо Тяньяо покачал головой. Видя, что Лю Бай все ещё в замешательстве, Сяо Тяньяо не стал трудиться и объяснять ему: «Тебе незачем волноваться об этом, просто делай то, что должен делать».

«Но… да». Лю Бай открыл было рот, но в итоге ничего не сказал.

Он думал, что его предложение было на благо принцу, но принц, похоже, был недоволен.

Лю Бай все ещё был в большой растерянности, когда уходил. Поэтому, когда он встретил Мо Цинфэна, который пытался в одиночку отработать свои приемы, Лю Бай расстроился. Увидев, что Мо Цинфэн отрабатывал те приёмы, которые сегодня использовал Сяо Тяньяо, он задумался над этим.

— Давай сразимся, — Лю Бай достал меч и направил его на Мо Цинфэна.

Этот жест не дал Мо Цинфэну возможности сказать нет. Мо Цинфэн был не против, он кивнул и стал тренироваться с Лю Баем.

Боевые навыки этих двоих были сходными. Поскольку у них не было намерения убить друг друга, через несколько движений они устали. Когда они оба устали, они закончили бой вежливо.

«Отличный бой!» После хорошего боя раздражение Лю Бая в значительной степени рассеялось, он убрал меч обратно в ножны и сел на большой камень.

Мо Цинфэн сел рядом с ним, достал кувшин вина из-за камня и бросил его Лю Баю.

«Что? Ты в плохом настроении?»

«Ну, есть вещи, которых я не понимаю». Лю Бай знал Мо Цинфэна. После сегодняшней битвы с богами боевых искусств, он чувствовал некоторую братскую привязанность к нему. После недолгих колебаний Лю Бай объяснил, чего он не понимал.

«Я не понимаю, почему ванъе отпустил двух богов боевых искусств Северной страны. Хотя причины ванъе правдоподобны, я все равно не понимаю. Какое отношение это имеет к тому, что ванъе их не убил?»

Когда Мо Цинфэн услышал слова Лю Бая, он улыбнулся и ответил:

«Зачем ты думаешь об этих вещах? Ты просто должен делать то, что его высочество говорит тебе делать. Ванъе лучше понимает все это, чем мы».

«Такая хорошая возможность, жаль ее упускать. Если бы мы сегодня убили двух богов боевых искусств Северной страны, давление на нас было бы гораздо меньше. Более того, это действие могло бы также потрясти Четыре страны. Эти крысы, прячущиеся в темноте, больше не стали бы бросать вызов ванъе». Лю Бай действительно заботился о Сяо Тяньяо, но его мысли были недостаточно сознательными.

Мо Цинфэн не хотел много говорить, но, когда Лю Бай сказал о потрясении, которое испытали бы четыре страны, он не мог не заметить:

«Лю Бай, скажи, если бы ты узнал, что ванъе сам убил 5 богов боевых искусств, что бы ты о нем подумал?»

«Разумеется, что ванъе так силён, что мне не стоит бросать ему вызов!» — сказал Лю Бай восхищенно.

«Верно, ты думаешь, что ванъе силён, когда слышишь это, так что же было бы, если бы на твоём месте были Северная, Южная, Западная и даже Восточная страны? Что бы они подумали?» Мо Цинфэн мог догадаться, что имел в виду Сяо Тяньяо, но он не говорил этого прямо. Но постепенно давал Лю Баю угадать это.

Лю Бай не думал об этом и, естественно, сказал: «Разумеется, я бы боялся, что больше не смогу ничего предпринимать против ванъе». Лю Бай до сих пор не мог забыть тех ассасинов, которые пытались убить Сяо Тяньяо год назад.

В то время разве не из-за того четыре страны пытались убить ванъе, что он был недостаточно силён?

Если бы четыре страны узнали, что ванъе убил 5 богов боевых искусств, посмотрим, кто бы ещё осмелился сделать ход!

Мо Цинфэн мог не спрашивать, он и так знал, о чем думает Лю Бай, и покачал головой: «Лю Бай, все не так просто, как дважды два. Нет ничего хорошего в том, чтобы дать знать четырём странам, что ванъе может убить пятерых богов боевых искусств одним ударом».

«Почему?» — Лю Бай был в замешательстве.

Мо Цинфэн, как добрый человек, объяснил:

«Разве ты не знаешь, как могущественна Центральная империя? Однако несмотря на это четыре страны сдаются лишь на поверхности, но в глубине души они планируют завоевать независимость. Как бы ни был силён ванъе, он не может одолеть Центральную империю. А если четыре страны объединятся, чтобы убить ванъе, ты сможешь их остановить?»

«Это… как это возможно?» — Лю Бай побледнел и вспомнил, что случилось год назад.

Разве четыре страны не объединили усилия и тогда тоже?

«А чего же здесь невозможного? Если бы ванъе сегодня убил этих пятерых богов Северной страны, он установил бы рекорд. А если эти двое богов умрут, никто не узнает, что ванъе использовал ядовитую взрывчатку и потому сумел убить богов боевых искусств. Думаешь, тогда четыре императора не испугаются?»

«Разве мы не можем это доказать?» Лю Бай сказал это очень тихо, что показывало, что он сам не уверен.

Мо Цинфэн рассмеялся: «В такой ситуации, даже если мы скажем, что ванъе использовал яд, никто в это не поверит. Они только подумают, что ванъе скрывает силу. Четыре страны будут бояться ванъе. Они уничтожат его любой ценой, чтобы не позволить ему стать ещё могущественнее».

Мо Цинфэн прежде об этом не думал, но поразмыслив немного, он понял план Сяо Тяньяо.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 533. Козырь в рукаве**

Сяо Тяньяо прежде был силён, но недостаточно силён, чтобы заставить четыре страны объединить все свои силы, чтобы убить его, но…

Если Сяо Тяньяо убил пять богов боевых искусств одним ударом сегодня, ситуация изменится.

Если Сяо Тяньяо может убить одним ударом пять боевых богов, то его сила будет достаточна, чтобы напугать четыре страны и чтобы четыре императора сделали все, чтобы избавиться от него!

Под строгим контролем Центральной империи в четырёх странах было всего 8 богов боевых искусств, и в частном порядке могло существовать только двенадцать боевых богов максимум.

Другого пути не было: Центральная империя строго следила за количеством богов боевых искусств. Было хорошо, если страна могла иметь одним боевым богом больше, но этот дополнительный бог не мог обнаруживать себя.

Иначе, если Центральная империя обнаруживала это, богов боевых искусств забирал император Центральной империи.

Поэтому в четырёх странах было только восемь богов боевых искусств. Если бы Сяо Тяньяо убил двоих богов Северной страны сегодня, осталось бы только 6 богов.

Сяо Тяньяо мог убить пять богов боевых искусств одним ударом, не получив даже ранения, так будет ли ему трудно сразиться одному против шестерых.

Даже если боги боевых искусств четырёх стран объединят усилия, они все равно будут не соперниками Сяо Тяньяо. Столкнувшись с таким сильным человеком, могут ли императоры четырёх стран сидеть спокойно?

И у севера, и у запада, и у востока, и у Сяо Тяньяо были враждебные отношения. Даже если у Сяо Тяньяо не было намерения уничтожать их королевство, императоры этих трёх стран в это не поверили бы.

Более того, они не могли гарантировать, что в будущем Сяо Тяньяо не станет гораздо сильнее. Чтобы устранить Сяо Тяньяо — потенциального сильного врага, императоры трех королевств точно не будут мелочиться.

Таким же образом не будет сидеть сложа руки и император восточной страны. Физической силы и военной мощи Сяо Тяньяо было достаточно, что представлять угрозу для престола.

Более того, помимо этих четырех стран, даже люди Центральной империи не станут сидеть сложа руки. Если Сяо Тяньяо представляет угрозу Центральной империи, они естественно не оставят его в живых.

Недостатка в гениях в этом мире не было. Чего не хватало, так это среды, в которой эти гении могли быть как следует взращены. Сяо Тяньяо был, несомненно, одарен в боевых искусствах. Если бы ему дали время, он определенно стал бы гораздо сильнее. Если такого человека нельзя было использовать для их выгоды, его нужно было уничтожить.

Для Центральной империи Сяо Тяньяо определенно не был полезным человеком. Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо не принадлежал к Центральной империи. Даже если бы он склонил голову, Центральная империя не посмела бы его использовать. Кто позволил бы Сяо Тяньяо явиться в Центральную империю?

Если бы все поверили, что Сяо Тяньяо обладает достаточно силой, чтобы убить пятерых богов боевых искусств за раз, не только четыре страны, но и Центральная империя, пожелали бы смерти Сяо Тяньяо.

Мо Цинфэн знал, что Лю Бай был доверенным Сяо Тяньяо, поэтому он не скрывал этого. Он сказал все, о чем догадался. Увидев выражение оскорбленного достоинства на лице Лю Бая, Мо Цинфэн вздохнул:

«Не то чтобы ванъе не хотел убить двоих богов боевых искусств Северной страны, скорее, он не может их убить». Если он убьет их, кто распространит новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, отравив их?

Если это не станет всем известно, люди будут считать Сяо Тяньяо чудовищем. И врагом номер один.

Лю Бай некоторое время молчал, а потом сказал: «Это я… плохо подумал».

Когда он это сказал, влил себе в глотку вино и поперхнулся им.

Мо Цинфэн взглянул на него, но не сказал ни слова. Он тоже взял кувшин с вином и сделал глоток: «Мой отец сказал, что ванъе — человек, который всегда на три шага впереди. Наша семья Мо никогда еще не участвовала в таких вещах, но, если мы оказались вовлечены в это, мы будем работать до конца. Ванъе — человек, за которым стоит следовать. Ему не нужно, чтобы мы думали за него. Нам нужно только действовать согласно приказам ванъе.

Мо Цинфэн пытался уговорить Лю Бая. Сяо Тяньяо ничего не сказал, поэтому Лю Бай ничего не понимал. К счастью, после Лю Бай ни о чем больше не говорил Сяо Тяньяо, поэтому труды Мо Цинфэна были ненапрасными.

Как Мо Цинфэн и сказал, новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, быстро распространились. Однако всех занимала не сила Сяо Тяньяо, а ядовитая дымовая взрывчатка, которую Сяо Тяньяо использовал, чтобы сокрушить троих богов боевых искусств.

Если прежде Лю Бай поверил Мо Цинфэну на слово, то теперь он убедился в этом сам. Поэтому он не решался ничего больше сказать в следующие несколько дней. Он только делал то, что Сяо Тяньяо ему велел, и ни о чем не спрашивал, даже если не понимал.

На самом деле Су Ча тоже не раз советовал Лю Баю не поднимать флаг «это-ради-блага-Сяо-Тяньяо», чтобы повлиять на решения Сяо Тяньяо. У Лю Бая не было способностей и дальновидности. Его так называемое благо Сяо Тяньяо чаще всего оказывалось близоруким поведением.

К сожалению, Лю Бай никогда не слушал это. На этот раз, когда Мо Цинфэн выдал это ему по частям, он наконец-то все понял. Это событие дошло до ушей Сяо Тяньяо, что заставило его зауважать Со Цинфэна.

Трое богов боевых искусств Центральной империи умерли в бою, с двое богов Северной страны были ранены. Они были на соперники Сяо Тяньяо. В данный момент боевой дух солдат Восточной армии был на подъёме, и они хотели уничтожить лагерь Северной армии, но…

После того как трое богов боевых искусств умерли, наездники на слонах Центральной империи погрузились в хаос. Они устроили жестокое нападение на Восточную армию, длившееся несколько дней.

На этот раз Лю Баю не нужно было ничего спрашивать, чтобы понять это: должно быть, Центральная империя надавила на Южную страну, чтобы они изо всех сил постарались победить восток. Но, разумеется, он не учёл, что Юг, должно быть, видел, что Восток стал слишком силён, и хотел работать с Северной страной, чтобы подавить гордыню востока.

Коротко говоря, между четырьмя странами никогда не было дружбы. Их сотрудничество и предательства всегда были основаны на интересах.

К счастью, у Восточной армии были ядовитые дымовые бомбы. Хотя их нельзя было использовать на поле боя в больших масштабах, их можно было использовать, чтобы нейтрализовать слоновьих наездников.

После того как южные воины на слонах утратили свою эффективность, ситуация снова повернулась в пользу востока. Когда эти новости достигли ушей императора, он был на седьмом небе от счастья. Он махнул рукой и отсыпал поместью Сяо большую сумму наград.

Что же до предыдущего дела семьи Хуа, императору сейчас некогда было думать о Линь Чуцзю. Все уже случилось, так что даже если они с Линь Чуцзю поругались бы, семья Хуа не вернулась бы.

Что же касается раны на лице Линь Чуцзю?

Император был уверен, что Линь Чуцзю не была ранена, но у него не было доказательств.

После посещения Хуа Цзиньжуна Линь Чуцзю заперлась, чтобы поправить здоровье, и император тоже поправлялся в это время. Когда императору стало лучше и он захотел расследовать это дело, Линь Чуцзю объявила, что семья Хуа из Центральной империи дала ей эликсир, который смог вылечить ее лицо.

Этот ход также должен был сказать императору, что она выбрала свое лицо в качестве услуги от семьи Хуа.

Не только император, но даже императрица не поверила в это. Но какая разница, поверили они или нет? Были ли у них доказательства? Могли ли они обратиться к семье Хуа, чтобы спросить об этом?

Не могли… так что, хоть они и знали, что Линь Чузцю лгала, они не могли обвинить ее прямо. Они могли только закрыть на это глаза. В конце концов, это мало их касалось.

Только люди семьи Чжан из Центральной империи изошли желчью, услышав об этом.

Они увидели, как поместье Сяо закрыло перед ними дверь. Принцесса Сяо никогда не выходила, никто не видел ее. Из-за этого они твердо верили, что принцесса Сяо была похищена ими, а поместье Сяо просто пытается скрыть исчезновение своей принцессы, поэтому они и сказали, что лицо принцессы Сяо было ранено. Но…

Теперь, когда принцесса Сяо появилась перед людьми, как они могли далее обанывать себя и утверждать, что они ее похитили?

Итак, оставался вопрос: если женщина, которую они похитили — не принцесса Сяо, то кто же она?

И более того, разве принц Сяо не сказал им надменно, что он уничтожит семью Чжан за похищение его принцессы, так что же происходит?

Их что, разыграли и Сяо Ванъе, и Сяо Ванфэй?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 534. Черная душа ванфэй**

Можно и не говорить, что люди семьи Чжан не были глупы. На этот момент, как бы глупы они ни были, они поняли, что Линь Чуцзю их провела!

Какая там рана на лице и нежелание никого видеть? Линь Чуцзю просто пряталась в темноте, как ей было удобно, и наблюдала над теми, над кем подшутила.

«Сяо Ванфэй поистине ужасна». Управляющий Чжан в Центральной империи был так зол, что бросил на пол свой любимый чайник. Если бы он этого не сделал, он не знал бы, как ещё выпустить пар!

Из-за того, что у них ничего не вышло из этой затеи, люди, которые знали об инциденте, должно быть, смеялись над ними.

«Вдобавок ещё Сяо Ванъе. Он точно знает, что это не принцесса Сяо. Но когда наши люди принесли ему новости, он притворился беспощадным и сказал, что уничтожит семью Чжан. Он просто хотел выставить нашу семью на посмешище». Чем больше управляющий семьи Чжан думал об этом, тем больше он злился и беспокоился…

Он волновался о том, как разозлится семья Чжан из Центральной империи, когда узнаёт об этом!

Судя по времени, грузовое судно уже должно было прибыть в Центральную империю. Семья Чжан сделала это, чтобы сорвать свой гнев на Сяо Тяньяо, но оказалось…

Что они схватили не ту добычу.

«Женщина, которую мы похитили, не принцесса Сяо, так кто же она?» — снова спросил Управляющий семьи Чжан.

Линь Чуцзю была не единственной молодой дамой, которая была на банкете у принцессы Фушоу Чжан в тот день. Но не было причин им схватить не того человека.

«Возможно ли, что мы схватили вторую молодую леди семьи Линь? Но это невозможно, вторая леди семьи Линь ещё незамужем, она должна быть ещё свежей девочкой, но я проверял женщину на корабле самостоятельно, и у похищенной женщины уже потасканное тело».

Он не мог вспомнить ни одной другой молодой женщины, кроме Линь Чуцзю.

«Может, они взяли служанку? Они что, не видят разницы между благородной дамой и служанкой?»

Управляющий семьи Чжан не мог помыслить, что они схватили принцессу Фушоу Чжан, потому что…

Для всех принцесса Фушоу Чжан умерла. Поэтому как бы они ни ломали голову, они никогда бы не подумали о мёртвом человеке.

А Управляющий семьи Чжан не решался говорить об этом прилюдно, поэтому он мог только раздумывать об этом сам…

Вот только ему нужно было написать письмо Центральной империи, чтобы рассказать семье Чжан, что они украли не того человека. И чтобы они не использовали это, чтобы угрожать Сяо Тяньяо или унижать его.

«В этот раз я поистине понёс большие потери. Если бы я не узнал о том, что похитил не ту женщину, я бы нанёс Сяо Ванъе смертельную обиду. Я не знаю, доставит ли это неприятности семье Чжан».

Управляющий семьи Чжан никогда не проявлял уважения к Сяо Тяньяо и Линь Чуцзю, но…

Когда с фронта пришли новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств Центральной империи, управляющий семьи Чжан более не мог игнорировать Сяо Тяньяо.

Что в Восточной стране, что в Центральной империи, люди уважали силу. Сяо Тяньяо был способен убить троих богов боевых искусств Центральной империи.

Хотя Центральная империя была неспокойна, столкнувшись с таким человеком, они не будут спешить убить его. Если Сяо Тяньяо будет достаточно умён, то, прибыв в Центральную империю, он закрепится за большой благородной семьей. Если его будет защищать большая благородная семья, то даже императору будет отчем поволноваться.

Тогда, если Сяо Тяньяо будет поддерживать большая благородная семья, ему будет несложно уничтожить семью Чжан, верно?

И даже если Сяо Тяньяо на будет зависеть от большой благородной семьи, разве семья Хуа не обязана ему?

Если Сяо Тяньяо не совершит глупости, семья Хуа будет охранять его из-за его силы.

«Столько проблем…» — управляющий семьи Хуа сожалел об этом.

Если бы он знал, что у Линь Чуцзю были отношения с семьей Хуа и что у Сяо Тяньяо были силы победить троих богов боевых искусств, он бы не позволил семье Чжан совершить такой глупый поступок.

Разве они не потеряли всего лишь золото? Нельзя сказать, чтобы семья Чжан не могла позволить себе потерять его. Более того, та потеря, которую они пережили, была больше, чем потеря банка Футянь.

Управляющий семьи Чжан был так полон сожалений, что его мутило.

Написав письмо, он немедленно велел своему человеку подготовить щедрый подарок и отправился лично посетить Линь Чуцзю. Вот только…

Линь Чуцзю вряд ли могла бы встретиться с ним прежде, а что уж говорить о теперь?

С таким могущественным мужем положение Линь Чуцзю в Восточной стране стало вдвое выше. Обычным людям было нелегко встретиться с ней.

Управляющий семьи Чжан имел хорошую репутацию на Востоке, но ему все равно было непросто увидеть Линь Чуцзю теперь.

Услышав намерения Управляющего семьи Чжан, домоправитель Цао вежливо сказал: «Наша ванфэй сейчас очень занята. Боюсь, у неё нет времени принять управляющего Чжан. Как насчёт визита в другой раз?»

Все они были в одном деловом кругу. Такое заявление, чтобы уклониться от встречи с людьми, было не редкостью. Управляющий семьи Чжан не сказал, что придёт в другой раз. Он только сказал, что сначала оставит подарок, и что Сяо Ванфэй может встретиться с ним, когда у неё будет время.

«Подождите минутку, я спрошу у ванфэй».

Подарок от семьи Чжан был красивым, и домоправитель Цао не был уверен, примет ли его Линь Чуцзю или нет. В конце концов, если этот подарок будет принят, это будет означать, что Линь Чуцзю больше не злится на то, что семья Чжан с ней сделала.

Домоправитель Цао не солгал: Линь Чуцзю действительно была занята в то время, она была занята тем, что обсуждала банк с Су Ча.

Бан был почти закончен, нерешенными оставались лишь несколько мелких вопросов. Су Ча был не уверен, поэтому он пришёл к Линь Чуцзю, чтобы обсудить их с ней, в надежде, что она могла помочь ему принять решение.

У Су Ча не было другого выбора. Он всегда был таким: сомневался, когда встречал проблемы и привык полагаться на других.

Домоправитель Цао постучал в дверь и вошёл. Коротко описав ситуацию, он уважительно постоял, ожидая инструкций Линь Чуцзю.

В это время влияние Линь Чуцзю на поместье Сяо росло день ото дня. Особенно, когда они услышали от Су Ча, что Сяо Тяньяо был способен убить троих богов боевых искусств только благодаря Линь Чуцзю. Слуги стали даже ещё уважительнее к Линь Чуцзю, и положение Линь Чуцзю в их сердцах стало таким же, как у Сяо Тяньяо.

Ничего нельзя было поделать: кем бы ни были люди, они всегда уважали могущественных людей.

Люди поместья Сяо уважали Линь Чуцзю, потому что она была принцессой Сяо. Даже если бы принцессой Сяо был кто-то другой, они бы уважали эту женщину, если бы Сяо Тяньяо признавал бы ее своей женой, но…

Теперь все было иначе.

Теперь они уважали Линь Чуцзю за то, кем она была.

Жаль только, что Линь Чуцзю уже была не такой, как прежде. Линь Чуцзю больше так не радовало то уважение, которое люди поместья Сяо оказывали ей.

Услышав слова домоправителя Цао, Линь Чуцзю, не раздумывая, сказала: «У меня нет времени, чтобы принять его, но вы возьмите подарок».

В прошлом Домоправитель Цао стал бы убеждать Линь Чуцзю или приводить какие-то аргументы. Но теперь домоправитель Цао считал, что принимать подарок неуместно, поэтому он просто промолчал.

Домоправитель Цао не решился спросить, но Су Ча не так церемонился: «Зачем принимать подарок семьи Чжан? Это мерзкие люди». Если бы не находчивость Линь Чуцзю, ее могла бы похитить семья Чжан.

«Это всего лишь подарок. Семья Чжан ведь не станет наивно полагать, что, если я приму дорогой подарок, я забуду, что они похищали меня, верно?» — слова Линь Чуцзю сочились сарказмом, но Су Ча нехотя проглотил свои слова.

Он хотел сказать Линь Чуцзю, что семья Чжан в самом дата так подумает.

Ванфэй, это ничего, что у вас такая чёрная душа?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 535. Опасность. Взлеты и падения**

Когда Линь Чуцзю приняла подарок от семьи Линь, управляющий семьи Линь успокоился. Он подумал, что Линь Чуцзю не думала о прошлых событиях и забыла всё.

Что же до Линь Чуцзю?

Она ничего не могла сказать семье Чжан. Более того, она не могла ничего сделать семье Чжан, так что…

Все были довольны!

Управляющий семьи Чжан подумал, что теперь этот инцидент был разрешен, он послал сообщение семье Чжан, чтобы попросить признания своих заслуг. Он упомянул, как хорошо он разобрался с этим делом, как принцесса Сяо боялась высокого положения семьи Чжан, и как легко он это разрешил. Когда люди семьи Чжан из Центральной империи получили это письмо и узнали, что Линь Чуцзю было так легко подчинить, они успокоились и стали смотреть на Линь Чуцзю свысока.

Было понятно, что они похитили не того человека, но теперь дело разрешилось. Семья Чжан не воспринимала принцессу Фушоу Чжан всерьёз. Они просто приказали кому-то убить ее, но… Человек, который должен был убить ее, развлекался с в это время. Ему не хотелось убивать ее. Видя, что семья Чжан никого не посылает, чтобы проверить выполнение приказа, он спрятал принцессу Фушоу Чжан и сообщил, что он убил ее. Все равно теперь она считалась умершей в Восточной стране, так что, даже если он ее спрячет, ее никто не будет искать!

Линь Чуцзю не знала ничего этого о семье Чжан, она была очень занята в данный момент. Ей некогда было обращать внимание на семью Чжан.

По мере того как исход войны все более склонялся в пользу Восточной страны, Линь Чуцзю все больше и больше была занята в обществе. Она очень много отвечала на знаки внимания благородных дам столицы.

Все знали, что статус Сяо Тяньяо станет гораздо выше, когда он вернётся с войны. Даже если… Так как он был принцем, имевшим военную силу, император не мог далее его повысить. Но это все на мешало людям оказывать знаки внимания и обожания Линь Чуцзю.

Все видели, что Сяо Тяньяо и император были как восточный ветер и западный ветер. Они не могли жить в мире. Либо восточный ветер будет брать верх над западным, либо западный будет брать верх над восточным.

Теперь когда Сяо Ванъе был готов возвратиться ко двору с большой победой, было видно, что он затмил собой ветер императора. Даже если Сяо Тяньяо не мог сесть на трон, он все равно будет в уникальной позиции в стране. Если у принца Сяо появятся жестокие намерения, будет несложно украсть трон у императора.

Если они сейчас не задобрят принцессу Сяо, то когда они это сделают? Хотя Линь Чуцзю была не обязана встречаться со всеми этим благородными дамами, которые пришли нанести ей визит.,

Она не могла им всем отказать!

Сяо Тяньяо не мог сражаться один вечно. Ему нужны были союзники и помощь. В последний раз, когда с Сяо Тяньяо случился несчастный случай, никто, кроме генералов, не пришёл поговорит с ним, что было хорошим доказательством.

Только подружившись с придворными, они могли упрочить власть. Если они хотели подружиться с придворными, дипломатия была очень важна. Сяо Тяньяо не хотелось налаживать с ними отношения, поэтому это могла сделать только она. Более того, если бы она не сделала этот ход и не подружилась с придворными, как и Сяо Тяньяо, император мог бы подумать, что она избегает подозрений. Может быть, он бы подумал, что она притворяется. Сяо Тяньяо не общался с придворными прежде, но спустил ли ему это император?

Что бы они ни делали, император на будет доволен, поэтому Линь Чуцзю щедро развлекала людей, с которыми, как ей казалось, она должна была встретиться дома.

Она не обращалась с ними холодно, поэтому те министры, которые следовали за Сяо Тяньяо, послали своих жён нанести визит. Когда они посетили Линь Чуцзю, она не только пришли повидать ее, но также принесли ей дорогие подарки.

Министр с реальной властью при дворе имел право говорить в правительстве. Чтобы лучше разбираться с делами в будущем, даже если они не становились друзьями, она не решалась обидеть жену другого человека и приходила навестить ее.

Хотя благородные и большие семьи не имели реальной власти, в семьях было много родственников по брачным связям. У них могли быть какие-нибудь отношения со всеми. Может быть, господа, находившаяся во главе определённого правительственного кабинета, была дочерью определённой семья. Таким же образом, эти семьи могли не быть близки друг другу, но она не могла их оскорблять. Иначе будет больше неприятностей. Имея в виду эти расчёты, Линь Чуцзю хотела встретиться с как можно большим количеством людей.

Во время этого периода были постоянный посетители из поместья Сяо. Линь Чуцзю ходила туда-сюда в доме целый день. Она очень устала, но…

Хотя она устала, ее выгоды были большими. По крайней мере, после этих встреч никто больше на назовёт ее вульгарности, своевольной или невежественной. Тщательное преобразование ее репутации госпожой Линь испарилось.

Прежде госпожа Линь считалась известной доброй мачехой столицы, тогда как Линь Чуцзю была известной мерзавкой. В результате… замужние дам обнаружили, что мерзавка вовсе не была мерзавкой. Все было просто напросился подстроено под себя.

Зачем хорошей девушке пятнать свою репутацию и порочить самой себя?

Если бы не вопрос выживания, зачем бы незамужняя женщина стала портить себе репутацию?

Линь Чуцзю не обязательно было что-то говорить. Между ее лицом и изнанкой был большой контраст. Эти замужние дамы не были глупы, как они могли этого на знать?

На самом деле люди видели, что госпожа Линь убивала Линь Чуцзю. Просто Линь Чуцзю

В время ничего не делала. Так кто бы стал бороться и оскорблять жену премьер-министра ради неё?

Теперь статус Линь Чуцзю благодаря Сяо Тяньяо стал выше. Правда это была или нет, а эти дамы добивались для неё справедливости. В результате, репутация господи Линь была совершенно подмочена.

Изначально наследный принц хотел жениться на Линь Ваньтин после трёх месяцев траура по Мэн Лаофужэнь. Но теперь, когда репутация госпожи Линь была испорчена, ему оставалось лишь проигнорировать этот вопрос.

Когда Линь Ваньтин услышала новости, она плакала, пока ее глаза не распухли. Она могла вынести то, что она не выйдет замуж за Сяо Тяньяо, но теперь она не могла выйти и за наследного принца тоже? Как ей жить дальше?

Линь Ваньтин жаловалась госпоже Линь не раз на то, что она изначально не выдала ее за принца Сяо. Если бы она была замужем за принцем Сяо, ею бы интересовались многие люди, и она снова была бы в свете софитов.

Каждый раз, когда госпожа Линь слышала слова Линь Ваньтин, она обижалась. Она думала, что ее дочь ее не понимает. Но позже она успокоилась и даже задумалась над этим. Если бы она выдала Линь Ваньтиг замуж за Сяо Ванъе, она и ее дочь сейчас были бы предметом внимания многих людей, верно?

Чем больше она об этом думала, тем больше она сожалела об этом. Она жалела, что изо всех сил пыталась помешать браку Линь Чуцзю. Если бы она не помешала браку Линь Чуцзю с наследным принцем и позволила Линь Чуцзю выйти за него, как бы Линь Чуцзю повела себя в этой ситуации?

Чем больше госпожа Линь об этом думала, тем больше она сожалела. И чем больше она сожалела, тем печальнее становилась. И в итоге, она заболела!

Императорский Доктор поставил диагноз — переутомление от мыслительной деятельности.

Линь Сян не был слеп. Разве он мог не знать, что происходит в его собственном доме? Как только диагноз стал известен, Линь Сян послал госпожу Линь и Линь Ваньтин из столицы в Чжуаньцзы, чтобы отдохнуть.

Разумеется, Линь Сян сделал это не ради госпожи Линь и Линь Ваньтин. Он боялся, что эти двое своей недальновидностью спровоцируют Линь Чуцзю.

Престиж поместья Сяо был на высоте. Когда цветы цветут таким пышным цветом, даже император должен остерегаться. Если эти две глупые женщины разозлят Линь Чуцзю, сможет ли он не склонить головы и не признать своей ошибки перед этой злобной женщиной?

Линь Сян решительно отослал их подальше, но он выслал их всего на два дня, но с линии фронта пришли шокирующие новости. Эти новости перевернули Восточную Страну вверх дном…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 536. Обратный ход. Неудача**

Гвардия Черных Доспехов из Центральной империи появилась на линии фронта!

Эти новости были не ложными. Это были гвардейцы Черных Доспехов из Центральной империи. Гвардейцы, которые утверждали, что трех тысяч таких как они было достаточно, чтобы уничтожить страну. А теперь они появились на поле боя без предупреждения. Разумеется, они были здесь, чтобы помочь Северной Стране.

Нет, можно было сказать, что они были здесь не для того чтобы помочь Северной стране, а для того, чтобы отомстить за троих погибших богов боевых искусств.

Но, конечно же, новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств Центральной империи, не могли дойти до ушей Центральной империи так быстро.

Руководствуясь здравым смыслом, Сяо Тяньяо мог воспользоваться преимуществом, которое давала эта разница во времени, чтобы разбить Северную страну и позже разобраться с местью Центральной империи.

Однако, даже если это дело повернулось бы к лучшему, не важно, как бы велика ни была Центральная империя, для них было невозможно послать людей в Восточную страну. В конце концов, они отправили богов боевых искусств на войну. Они пошли против правил.

Но удача была не на стороне Сяо Тяньяо. Гвардейцы Черных Доспехов выполняли официальные секретные поручения неподалеку. Услышав новости, старший принц, который вел войско, немедленно пришел в ярость!

«Принц мелкой страны в самом деле посмел убить богов боевых искусств Центральной империи. Да он ищет смерти!» Хозяин был вправе наказывать своего пса. Ну и что, что Сяо Тяньяо был силен? Те боги боевых искусств были из Центральной империи. Сяо Тяньяо убил людей Центральной империи, он просто давал им пощечину.

Поступок Сяо Тяньяо несомненно ставил под сомнение власть Центральной империи. Даже обычные люди Центральной империи разозлились бы, если бы узнали об этом, не то что старший принц.

С их точки зрения, люди Центральной империи по праву рождения превосходили людей мелких стран, таких как Восточная страна. Так что, даже если у людей маленьких стран были способности, они должны были склонять перед ними головы.

Безусловно, когда старший принц узнал об этом, он повел Гвардию Черных Доспехов убить Сяо Тяньяо!

Гвардия Черных Доспехов была самой сильной армией в Центральной империи. Эти три тысячи человек подчинялись непосредственно приказам императора. Обычно, только когда они встречали большую битву или выполняли секретную миссию, туда могли отправить целую армию.

На этот раз старший принц привел тысячу гвардейцев черных доспехов прямо на поле битвы. Можно было представить, каким боевым духом обладал старший принц и какие удары он обрушит на солдат Восточной страны!

Двигайтесь!

Двигайтесь быстро!

Один гвардеец в черных доспехах мог убить сотню врагов, что уж говорить об их объединенных усилиях. Так их сила была еще больше.

Черные лошади, черные доспехи, черные сияющие копья… Там явно было всего тысяча людей, но, когда старший принц появился с гвардейцами черных доспехов, на поле боя была видна только чернота и больше ничего.

Таковы были Гвардейцы Черных Доспехов!

Как только Гвардия Черных Доспехов появилась, солдаты, которые отчаянно сражались на поле боя, остановились и все посмотрел на гвардейцев черных доспехов, которые были недалеко и приближались к ним.

Даже раненые солдаты, в тот момент, когда они увидели появившихся гвардейцев, забыли о боли в своих ранах. Они уставились на восхитительных черных гвардейцев, которые все приближались, и приближались!

«Черные гвардейцы в черных доспехах…» Когда гвардейцы в черных доспехах приближались, солдаты на поле боя почувствовали, будто они задыхаются, они стояли на одном месте и у них перехватило горло.

На самом деле, они хотели уйти, но ноги, казалось, вросли в землю и они не могли сделать ни шагу.

«Что… что происходит?» — чуть не плакали солдаты.

Как ужасно! Это поистине страшно!

Они думали, что наездники на слонах были сложным испытанием. Они думали, что армия Сяо Ванъе Цзиньювэй была достаточно сильной, но…

Когда они увидели гвардейцев в черных доспехах, они поняли, что слоновьи наездники и Армия Цзиньювэй не могла сравниться с гвардейцами в черных доспехах. Даже когда трое богов боевых искусств Центральной империи появились вместе, у них не было такой силы, как у черных гвардейцев.

«Ванъе, ванъе… мы… что нам делать?» — солдаты мрачно посмотрели на Сяо Тяньяо.

Не то чтобы они были из робкого десятка, просто черные гвардейцы действительно были устрашающими. У них не хватало духу пойти против гвардейцев в черных доспехах.

Что им было делать? Разумеется, сражаться!

Когда Сяо Тяньяо увидел приближающуюся гвардию в черных доспехах, его глубокие глаза тут же загорелись.

Он признавал, что он был действительно шокирован, когда гвардия появилась.

Сила тысячи черных гвардейцев была больше, чем сила 200 тысяч воинов армии Цзиньувэй.

Он был знаменитым полководцем, который мог вести войска во всех четырех странах, но солдаты, которых он привел, были гораздо слабее солдат черной гвардии, но…

Это не означало, что он испугался!

Оглянувшись назад, он увидел испуганную армию Восточной страны. Сяо Тяньяо равнодушно отвел глаза и в тот же момент приказал: «Цзиньувэй, шаг вперед. Остальным — отступить!»

«Есть!» — ответила Восточная Армия, гл их голоса были гораздо слабее, чем обычно.

«Скорее, отступаем, отступаем!»

Услышав приказ к отступлению, Восточная армия не посмела больше оставаться, но…

Под давлением гвардейцев черных доспехов, даже если они отступят, они все равно будут разбиты. Многие солдаты шли назад, а затем случайно запинались за трупы на поле боя, упали на землю, и их затаптывали насмерть люди, шедшие позади.

Разумеется, подобные случаи происходили и с Северной Армией.

Когда Восточной армии было приказано отступить, генералы Северной Страны тоже отреагировали также и моментально приказали отступить.

Генералы Северной страны не были идиотами. Как только гвардейцы в черных доспехах появились, они поняли, что они выступили против Восточной страны. В конце концов, их Северная страна с большим уважением относилась к Центральной империи. Они не сделали ничего, противоречащего требованиям Центральной империи в последние годы.

Северная Армия и Восточная армия отступали. Вскоре на поле боя осталось только 200 тысяч солдат армии Цзиньувэй, стоявших за Сяо Тяньяо.

Армия Цзиньувэй была достойна Сяо Тяньяо. Хотя они поначалу боялись, когда Сяо Тяньяо отдал приказ, они выстроились в линию как можно быстрее и встали как сосны позади Сяо Тяньяо, ожидая, когда подойдет гвардия в черных доспехах!

Даже когда они были верхом, движения гвардейцев в черных доспехах были едиными.

Их лидером был имперский принц, который тоже был в черных доспехах. Он привел гвардейцев и заставил их остановиться перед Сяо Тяньяо.

«Стоять!» — Имперский принц поднял руку.

Услышав это, лошади черных гвардейцев остановились, будто люди.

«Ты принце Сяо из Восточной страны, который убил богов боевых искусств Центральной империи?» — Сюаньюань Чжи, старший принц Центральной империи, сидел верхом на боевом коне с высокомерным выражением лица. Хотя он разговаривал с Сяо Тяньяо, он не смотрел на него.

По мнению Сюаньюань Чжи, такая мелкая сошка как Сяо Тяньяо не заслуживал его взгляда.

«А что с того, сэр?» — разумеется, Сяо Тяньяо на это не разозлился.

Единственными людьми, которые могли вести гвардию черных доспехов, были члены королевской семьи. Это было нормально, что королевская семья смотрела сверху вниз на мелкого принца Восточной страны.

«Имперский принц Сюаньюань Чжи», — сказал Сюаньюань Чжи, но его слова обладали весом. И кода он договорил это, атмосфера на поле боя стала очевидно серьезной.

Разумеется, Сюаньюань Чжи гордился своим именем и фамилией.

«Значит, вы старший принц Центральной империи», — тон Сяо Тяньяо не изменился, он говорил так же медленно и тихо, и давление Сюаньюань Чжи не повлияло на него.

По сравнению с его статусом по рождению, почему Сяо Тяньяо должен был проиграть?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 537. Война. Нет возможности**

На поле боя, которое могло вместить миллионы людей, сейчас было всего 200000 человек. Оно выглядело довольно пустым, но…

Противостояние двух армий было захватывающим и наполненным жажды крови, которая была несравнима с миллионом армий.

Сяо Тяньяо и Сюаньюань Чжт оба были холодными и высокомерными. Они оба смотрели друг на друга свысока. Но в глазах обоих было намерение убить противника.

Армия Цзиньувэй и Гвардейцы Чёрных Доспехов были в состоянии полной боевой готовности. Когда армия Цзиньувэй увидела ауру Гвардейцев Чёрных Доспехов, каждый их них задействовал свою полную силу и не посмел отвлекаться.

Как самая сильная армия в Центральной Империи, Гвардейцы Чёрных Доспехов обладали силой, которая не ставилась под сомнение. Однако они никогда не расслаблялись ни на минуту.

Даже если все в Центральной империи говорили это, даже сели четыре малые страны будут сражаться вместе, они лишь закончат как цыплята на бойне, Гвардейцы Чёрных Доспехов все равно не презирали Армию Цзиньувэй.

Гвардейцы Черных Доспехов никогда не недооценивали своего противника. Они сделают все, чтобы уничтожить врага, противостоящего им!

Две армии были в состоянии войны, и атмосфера была очень напряженной. Казалось, бой вспыхнет в любой момент. Однако, пока их генерал не отдал приказ, обе армии не двигались. Они стояли неподвижно, точно каменные статуи.

После того как генералы Дунвэнь и Бэйли вернулись в лагерь, они стояли на сигнальной башне рядом друг с другом. Они хотели наблюдать битву.

Сигнальная башня была в ста метрах от поля боя. Но даже оттуда генералы все равно чувствовали убийственную атмосферу поля боя.

«Это ужасно!» Даже колени генерала-ветерана невольно подгибались, когда он чувствовал убийственную ауру, исходившую от Гвардейцев Черных доспехов.

Под влиянием Гвардейцев Черных Доспехов общий боевой дух Армии Цзиньувэй, казалось, поднялся на другой уровень. 200000 солдат не дрожали от страха, встретившись лицом к лицу с 1000 гвардейцев черных доспехов!

В этот момент генералы и Восточной, и Северной Стран нервничали, но, когда они посмотрели вперед на поле боя, их ладони вспотели от взволнованного ожидания.

Однако две страны на поле боя не торопились.

Когда Сюаньюань Чжи увидел, что Сяо Тяньяо по-прежнему спокоен перед лицом Гвардии Черных Доспехов, он невольно посмотрел прямо на него и похвалил: «Это действительно способный человек, не удивительно, что он такой гордый».

И выражение его глаз, и его тон были оскорбительны. Сяо Тяньяо не разозлился. Это Армия Цзиньувэй не смогла этого принять. Их руки, державшие копья, сжали их крепче, а их глаза, глядевшие на Гвардейцев в Черных Доспехах, стали свирепыми.

Школяр скорее готов принять смерть, чем унижение. Если бы Центральная империя оскорбляла их, они бы это пережили, но оскорбление своего принца они принять не могли.

Когда Сяо Тяньяо почувствовал перемену настроения своих солдат, его глаза удовлетворенно вспыхнули. Он посмотрел в глаза Сюаньюань Чжи и поспешно ответил: «Я не могу сравниться со старшим принцем, но я горд, даже если у меня нет способностей!»

\*Пуфф\* Если бы давление Гвардейцев Черных Доспехов не было так сильно, Армия Цзиньувэй точно засмеялась бы и поддержала своего принца.

Их принц говорил такие ядовитые слова!

Сюаньюань Чжи помрачнел: «Кто, по-вашему, не имеет способностей?» Он тоже был богом боевых искусств, но перед Сяо Тяньяо, который мог убить троих богов боевых искусств, это звание не было предметом для зависти.

«Мне неинтересно с вами спорить. Если вы хотите сражаться, тогда давайте сражаться. Если не хотите, тогда уходите с моей дороги», — Сяо Тяньяо поднял рукоять своего меча и его глаза горели убийственным огнем.

Он был очень зол!

Центральная империя слишком часто обманывала людей. Он ничего не сказал, когда они послали троих богов боевых искусств на поле боя, но теперь они напрямую послали Гвардию Черных доспехов в земли Восточной страны? Центральная империя что, не относится к них всерьез?

Центральная империя хочет сохранить репутацию и достоинство, но Восточной стране нельзя их иметь?

Императорская семья Центральной империи не терпела вызовов, и также к силе Восточной страны нельзя было относиться пренебрежительно!

«Вы сошли с ума!» — Сюань.ань Чжи округлившимися глазами посмотрел на Сяо Тяньяо. Он никогда не встречал никого надменнее и безумнее Сяо Тяньяо.

Такая провокация против Центральной империи не приведет его ни к чему хорошему.

Сяо Тяньяо проигнорировал Сюаньюань Чжи. В это время Армия Цзиньувэй была в приподнятом боевом настроении. Если он упустит эту возможность, Армии Цзиньувэй будет сложно соперничать с гвардейцами в черных доспехах.

Сяо Тяньяо выхватил свой меч и направил его на Сюаньюань Чжи: «Приводить солдат в Восточную страну без разрешения — непростительно. Цзиньувэй, убить!»

«Хаорошо-хорошо-хорошо, принц Сяо, вы смеете наставлять меч на меня… Ладно», — Сюаньюань Чжи разозлился. Без колебаний он приказал гвардейцам в черных доспехах: «Вперед!»

«Ха!» От рева 200000 солдат Армии Цзиньувэй задрожала земля…

Двести тысяч человек, без тени любезности, встали на позиции и бросились вперед!

Перед лицом сотни тысяч человек было бы позорно быть невнимательным. В конце концов, даже миллионной армии было бы трудно сражаться с Гвардейцами Черных Доспехов.

\*Бум, бум, бум\* — громоподобный стук шагов будто давил сердца людей на сигнальной башне. Видя эту сцену они невольно приходили в возбуждение и им невольно хотелось сражаться, но…

Когда они увидели молчаливых гвардейцев черных доспехов, как молния несшихся в бой, они тут же испугались.

\*Вущ!» — черный свет промелькнул мимо, когда тысяча гвардейцев в черных доспехах промчалась на своих лошадях. Они были подвижны, как леопарды, но промелькнули в одно мгновение и столкнулись с Армией Цзиньувэй.

Гвардейцы в черных доспехах, казалось, сливались в одно со своими лошадьми. Их движения были ловкими и устрашающими.

Их копья видели на боку лошадей, дополненные тяжелыми мечами в их руках, и каждым ударом они быстро отбирали жизни.

Появившись на поле боя, гвардейцы в черных доспехах предоставили своим товарищам прикрывать их спины. Они держали меч в левой руке, а в правой — пистолеты. Они использовали их без замешательства.

«Ах…»

Когда Армия Цзиньувэй бросилась в бой, они увидели лишь след крови, пролетавший мимо.

Крики раздавались один за другим. Гвардейцы в черных доспехах были как волки, нападавшие на стадо овец. Им было нетрудно разбить армию Цзиньувэй. В столкновении с гвардейцами черных доспехов Армия Цзиньувэй не могла выстоять.

Разница в силе ощущалась.

Разницу в силе можно было бы преодолеть количеством людей, но разница в количестве между армией Цзиньувэй и гвардейцами в черных доспехах была гораздо больше, чем разница в силе.

Когда длинное копье в руке солдата армии Цзиньувэй пронзило доспех черного гвардейцы, оно моментально разломилось надвое. На черном доспехе осталась лишь легка царапина, которая быстро исчезла.

«Тянь Черное Железо!» В этот момент Сяо Тяньяо пришлось признать, что гвардейцы в черных доспехах были очень сильны. Они не только обладали силой, но и крепкой броней.

Тянь Черное железо было очень редким металлом. Оно было несокрушимо. Даже малое его количество было очень страшным. Во всей Восточной стране было всего два длинных меча, выкованных из Тянь Черного Железа. И эти мечи были в руках богов боевых искусств, которые были во дворце.

Все тело черных гвардейцев было покрыто черным доспехом, не считая глаз. Лошади под ними не все были черными, а просто были одеты таинственной боевой броней.

Было видно, что не только черные гвардейцы носили Тянь Черное Железо, но даже их боевые кони, что говорило о богатстве Центральной империи и о силе гвардейцев в черных доспехах.

Перед лицом хорошо вооруженной армии гвардейцев в черных доспехах, у которых не было слабых мест, что еще могла сделать Армия Цзиньувэй.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 538. Полное поражение. Упорство**

Армия Цзиньувэй не могла победить Гвардию Черных доспехов, но они собирались отчаянно биться за свои жизни. Даже если им придется биться против сотни или тысячи. Разве это будет невозможно?

Раньше Цзиньувэй думали так. По их мнению, даже если они не смогут победить, их 200000 человек нанесут Гвардии Черных Доспехов существенный урон. Тогда Гвардейцы Черных Доспехов больше не будут смотреть на них свысока. Однако после того как они начали сражаться друг с другом, они осознали, что были слишком наивны. Они ничего не могли сделать с Гвардейцами Черных Доспехов.

Оборонительная сила черных гвардейцев была слишком велика. Оружие в их руках не могло сломаться и черные доспехи гвардейцев нельзя было пробить. Если они хотели убить гвардейцев серебряных доспехов, им нужно было сменить оружие. На оружие, которое могло бы уничтожить Тянь Черное Железо, вот только…

Разве теперь уже не слишком поздно?

Даже если бы не было слишком поздно, где они найдут оружие, которое сможет сдержать гвардию черных доспехов?

Меньше чем за четверть часа Армия Цзиньувэй уже потеряла мужество продолжать сражаться. Не то чтобы они не хотели сражаться или испугались, скорее…

У них совсем не было надежды на победу.

«А… Я сражусь с тобой» — дюжий солдат Цзиньувэй отбросил оружие, которое держал в руке, и бросился в самоубийственной порыве на гвардейца в черных доспехах.

\*Бам\* Солдат Цзиньувэй ударился головой о голову лошади в черных доспехах. Гвардеев и его лошадь остались неподвижны, но Цзиньувэй был сбит с ног.

Когда лошадь гвардейца в черных доспехах наступила на голову противника, его голова была раздавлена.

«Ааах… Мы сразимся с вами. Уйдите с дороги. Я взорву этих ублюдков». Позади гвардейца в черных доспехах солдат Цзиньувэй привязал взрывчатку к своему телу и бросился на гвардейца.

\*Бум\* Как только солдат оказался близко, взрывчатка взорвалась. Плоть и кровь солдата разлетелись повсюду, но…

Погиб лишь солдат Цзиньувэй, а на доспехах черного гвардейца осталась лишь пара царапин.

«Ха-ха-ха… Как нам сражаться в такой ситуации? Что нам делать?» Под началом у Сяо Тяньяо Цзиньувэй никогда не знали, как сдаваться и отступать. На поле боя у них была одна цель — выдержка. Держаться до победы.Но сейчас они не видели надежды на победу.

«Ванъе, ваш смиренный слуга неумелый и не смог сделать свою работу». Разница между оружием армии Цзиньувэй и гвардейцами черных доспехов была слишком велика, так что, даже если они будут стараться изо всех сил, они не смогут превзойти их.

«Нет!» На поле боя Сяо Тяньяо никогда не любил слишком много говорить. Но в этот момент он сказал: «Вы молодцы! Я очень горжусь вами!»

Его армия Цзиньувэй действительно не могла противостоять гвардейцам черных доспехов, но его армия Цзиньувэй состояла из железных людей и лучших солдат.

Перед лицом сильного врага они не признали поражение. Он гордился Армией Цзиньувэй!

«Ванъе, мы не оправдали ваших ожиданий», — сказали солдаты Цзиньувэй, но снова отчаянно бросились на гвардейцев в черных доспехах.

Гвардейцы черных доспехов вели себя на поле боя точно роботы. Они не уставали. Они не моргнули даже глазом, когда Армия Цзиньувэй использовала взрывчатку. Они лишь убивали врагов.

\*

Вдалеке, на сигнальной башне, у генералов, которые наблюдали за битвой, дрожали ноги. Даже их губы подрагивали от страха, когда они увидели, как гвардейцы черных доспехов убивают своего врага: «Гвардейцы черных доспехов поистине свирепы». Они не решались с ними сразиться.

Он не хотели не то что сражаться, но даже встречаться с ними.

Не только генералы и солдаты Восточной страны видели жестокость гвардии черных доспехов, но также и генералы и солдаты северной страны, наблюдавшие битву. Помимо этого они видели также и выдержку армии Цзиньувэй.

«Если ты силен, ты и останешься силен. После этой битвы Сяо Ванъе и армия Цзиньувэй возродятся. Они будут иными, чем прежде. В будущем, боюсь у нас не будет шанса победить их в бою», — великий маршал Северной страны был обеспокоен. Когда другие генералы услышали его слова, они тут же перевели взгляд с гвардии черных доспехов на Армию Цзиньувэй.

Армия Цзиньувэй была их врагами были… вне пределов их досягаемости.

В этот момент лица генералов Северной Страны сильно исказились: «Маршалл, Армия Сяо Ванъе Цзиньувэй страла сильнее». Хотя Армия Цзиньувэй терпела сокрушительное поражение, это также показывало потенциал Армии Цзиньувэй. Их сила прорвалась мгновенно, и генералы боялись, что в будущем она поднимется на более высокий уровень.

«Они стали сильнее. Если бы им дали такое же оружие и доспехи, Армия Цзиньувэй могла бы полностью разбить гвардейцев черных доспехов».

Маршалл Северной страны глубоко вздохнул, и его высокое тело, казалось согнулось: «В этой битве, если мы не воспользуемся преимуществом, которое нам дал ход Центральной империи, боюсь, мы за все десять лет не сможем разбить Дунвэнь».

Когда Маршалл Северной страны сказал это, все генералы приняли торжественный вид и не раскрывали рта. Сигнальная башня погрузилась в глубокое молчание. Прошло много времени, прежде чем кто-то сказал: «Маршал, стоит ли нам послать кого-нибудь атаковать Армию Цзиньувэй вместе с гвардейцами черных доспехов, сзади?»

Маршал Северной страны не отверг это предложение прямо, но холодно поглядел на человека, высказавшего это предложение: «Ты решишься отбить противника у гвардии черных доспехов?»

Генералы, которые были в замешательстве, пришли в чувства. Услышав это, генерал сказал: «Исход уже очевиден. Нам сейчас ничего не нужно делать. Мы лишь должны дождаться, пока гвардия черных доспехов уничтожит армию Цзиньувэй».

«Да-да, армия Сяо Ванъе сильна, но как бы они ни были сильны, они не сравнятся с гвардией черных доспехов. Сейчас нам не нужно ничего делать. Нужно только подождать… того, как Армию Цзиньувэй Сяо Ванъе поглотят». Когда вся армия Цзиньувэй погибнет, чего еще им будет бояться?

Маршал Северной страны покачал головой, когда услышал это: «Вы чересчур недооцениваете принца Сяо». Сяо Ванъе был не из тех, кто сидит и ждет смерти.

«Разве Сяо Ванъе способен что-то сделать? Он всего лишь один человек, даже если он может убить троих богов боевых искусств, ему не изменить направление прилива. Более того, нам точно известно, как он убил троих богов боевых искусств. Он далеко не способен на такое». Генерал Северной Армии, естественно, знал, как силен был Сяо Тяньяо, но он отказывался признавать его способность обратить ситуацию.

Сила Сяо Ванъе работала только на четырех странах. Они не верили, что он сможет справиться с людьми Центрально империи!

Но некоторые вещи случаются, даже когда люди в них не верят. Как только генерал Северной Армии произнес свои слова, он увидел, как Сяо Тяньяо вдруг сдвинулся с места!

Его тело двигалось с быстротой молнии. Он преодолел ряды гвардейцев в черных доспехах и появился прямо перед Сюаньсюань Чжи!

«Старший принц, давайте сразимся», — сказал Сяо Тяньяо и оттолкнул конного гвардейца в черных доспехах, который был рядом с ним, а затем наставил меч на Сюаньюань Чжи.

«Вы хотите вызвать меня на бой? Давайте посмотрим сперва, согласятся ли они», — Сюаньюань Чжи не пошевелился. Черный гвардеец рядом с ним свирепо бросился вперед и наставил свое копье на Сяо Тяньяо, чтобы пронзить его.

Тело Сяо Тяньяо было из плоти и крови, тогда как копье в руках черного гвардейца было сделано из Тянь Черного Железа. Если бы его действительно пронзили, Сяо Тяньяо бы погиб.

Сяо Тяньяо подпрыгнул и выставил меч в своей руке, чтобы блокировать удар копья.

Меч Сяо Тяньяо был очень тонким. Никто не мог сказать, из какого материала он был сделан. Однако Тянь Черное Железо не оставило на нем даже царапины.

Глаза Сюаньюань Чжи вспыхнули, но вскоре он успокоился вновь: «Интересно». Да, меч Сяо Тяньяо был единственной причиной, по которой загорелись глаза Сюаньюань Чжи. И он невольно позавидовал.

По мнению Сюаньюань Чжи, теперь, когда гвардейцы черных доспехов были здесь, Сяо Тяньяо ничего не оставалось, кроме как признать поражение.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 539. Внизу. Все муравьи**

Сюаньюань Чжи, несомненно, был горд и высокомерен. Никто не посчитал бы, что в этом что-то не так, поскольку он был принцем Центральной Империи и имел врожденное чувство превосходства.

Перед Сюаньюань Чжи не только принцы первого ранга, но даже императоры четырех стран должны вести себя уважительно. Хотя Сюаньюань Чжи нечасто контактировал с людьми четырех стран, он знал, как унизительно существование императорской семьи и людей четырех стран в сравнении с Центральной империей.

Сюаньюань Чжи привык чувствовать свое превосходство и видеть, что его внимания добиваются. С его точки зрения люди восточной страны и все четыре страны, включая их императоров, были муравьями, которых можно было насмерть раздавить при желании.

Раз они муравьи, у них должно быть сознание муравьев. Ранее, когда Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, Сюаньюань Чжи был недоволен Сяо Тяньяо. Сейчас Сяо Тяньяо наставлял свой меч на него, что, несомненно заставило терпение Сюаньюань Чжи достичь своих пределов.

«Убить его!» Сюаньюань Чжи не сделал этого сам, но вместо этого он отдал приказ об убийстве гвардейцу в черных доспехах.

«Есть!» — задачей солдат было подчинение. Гвардейцы черных доспехов были отличными солдатами. Они никогда не сомневались в разумности приказов своих генералов. Единственное, что им нужно было делать — это подчиняться приказам и выполнять их во что бы то ни стоило.

Услышав приказ Сюаньюань Чжи об убийстве, гвардейцы черных доспехов начали без колебаний, но… они недооценили силу Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо смог разом убить троих богов боевых искусств. Хотя ему помогли ядовитые дымовые бомбы, он тоже своими силами убил одного или двоих.

Разве Сяо Тяньяо испугается пары гвардейцев в черных доспехах, если он убил одного-двух богов боевых искусств?

Сяо Тяньяо не был таким как солдаты Цзиньувэй. Оружие, которым он пользовался, было не таким, как копья гвардейцев черных доспехов, сделанные из Тянь Черного Железа. Однако меч в руке Сяо Тяньяо был таким же острым.

Эти два материала были очень похожи. Поэтому, если это оружие соприкасалось, сила была на стороне того, кто был сильнее. Сяо Тяньяо владел силой бога боевых искусств. Так что, разумеется, он был сильнее, чем гвардейцы черных доспехов.

\*Шух\* — Сяо Тяньяо поднял свой меч и пробил броню гвардейца в черных доспехах. В тот момент, когда он выхватил меч, он прыгнул и сбил противника с лошади, а затем…

Как только его нога опустилась на лошадь гвардейца черных доспехов, его меч пронзил лошадь.

Раздался хриплый звук, и лошадь гвардейца была обезглавлена Сяо Тяньяо.

«Как ты посмел!» На поле боя гвардейцы черных доспехов никогда не произносили ничего, что не имело отношения к битве. Там что эти слова принадлежали Сюаньюань Чжи.

Что еще больше разозлило Сюаньюань Чжи, так это то, что после того как Сяо Тяньяо убил лошадь гвардейца черных доспехов, он заставил гвардейца отпрянуть, а затем швырнул труп лошади армии Цзиньувэй: «Отойдите!»

Армия Цзиньувэй послушно подчинилась Сяо Тяньяо. Услышав его слова, они немедленно подняли головы и отошли в безопасное место.

\*Бам\* — когда лошадь приземлилась и из нее хлынул поток крови, глаза армии Цзиньувэй засияли. Несколько генералов даже восторженно крикнули: «Скорее, снимайте с нее доспехи».

Да, Сяо Тяньяо бросил боевую лошадь армии Цзиньувэй, чтобы они сняли с нее доспехи. Брони с тела лошади было достаточно, чтобы покрыть четверых или пятерых из них. С этой броней, сделанной из Тянь Черного Железа, черным гвардейцам будет непросто подавить их.

Разумеется, Сюаньюань Чжи понял, что задумала армия Цзиньувэй. В тот самый момент, когда Сяо Тяньяо отбросил лошадь армии Цзиньувэй, он понял план Сяо Тяньяо.

«Сейчас же отберите их!» — приказал Сюаньюань Чжи. Тянь Черное железо не должно было попасть в руки врага. Под контролем Центральной империи, четыре страны не могли получить этот могущественный металл.

На этот раз он привел гвардейцев в черных доспехах к границе между Северной и Восточной странами. Здесь было месторождения Тянь Черного Железа. Никто больше доселе не знал об это железной жиле. Центральная империя намеревалась добывать руду, не тревожа Северную и Восточную страны.

Тянь Черное железо было очень важно для Центральной империи. Даже если Центральной империи не удастся забрать его, они не должны позволить этому железу попасть в руки Восточной и Северной стран, чтобы не дать им стать сильнее, но…

Как только прозвучали слова Сюаньюань Чжи, он увидел, как Сяо Тяньяо отбросил еще одну лошадь в середину Армии Цзиньувэй.

«Ублюдки, вы что все, уснули? Вы не можете справиться даже с принцем мелкой страны. Разве вы достойны носить черное оружие?» — Сюаньюань Чжи был в ярости и проклинал гвардейцев в черных доспехах.

Гвардейцы в черных доспехах не противоречили, но отвечали осторожно и спокойно. Это было вполне естественно, в конце концов черные гвардейцы не были богами боевых искусств. Сяо Тяньяо не хотел связываться с гвардейцами черных доспехов. Ему нужно было лишь перевести дух и отступить. Гвардейцы черных доспехов ничего не смогут с ним сделать.

Сюаньюань Чжи тоже это видел, но…

Он был здесь единственным богом боевых искусств. Мог ли он сам победить его?

Сюаньюань Чжи не боялся Сяо Тяньяо и не думал, что он не сможет его одолеть. Скорее, он презирал его и не хотел ничего предпринимать против муравья.

Если бы они были в Центральной империи, ему нужно было бы лишь отдать приказ, и все боги боевых искусств были бы готовы повести битву за него. Такой человек вообще не смог бы до него дотянуться. Но сегодня он должен был сделать это сам. Как омерзительно это было с точки зрения Сюаньюань Чжи.

Сюаньюань Чжи все еще колебался, но пока он колебался, Сяо Тяньяо убил еще троих гвардейцев в черных доспехах и бросил их в центр армии Цзиньувэй вместе с лошадьми.

Всего за две четверти часа армия Цзиньувэй собрала десять боевых лошадей и пять черных доспехов и комплектов оружия.

Несмотря на это малое количество все знали, что во всех четырех странах — на востоке, севере, западе и юге — не было ни одного полного набора доспехов из Тянь Черного Железа.

«Он сделал это, он сделал это, у Сяо Ванъе получилось», — когда люди Северной страны увидели эту сцену, у них заныли сердца.

Доспехи из Тянь Черного Железа — они тоже хотели их иметь!

Ну, не обязательно, но… они не должны были попасть в руки Сяо Тяньяо и Восточной страны!

Люди Восточной страны пришли в сильное возбуждение, когда увидели эту сцену. Многие генералы начали думать о том, как получить амуницию из Тянь Черного Железа.

Что же до огромных потерь Армии Цзиньувэй?

С точки зрения Восточной и Северной страны, они получили несколько комплектов оружия из черного железа, так что можно было не упоминать о смертях десятков тысяч людей. Пусть даже какие-то солдаты Цзиньувэй погибли, Сяо Ванъе все равно много выиграл.

Если солдаты гибли, можно было просто натренировать новых людей. За четыреста лет Тянь Черное Железо непросто было найти в этом мире.

Если бы Сяо Тяньяо знал их мысли, он бы точно убил их. С точки зрения Сяо Тяньяо люди, служившие под его началом, были гораздо важнее, чем это оружие. Если бы он мог… он был бы готов выбросить это оружие, лишь бы спасти армию Цзиньувэй!

К сожалению, фантазии были очень далеки от реальности. Ни генералы Северной или Восточной страны, ни Сяо Тяньяо не могли спасти своих людей.

Сяо Тяньяо никогда не строил нереалистичных фантазий. Он просто воспользовался бездействием Сюаньюань Чжи. Он убил столько гвардейцев и лошадей, сколько смог за короткое время, чтобы дать армии Цзиньувэй больше козырей для сделки.

Однако после того как Сяо Тяньяо убил еще одного черного гвардейца, и отбросил его и лошадь в центр армии Цзиньувэй, Сюаньюань Цзи больше не мог сидеть сложа руки.

«Сяо Тяньяо, твой соперник я!»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 540. Подозрительно. Необычно**

Сюаньюань Чжи наконец-то решился действовать!

Этого-то Сяо Тяньяо и ждал — ждал, пока Сюаньюань Чжи сделает ход!

Сюаньюань Чжи не шевелился, но Гвардейцы Черных Доспехов уже успешно убивали армию Цзиньувэй. Теперь, когда он собирался действовать, армия Цзиньувэй встретит свою смерть!

«Я ждал, когда вы начнете действовать». Только когда Сюаньюань Чжи выскочит из-под защиты гвардейцев черных доспехов и сразится с ним напрямую, он сможет взять Сюаньюань Чжи в заложники.

Это так: Сяо Тяньяо хотел взять старшего принца Центральной империи в заложники.

Армия Цзиньувэй была не соперником черным гвардейцам. Сражаться дальше не было смысла. Солдаты Цзиньувэй лишь погибнут на поле боя.

Как бы высоко ни было их мастерство, было невозможно убить всю тысячу гвардейцев в черных доспехах. Лучшим способом закончить эту битву было взять Сюаньюань Чжи в заложники.

Если старший принц Центральной империи будет у него в руках, черные гвардейцы, естественно, перестанут сражаться.

Сюаньюань Чжи, разумеется, понимал план Сяо Тяньяо, но он был так надменен, что совсем не воспринимал Сяо Тяньяо всерьез.

«Мелкий принц Восточной страны смеет строить такие предположения передо мной. Я научу тебя, где твое место и сколько стоит твоя жизнь». Даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо показал невероятную силу, Сюаньюань Чжи все равно смотрел на него сверху вниз, потому что он был из Центральной империи.

Разница в происхождении заставляла Сюаньюань Чжи всегда презирать Восточную страну и другие народы четырех стран, даже если они были сильны. Даже боги боевых искусств четырех стран имели самый низкий статус в Центральной империи.

Бессмысленные споры не повлияют на исход битвы, поэтому Сяо Тяньяо ничего не сказал и только фыркнул.

В этом не было недовольства, презрения или высокомерия! Он просто показал Сюаньсюань Чжи свое отношение.

Сяо Тяньяо поднял длинный меч, который держал в руке и приготовился пронзить Сюаньюань Чжи.

Сюаньюань Чжи тоже не медлил. Он шлепнул свою лошадь по спине и взвился в воздух.

Он хотел атаковать Сяо Тяньяо в воздухе. Они оба были богами боевых искусств. Боги боевых искусств не должны были вмешиваться в ход войны. Однако у каждого из них была своя армия. Более того, более сотни тысяч солдат армии Цзиньувэй ожидали его.

Под защитой Тянь Черного железа, хоть гвардейцы черных доспехов и хотели придушить армию Цзиньувэй насмерть, это будет не так просто как прежде. Однако это лишь слегка увеличило трудность: армия Цзиньувэй все еще проигрывала. Результат битвы не изменится от нескольких доспехов из Тянь Черного Железа.

Однако этого было достаточно, чтобы поднять боевой дух армии Цзиньувэй. В отличие от их прежнего безнадежного состояния, сейчас в их сердцах зародилась новая надежда. Это было сопротивление. Сопротивляться, пока их ванъе не победит Сюаньюань Чжи!

\*

Когда зрители издалека увидели эту сцену, некоторые были счастливы, а некоторые печальны. Те, что обрадовались, были, разумеется, генералами Восточной страны, а те что расстроились, несомненно были генералами Северной Страны.

«Старший принц слишком молод и импульсивен», — маршал Северной страны не сказал этого вслух, но в глубине души он все еще надеялся, что гвардейцы черных доспехов уничтожат армию Цзиньувэй.

Вместе с армией Цзиньувэй они потеряли бы сильного врага. Даже если Сяо Тяньяо снова поведет войска в бой, их победа и поражение в бою с Восточной страной будет иметь шансы 50:50.

Но теперь это казалось слишком большой надеждой, потому что старший принц Центральной империи угодил в ловушку Сяо Тяньяо.

«Нельзя сказать, что он импульсивен. Метод принца Сяо делает отказ невозможным», — заместитель командующего Северной армией был старым человеком. Он стоял в углу, но ничего не говорил. Он был словно бы человеком-невидимкой, но, когда он открыл рот, все посмотрели на него. Маршал с уважением спросил: «Что вы хотите сказать, заместитель командующего?»

«Если бы вы были на месте старшего принца, разве вы позволили бы ему продолжать это делать?» Заместитель командующего не ответил, вместо этого он задал вопрос, и этот вопрос заставил всех присутствовавших замолчать.

Они ясно видели, как пойдет дальше битва. Сяо Тяньяо был достаточно силен, чтобы быть богом боевых искусств. Он убивал гвардейцев и забирал их доспехи.

Все знали важность доспехов их Тянь Черного железа. Действия Сяо Тяньяо были не только провокационными, но также серьезно вредили интересам Центральной империи.

Если бы старший принц Сюаньюань Чжи стоял без дела и позволял Сяо Тяньяо забирать доспехи, его бы неизбежно наказали, когда он вернулся бы в Центральную империю, так что…

Ему пришлось выйти и сразиться с Сяо Тяньяо!

«Это заговор. Даже если ты знаешь, что это ловушка, тебе придется в нее прыгнуть», — с чувством сказал заместитель командующего. Генералы Северной армии закивали: «Мы согласны, что старшему принцу стоит задержать дызание».

Несколько генералов продолжили высказываться. Однако заместитель командующего разочарованно покачал головой: «Когда вы увидели это, почему вы не подумали о том, какая миссия у гвардейцев черных доспехов? Почему они не взяли с собой богов боевых искусств?»

Гвардейцы черных доспехов были легионом, львом на поле боя. Но они не могли сравниться с богами боевых искусств. Чтобы не позволить врагу атаковать гвардейцев черных доспехов, они брали с собой богов боевых искусств. Но на этот раз, помимо старшего принца, с ними не было богов боевых искусств. Что это значило?

«Это значит, что хотя задачи, которые они выполняют, очень важны, они неопасны», — маршал Северной страны тут же придумал ответ: «Старший принц пришел так своевременно, что значит, дела, которые они делали, были близко к границе между нами и Восточной страной. Боги боевых искусств Восточной и Северной стран не посмеют напасть на гвардейцев в черных доспехах, так что Центральная империя не посчитала, что нужно приводить богов боевых искусств с собой в этот поход. Отряд старшего принца показал, что эта миссия не только простая, но и очень достойная и определенно позволит старшему принцу свершить великие дела».

Не то что принцы Центральной империи, но даже Северная страна не позволила бы своему принцу отправиться куда-то, если бы не была полностью уверена в безопасности принца и выгоде, которая принесла бы ему его поездка.

Простые и достойные задачи всегда доставались принцам и внукам императорской семьи, чтобы увеличивать их заслуги. Такой принц, как Сяо Тяньяо, который полагался только на себя на поле боя, на свой нож и меч, был один на все четыре страны.

Даже принц Вэнь Восточной страны сказал, что он последует по пути Сяо Тяньяо, но на самом деле с ним обходились в 100 раз лучше, чем с Сяо Тяньяо.

Принц Вэнь никогда не получил бы опасного задания отправиться прямо в бой. И всякий раз, когда принц Вэнь бывал на поле боя, вокруг него была стража. Что бы принц Вэнь ни делал, он бы несомненно получил выгоду.

Принц Вэнь был образцом для подражания всех принцев разных стран. Даже если детали различались, результат в итоге был одинаковым.

После напоминания заместителя командующего, глаза всех генералов Северной страны открылись. Командующий генерал Ли деловито сказал: «Я разыщу двоих наших богов боевых искусств».

Это дело все еще должно было быть расследовано богами боевых искусств.

У него не было другого выбора. Гвардейцы черных доспехов были поистине ужасны. Если они встретят гвардейцев черных доспехов во время исследований, они не только ничего не получат, но также обнаружат свое лицо и оскорбят Центральную империю

Да, как бы уважительно Северная страна ни относилась к Центральной империи, у них тоже были свои расчеты.

Никто не хотел, чтобы их дети, внуки и они сами вечно были на чужой милости. Особенно у императора, который имел власть убить их.

Северная страна не была исключением!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 541. Заложник. Ты не посмеешь меня убить**

После напоминания заместителя командующего, северные генералы обнаружили необычность миссии гвардии черных доспехов. Однако Восточная армия не была так удачлива.

Внимание генералов Восточной страны было сосредоточено только на поле боя, поэтому с чего бы им было задумываться, что гвардейцы черных доспехов там делали? Они тоже не подумали привести с собой богов боевых искусств.

Генералы Восточной страны все ждали исхода этой битвы, чтобы затем решить, стоять ли на стороне принца Сяо или продать его, чтобы успокоить ярость Центральной империи!

Нельзя было их винить: восточная страна не смогла бы перенести гнев Центральной империи. Если Сяо Тяньяо победит, Центральная империя будет в беде, а Сяо Тяньяо будет впереди. Но если Сяо Тяньяо проиграет или умрет здесь, кто успокоит гнев Центральной империи?

Не то чтобы генералы Восточной страны были глупы, но в этот момент у них не было намерения обращать внимание на другое.

На поле боя постепенно начался поединок между Сяо Тяньяо и Сюаньюань Чжи. Сяо Тяньяо, разумеется, подавлял Сюаньюань Чжи. Он был не в силах сопротивляться.

«Сяо Ванъе непостижим». Заместитель Командующего Северной страны вздохнул и, повернувшись, сошел с сигнальной башни.

Генералы Восточной страны были полны энтузиазма. Они стояли на сигнальной башне, размахивая кулаками и крича: «Ванъе, разбейте их!»

«Господин, вы должны победить!»

Генералы Восточной страны видели, что победа близка. Они были уверены, что они победят в этой битве. Что же до того, как Центральная империя поступит с Сяо Тяньяо после этой битвы или как они подавят Северную страну — их это не касалось. Все равно это Сяо Тяньяо будет ответственен за катастрофу, и Сяо Тяньяо, естественно, займется ее разрешением.

Те, кто видели битву издалека, могли предвидеть исход, не говорят уже о Сюаньюань Чжи, который тоже сражался против Сяо Тяньяо. Через сто приемов Сюаньюань Чжи, разумеется, почувствовал, что он постепенно проигрывает, и даже если бы он не сделал сто ходов, он мог проиграть.

Однако Сюаньюань Чжи стиснул зубы и продолжат сражаться. Он один за другим показал все боевые навыки своей семьи, но разница в силе была налицо, ходы Сюаньюань Чжи были лишь сопротивлением перед смертью.

Если бы Сяо Тяньяо не хотел взять Сюаньюань Чжи живым, Сюаньюань Чжи давным-давно бы умер на поле боя. Но Сюаньюань Чжи все равно не мог сделать нескольких ударов.

Сюаньюань Чжи уже чувствовал, что его подавляли. Он изначально хотел держаться, но в этот момент его не заботило, что он опозорится, и он быстро приказал гвардейцам в черных доспехах поддержать его.

«Гвардия черных доспехов, идите и сражайтесь!» — Сюаньюань Чжи отдал приказ, и почти сотня гвардейцев в черных доспехах сразу же развернулась и двинулась вперед.

Когда сотня человек мгновенно исчезла, давление на армию Цзиньувэй уменьшилось, но давление на Сяо Тяньяо возросло вдвое.

Раньше он без усилий отбивался от гвардейцев черных доспехов одного за другим. Но в этот момент, когда его осаждали сотни черных гвардейцев, даже Сяо Тяньяо было тяжело.

Если бы наступали только гвардейцы черных доспехов, Сяо Тяньяо не был бы побежден, но… Сюаньюань Чжи тоже наступал.

Бог боевых искусств плюс сотня гвардейцев в черных доспехах — если только сила Сяо Тяньяо не вырастет на 30%, у него не будет шанса победить.

Однако Сяо Тяньяо не сказал ни слова и не показал ни следа паники.

«Я недооценил тебя прежде, но ты совсем не такой, как я ожидал», — Сюаньюань Чжи всегда смотрел на Сяо Тяньяо свысока, но теперь ему пришлось признать, что Сяо Тяньяо был крепким воином.

Если бы он отбросил свои предрассудки, он бы понял, что Сяо Тяньяо был больше, чем это. С такими людьми, как Сяо Тяньяо нужно было или дружить, или же, если ты действительно хочешь их оскорбить, их нужно убивать сразу и никогда не давать им шанса переменить расстановку сил.

С таким врагом, если ты его не убьешь, ты не сможешь спокойно спать и есть.

К сожалению, Сюаньюань Чжи не понимал этой истины. Видя, что он берет верх, Сюаньюань Чжи надменно приказал: «Я хочу взять его живым». Привести этого человека живым в Центральную империю, естественно, было бы красивее и похвальнее, чем принести его труп. Однако Сюаньюань Чжи снова переоценил свои способности и гвардейцев в черных доспехах, и слишком недооценил Сяо Тяньяо.

Гвардейцы в черных доспехах сдерживались из-за приказа «брать живым». Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью, чтобы бесстрашно подобраться к гвардейцам в черных доспехах…

\*Пуфф\*– копье гвардейца в черных доспехах пронзило тело Сяо Тяньяо. Сяо Тяньяо не отступил назад, он позволил копью вонзиться в него.

Гвардеец в черных доспехах попытался ударить Сяо Тяньяо мечом. Сяо Тяньяо поднял свой меч, чтобы блокировать удар, и без колебаний бросился вперед.

«Ты безумец!» — Сюаньюань Чжи был потрясен неостановимой волей Сяо Тяньяо. Меч в его руке качнулся и чуть не упал на землю.

«Старший принц, прикажите своим людям отступить, или не вините меня за грубость». Сяо Тяньяо убивал людей на всем пути, пока перед Сюаньюань Чжи не осталось всего пятеро человек. Это расстояние было слишком опасным для Сюаньсюань Чжи.

«Что ты собираешься делать?» — Сюаньсюань Чжи стиснул зубы и больше не убегал. Как принцу Центральной империи, ему не положено было бежать.

«Я хочу, чтобы вы отступили и поклялись больше никогда не ступать на землю Востока». Говоря это, Сяо Тяньяо одного за другим убивал и отбрасывал прочь гвардейцев в черных доспехах, стоявших перед Сюаньсюань Чжи.

«Сюаньсюань Чжи, вы мне не соперник». Сяо Тяньяо был ранен, но это нисколько не вредило его движениям. Он прыгнул за спину Сюаньсюань Чжи.

«Ты бредишь», — Сюаньсюань Чжи развернулся и нанес Сяо Тяньяо удар копьем.

Когда удар был близок, Сяо Тяньяо схватил копье и развернул его в направлении Сюаньсюань Чжи. Его длинный меч тоже подбирался ближе и ближе к Сюаньсюань Чжи.

Сюаньсюань Чжи хотел бежать, но его ноги, казалось, приросли к земле, и он совсем не мог шевельнуться.

«Отпустите его высочество!» — гвардеец в черных доспехах направился, чтобы убить Сяо Тяньяо, но Сяо Тяньяо не моргнул даже глазом. Когда копье и широкий меч гвардейца оказались ближе, Сяо Тяньяо просто сделал так, чтобы удар не повредил жизненно-важные органы, и позволил ему атаковать себя, не собираясь отступать.

Когда копье пронзило тело Сяо Тяньяо, гвардеец в черном быстро вытащил его. Затем он ударил своим мечом по рукам и бедрам Сяо Тяньяо. Тут же хлынула кровь.

Казалось, что гвардеец в черном в одиночку осаждает Сяо Тяньяо, но…

Гвардеец в черном проиграл! Потому что Сяо Тяньяо схватил Сюаньюань Чжи.

Длинные мягкий меч лег поперек шеи Сюаньюань Чжи. Сяо Тяньяо, который был покрыт кровью, стоял там, будто бог смерти: «Прикажи своим людям остановиться!»

Казалось, остановилось время. Гвардейцы в черном в центре перестали шевелиться. Никто не решался шагнуть вперед. Замерло даже копье, которое протянулось за спиной Сяо Тяньяо. Еще совсем немного — и оно могло бы пронзить тело Сяо Тяньяо, но… человек не решился двигаться.

«Отпустите его высочество!» — гвардеец в черном не решался продолжать нападать, но он не хотел отступать, поэтому он замер напротив Сяо Тяньяо.

«Я повторюсь: прикажи своим людям остановиться», — Сяо Тяньяо приблизился к Сюаньюань Чжи с мечом, выдавив капли крови на его шее, что было полно угрозы, но…

На Сюаньюань Чжи это не повлияло.

«Хм, ты не посмеешь убить меня».

Да, он не посмеет!

Можно было не раздумывать слишком глубоко, все было на поверхности: если Сяо Тяньяо убьет его, не только армия Цзиньувэй умрет, но даже и сам Сяо Тяньяо.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 542. Отступление. Я искалечу тебя**

Сюаньюань Чжи был уверен, что Сяо Тяньяо не осмелится убить его, поэтому он вовсе не воспринял всерьёз угрозу Сяо Тяньяо. Гвардейцы в чёрных доспехах тоже испытали облегчение, услышав это. Всё будет хорошо, если старший принц не умрет здесь!

Видя, что Сяо Тяньяо ничего не может сказать в ответ на его слова, он высокомерности рассмеялся:

«А теперь, Сяо Тяньяо, отпусти меня. Я удивлю тебя ещё больше!»

Сюаньюань Чжи был уверен, что Сяо Тяньяо не осмелится ничего с ним сделать. Он чересчур недооценивал Сяо Тяньяо.

«Хоть я и не могу убить тебя, я могу тебя покалечить». Кровь капала из ран Сяо Тяньяо, но он держал меч в своей руке. Его хватка не стала ничуть слабее. Даже его тон не изменился. Сюаньюань Чжи вздрогнул: «Что ты имеешь в виду?»

«Буквально то, что я и сказал», — меч, который Сяо Тяньяо держал у шеи Сюаньюань Чжи, подобрался чуть ближе: «Сюаньюань Чжи, скажи мне, возможно ли для принца-калеки стать наследным принцем?»

Они оба были членами императорской семьи. Хотя Восточная страна на была такой большой, как Центральная империя, распри внутри королевской семьи не стихали тысячи лет. Сяо Тяньяо, которому пришлось нелегко из-за борьбы за трон, знал об этом гораздо лучше, чем Сюаньюань Чжи. Как будто унижения было недостаточно, Сяо Тяньяо добавил: «Скажи… если я покалечу тебя, твои братья будут благодарны мне за то, что я избавил их от потенциального претендента на трон?»

«Что ты собираешься сделать?» — голос Сюаньюань Чжи неописуемо дрожал. Ему было страшно, ему было очень страшно в этот момент. Он не боялся смерти, потому что знал, что Сяо Тяньяо не посмеет его убить. Но он действительно боялся, что Сяо Тяньяо его покалечит.

В Центральной империи было много принцев. Не важно, каким способным он был, не важно, как он был хорош, не важно, как могущественны были люди, стоявшие за ним, королевская семья и сотня министров не позволят калеке взойти на престол.

«Если я покалечу тебя, как думаешь, что сделают гвардейцы чёрных доспехов?» — Сяо Тяньяо ещё немного пошатнул уверенность Сюаньюань Чжи.

«Гвардейцы чёрных доспехов?» Сюаньсюань Чжи посмотрел на гвардейцев в черных доспехах. Один из черных гвардейцев не отвел взгляда. Вместо этого он посмотрел на него равнодушно.

Хотя гвардейцы в черных доспехах не разговаривали, их отношение было ясно.

Они принадлежали императору. Они подчинялись приказам Сюаньюань Чжи. Если бы Сюаньюань Чжи сказал им отступить, они бы непременно отступили, они приняли бы сделку ради жизни и безопасности Сюаньюань Чжи, но они никогда не пожертвовали бы собой, только потому что хотели сохранить верность.

Как всем было известно, в Центральной империи гвардейцы черных доспехов были гораздо важнее, чем принц, который был ничем. Если Сюаньюань Чжи умрет в Восточной стране, возможно, накажет гвардейцев черных доспехов, но если Сюаньюань Чжи всего лишь станет калекой, император Центральной страны будет винить лишь Сюаньюань Чжи за его некомпетентность.

И Сюаньюань Чжи, и черные гвардейцы это понимали. Им нужно было лишь вернуть Сюаньюань Чжи назад живым. Что же до того, будет ли старший принц ранен или покалечен — это не имело значения!

Они были людьми императора, а не людьми Сюаньюань Чжи. Не важно, как тяжело ранен будет Сюаньюань Чжи, их это не касалось, если только он не умрет.

Но, разумеется, если сам Сюаньюань Чжи решит остановиться и позволит Сяо Тяньяо и Восточной армии уйти, они не станут упорствовать и оскорблять этим принца, который был в добром здравии и мог взойти на престол.

Так или иначе, не они в итоге окажутся крайними.

«Ты… ты жесток!» — Сюаньюань Чжи понял, что имел в виду Сяо Тяньяо и знал, какое решение примут гвардейцы черных доспехов.

«Я научился этому у тебя», — Сяо Тяньяо не был сердит. Он уже оскорбил Сюаньюань Чжи, так почему он должен заботиться о мнении Сюаньюань Чжи?

«Старший принц, прикажите остальным черным гвардейцам остановиться», — Сяо Тяньяо приблизился на шаг. Никто не видел, когда он взял в левую руку кинжал. Кинжал потянулся сзади к уголку глаза Сюаньюань Чжи. — «Велите прекратить, мое терпение не безгранично».

Если он не заговорит, Сяо Тяньяо лишит Сюаньюань Чжи глаз. У Сюаньюань Чжи не было другого выхода.

«Остановитесь», — неохотно крикнул Сюаньюань Чжи. Гвардейцы черных доспехов заслушивали похвалы. Как только Сюаньюань Чжи крикнул, они моментально отступили. Все действие заняло не больше 5 секунд.

«Гвардейцы черных доспехов заслуженно пользуются своей репутацией», — Сяо Тяньяо признал, что гвардейцы черных доспехов действительно были сильными и выдающимися.

«Ты сегодня оскорбил меня. В будущем я приведу гвардейцев черных доспехов, чтобы уничтожить Восточную страну», — лицо Сюаньюань Чжи посинело от гнева.

Ему не обязательно было возвращаться в Центральную империю, чтобы догадаться, что ожидает его там.

Это была отличная возможность выслужиться, но что же случилось?

Он боялся, что по возвращении его младшие братья засмеют его до смерти. Даже его отец будет разочарован в нем, так?

Сюаньюань Чжи еще сильнее разозлился, подумав об этом, но… кинжал Сяо Тяньяо был у уголка его глаза. Так что как бы зол он ни был, он ничего не мог поделать.

Услышав слова угрозы Сюаньюань Чжи, Сяо Тяньяо просто сказал с улыбкой: «Скажи мне эти слова, когда сядешь на трон», — принцу, который потерпел поражение в деловых кампаниях и вернулся с поджатым хвостом, понадобится оп меньшей мере полгода, чтобы восстановить свою репутацию.

«Ты…» — лицо Сюаньюань Чжи исказилось. Он выглядел ужасающе, но, к сожалению, Сяо Тяньяо стоял позади него и совсем не мог этого видеть. Разумеется, даже если бы он это видел, он бы не обратил на это никакого внимания.

Это была лишь угроза неспособного ребенка. Поэтому, хоть он и кричал, разве это могло привлечь внимание взрослых. Он был просто наивен. Мир взрослых был очень сложным.

Центральная империя действительно была непоколебимой горой для Восточной страны, но свет не сошелся клином на Центральной империи, поэтому и ей иногда приходилось уступать.

«Старший принц, поскольку гвардейцы черных доспехов остановились, лучше сделать все более тщательно», — глаза Сяо Тяньяо слегка шевельнулись, когда он еще раз установил свои условия.

Сюаньюань Чжи на этот раз не пришел в ярость, но спросил: «Чего еще ты хочешь?» — он знал, что не мог отказаться. Чтобы защитить себя, он должен был принять условия Сяо Тяньяо.

«Прикажи черным гвардейцам отступить и удалиться… на сотню миль отсюда», — тонкие губы Сяо Тяньяо слегка приоткрылись и он спокойно сказал это.

Сюаньюань Чжи усмехнулся: «Сотни миль достаточно? Как насчет тысячи миль? Что если я прикажу им отступить на сотню миль, а потом велю им вернуться?»

«Не волнуйся, я не дам тебе такого шанса», — спокойно сказал Сяо Тяньяо, но Сюаньюань Чжи почувствовал, как по спине пробежал холодок.

«Что ты планируешь сделать?»

«Старший принц может быть спокоен, если ты прикажешь черным гвардейцам отступить, я непременно позволю вам вернуться в Центральную империю, не тронув и волоса на ваших головах», — Сяо Тяньяо сказал это медленно и тихо, только слова «не трону и волоса» прозвучали чуть значительнее.

«Обещаешь?» — в данный момент Сюаньюань Чжи больше всего заботило то, чтобы он мог вернуться невредимым.

Если он сможет вернуться невредимым, он, естественно, сможет получить шанс подняться вновь после периода затишья.

«Слово благородного человека — дороже золота, поспеши», — когда Сяо Тяньяо сказал это, в его словах не было тайного умысла, но это невольно убеждало людей.

Этот человек точно сдержит свое обещание.

«Ладно, на сей раз я тебе поверю», — Сюаньюань Чжи верил и не верил этому.

«Отступите на сто миль!» Как только прозвучали слова Сюаньюань Чжи, черные гвардейцы тут же отправились, и тогда…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 543. Польза. Кровь за победу**

Когда гвардейцы чёрных доспехов получили приказ, они ровно развернулись кругом и поскакали в сторону, противоположную от Восточной страны.

\*Тук-тук-тук\* — раздался ровный и синхронный стук копыт, когда они двинулись вперёд. Хотя лошади под гвардейцами чёрных доспехов были не велики, они были быстрыми. В мгновение ока от них осталось лишь маленькое чёрное пятнышко вдали.

«Они ушли!» — генералы Восточной и Северной стран, которые стояли на сигнальной башне, были потрясены.

«Всё кончено? Гвардейцы чёрных доспехов больше не хотят сражаться?» — один из генералов Северной страны был убит горем.

Погибли всего десять тысяч солдат армии Цзиньувэй, но гвардейцы теперь уходили. Они даже не разбили армию Цзиньувэй в пух и прах перед уходом?

«Те доспехи из Тянь чёрного железа все ещё там, почему они не продолжили сражаться, чтобы вернуть их?» — генералу Северной страны и впрямь хотелось плакать.

Гвардейцы чёрных доспехов ушли. Они не забрали доспехи из тянь чёрного железа с собой, прежде чем покинули поле боя. Если эти вещи останутся там, не будет ли это слишком легко для Восточной страны?

Хехехе, — им тоже хотелось их получить!

«Чёрные гвардейцы отступают! Ванъе победил! Ванъе победил!» — солдаты Восточной страны не знали, что происходит, но они видели, что чёрные гвардейцы отступают.

Гвардейцы чёрных доспехов мало-помалу исчезали у них на глазах. Даже людям со слабым зрением было это видно.

«Гвардейцы чёрных доспехов отступают, они отступают!!!» — Восточная армия ликовала и прыгала от радости… В их глазах Центральная империя была подобна богам, и чёрные гвардейцы тоже были подобны божествам. Но этих божеств прогнал их принц.

В этот момент вся армия бурлила, и даже генералы, стоявшие на сигнальной башне были очень счастливы. Но они отличались от обычных солдат. Обычные солдаты были просто счастливы, но они думали о большем. Например, о том, что после этой битвы Центральная империя непременно нападет на Восточную страну, и тогда принцу Сяо уж точно не повезёт.

Кроме того, после этой битвы между Сяо Ванъе и старшим принцем Центральной империи будет глубокая вражда. После того, как. Сяо Ванъе оскорбил старшего принца, ему нелегко придётся в будущем. Но, разумеется, это все было ещё далеко. Сейчас они думали о том, как бы умыкнуть ту дюжину доспехов из чёрного железа у Сяо Тяньяо и армии Цзиньувэй. Насущные интересы все равно были самыми важными!

Деньги и шелк могут тронуть сердца людей. Тянь чёрное железо было гораздо дороже, чем деньги и шелка. Хотя мысли генералов были недостойны, они были вполне естественны.

Хотя Мо Цинфэн не стоял на сигнальной башне, он видел серьезное лицо генералов издалека. Он знал, о чем они думали.

Мо Цинфэн посмотрел издалека на Сяо Тяньяо, которые все еще стоял лицом к лицу с Сюаньюань Чжи.

Потом он посмотрел на Лю Бая, который стоял рядом с ним. Он увидел, что глаза Лю Бая были полны возбуждения, и невольно вздохнул. Он наконец понял, почему Сяо Ванъе сказал: «Получше следи на Лю Баем».

Лю Бай был очень противоречивой фигурой. Был ли он плохим? Он был верен Сяо Тяньяо. Как бы сложен и неразумен ни был приказ Сяо Тяньяо, он делал все что мог, чтобы исполнить его.

На такую верность и послушание способен не каждый. Иногда Мо Цинфэн восхищался Лю Баем, но… Всякий раз, когда он испытывал такое небольшое восхищение Лю Баем, его «тупость» моментально смывала это чувство.

Совсем как в этот раз!

В какой опасности, по его мнению, был ванъе?!

Но Лю Бай этого не видел. Он видел лишь победу Сяо Ванъе. Он не видел кровавую бурю, которая вот-вот могла разразиться.

Работать с таким человеком было очень утомительно!

Мо Цинфэн вздохнул и увидел, как генералы Северной страны вдалеке спускаются с сигнальной башни один за другим. Мо Цинфэн знал, что они решили действовать. Сяо Ванъе может постигнуть неудача.

«Лю Бай, иди сюда… Я должен тебе кое-что сказать», — Мо Цинфэн похлопал Лю Бая по плечу и махнул, чтобы он следовал за ним.

Лю Бай вздрогнул: «А… в чем дело?» Почему Мо Цинфэн так серьезен?

«Идем со мной», — Мо Цинфэну было лень объяснять Лю Баю, и он просто пошел прямо в угол.

На поле боя Сяо Тяньяо прикинул скорость гвардейцев черных доспехов. К этому времени они должны быть уже за сотню миль, так что он сказал: «Старший принц, гвардейцы черных доспехов уже ушли. Каковы ваши планы?»

«Отпусти меня, я не буду винить тебя в сегодняшнем происшествии», — Сюаньюань Чжи сказал высокомерно, но искушенным людям было ясно, что в его словах не было искренности.

Дело не в том, что Сюаньюань Чжи не был высокомерным человеком, а в том, что он был настолько высокомерен, что он никогда не забудет сегодняшнее оскорбление.

Сегодняшнее происшествие серьезно повредило его репутации сына императора Центральной империи.

«Не волнуйтесь, разумеется, я вас отпущу».

Хотя не было сомнений в том, что, если он выпустит Сюаньюань Чжи обратно в горы, он станет свирепее тигра, у Сяо Тяньяо теперь не было лучшего выхода.

Оскорбить принца Центральной империи было лучше, чем столкнуться сейчас с Центральной империей.

«Хмм… ты разумный человек». Услышав эти слова, Сюаньюань Чжи почувствовал небольшое облегчение.

Теперь, когда гвардейцев черных доспехов здесь не было, если бы Сяо Тяньяо действительно хотел задержать его, он ничего не смог бы сделать.

«Идите сюда… возьмите лошадь», — крикнул Сяо Тяньяо, и в тот же миг убрал кинжал, который был у глаза Сюаньюань Чжи. Однако меч у его шеи не сдвинулся ни на дюйм.

В тот момент, когда гвардейцы чёрных доспехов отступили, армия Цзиньувэй перестроилась и построилась в организованном порядке. У них на лицах не было выражения радости оттого, что они прогнали гвардейцев чёрных доспехов. Они просто стояли тихо, с торжественными лицами.

Услышав слова Сяо Тяньяо, заместитель генерала тут же привёл лошадь, а также с большим уважением поднёс лекарства и воду.

«Что толку от лекарств Восточной страны? Они мне не нужны, убирайтесь», — презрительно сказал Сюаньюань Чжи.

«Они вам определенно понадобятся», — Сяо Тяньяо убрал меч. — «Старший принц, вы можете идти».

Натянутые нервы Сюаньюань Чжи расслабились, но прежде чем он смог сделать шаг, он увидел острый меч, направленный на него. Сюаньюань Чжи хотел уклониться, но меч был быстрее, чем его движения. У него даже не было шанса развернуться.

\*Пуфф\* — меч вошёл в его правое плечо и быстро вышел обратно.

«Сяо Тяньяо!» — воскликнул Сюаньюань Чжи, глядя вверх на Сяо Тяньяо.

«Прошу прощения, старший принц. Но чтобы не дать вам вернуться, мне остаётся только действовать первым» — Сяо Тяньяо тут же указал на лекарство. — «Ещё раз прошу прощения. У меня есть только обычные лекарства».

«Ты, ты…» — от гнева у Сюаньюань Чжи едва глаза не выскочили из орбит. На его лице читалась жажда крови.

«Старшему принцу лучше поскорее уехать. Если вы поздно возьмётесь за лечение… Боюсь, вы потеряете руку», — Сяо Тяньяо был очень метким. Рана Сюаньюань Чжи выглядела серьезно, но он не повредил его мышцам или костям. Ему лишь нужно было время, чтобы поправиться.

«Сегодняшнее унижение — я его запомню», — Сюаньюань Чжи скрипнул зубами, прижал рану на руке и ускакал. Как только он взялся за поводья, он стал догонять гвардейцев чёрных доспехов.

Когда Сюаньюань Чжи удалился, Сяо Тяньяо, который был весь в крови, больше не мог держаться и пошатнулся, сделав несколько шагов.

«Ванъе», — заместитель генерала шагнул вперёд, чтобы обратиться с вопросом, но Сяо Тяньяо остановил его:

«Всё в порядке. Отступайте!»

Армия Цзиньувэй, которой было приказано отступить, немедленно отступила, но в это время двинулась вперёд Северная армия!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 544. Жестокая битва. Воспользоваться слабостью**

Воспользоваться слабостью врага, чтобы убить его — хоть приемы Северной армии всегда были мерзкими и бессовестными, но…

Если бы они были на их месте, они поступили бы так же!

Для Северной страны Сяо Тяньяо был самым непобедимым врагом. Сколько их братьев погибло на поле боя из-за Сяо Тяньяо? Так что теперь, когда Сяо Тяньяо был ранен и слаб, если бы они не воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать, они пожалели бы своих братьев, которые погибли на поле боя.

«Убить!» — не дав Восточной армии вздохнуть, маршал Северной страны повел свои войска прямо на поле боя.

Они бросились прямо в бой, совсем как Армия Цзиньувэй бросилась в бой с гвардейцами черных доспехов.

А что же Сяо Тяньяо?

«Воины, пожалуйста, позаботьтесь о принце Сяо», — уважительно сказал маршал Северной страны двоим богам боевых искусств.

Эти двое были отравлены. Что случилось с оставшимся ядом, все еще было неясно, и на их телах все еще оставались раны. Если бы Сяо Тяньяо еще был в полной силе, они бы просто погибли, но теперь определить исход было трудно.

Сяо Тяньяо тоже был ранен. Все понимали: если Сяо Тяньяо не смогут убить, результат все равно будет совсем таким, как прежде.

«Вы сосредоточьтесь на сражении, предоставьте Сяо Ванъе нам». Чтобы разбить армию Цзиньувэй, двое богов боевых искусств пришпорили своих коней и поскакали во главу армии Цзиньувэй, а затем — прямо к Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо не показал слабости. Хотя рана на его теле еще кровоточила, он все равно встретил своих врагов, держа меч.

«Ванъе, ловите», — заместитель генерала Цзиньувэй и Сяо Тяньяо понимали друг друга без слов. В тот момент, когда Сяо Тяньяо подпрыгнул, он бросил ему доспех из тянь черного железа.

Сяо Тяньяо протянул руку, чтобы поймать его, замер в воздухе на мгновение и развернулся кругом. Когда он развернулся, он уже надел на себя доспех.

В черной броне и золотых сапогах, держащий длинный меч и застывший в воздухе. Люди, видевшие эту сцену, вдруг подумали: «Бог спустился на землю!»

«Сяо Ванъе умеет пробуждать в людях зависть». Когда восточный генерал увидел эту сцену издалека, он поистине позавидовал.

Доспехи из тянь черного железа могли носить только гвардейцы черных доспехов. Они были не только сильными, но также и производили сильный эффект. Когда Сяо Тяньяо надел из, он выглядел не только благородным, но и необыкновенным. Разумеется, на вид это были просто обычные доспехи, но казалось, они были сделаны специально для Сяо Тяньяо.

«Доспехи из тянь черного железа!» Увидев доспехи на Сяо Тяньяо, двое богов боевых искусств разозлились и позавидовали.

С таким оружием в руках, как у них, было невозможно пронзить тянь черное железо. С таким оружием было несомненно, что Сяо Тяньяо защищен. И более того: они тоже его хотели!

Если они не смогли забрать его у гвардейцев черных доспехов, они смогут забрать его у Сяо Тяньяо, верно?

Двое богов боевых искусств переглянулись, чтобы передать эту мысль. А затем они бесцеремонно выступили в атаку.

«Позор!» — восточный генерал был так зол, что скрипнул зубами. Однако они просто обсуждали этот вопрос, у них вовсе не было намерения посылать войска.

Северная страна хотела не только воспользоваться этой возможностью, чтобы убить Сяо Тяньяо, но и чтобы уничтожить Восточную страны. Так что на этот раз они не стали посылать подмогу!

После напоминания Мо Цинфэна Лю Бай наконец понял, в каком положении был Сяо Тяньяо. Он мобилизовал соратников Сяо Тяньяо и готовился вести войска на помощь армии Цзиньувэй, но…

Прежде чем они вышли из лагеря, из окружила Восточная армия.

«Отойдите!» Лю Бай знал, что эти люди не пошлют войска. Он никогда не ожидал, что эти люди пошлют войска на помощь Сяо Тяньяо, но почему они останавливали его?

«Лю Гунцзы, вы не можете послать войска без приказа генерала», — говоривший не боялся Лю Бая, он спокойно стоял перед ним. Позади него были ряды хорошо подготовленных элитных солдат.

Лю Бай холодно фыркнул: «Разве я посылаю ваши войска?»

«Они тоже солдаты востока», — человек показал пальцем на людей позади Лю Бая.

«Что вы хотите сказать?» — Лю Бай слегка переменился в лице, но в его глазах появился недобрый огонек.

Человек по-прежнему не отступил и спокойно сказал: «Все так, как слышал Лю Гунцзы. Без получения приказа, никто отсюда выйти не может».

«Какой приказ вам нужен?» Лю Бай знал правила армии, поэтому был готов сделать то, что было приказано. Если он прикажет послать войска без разрешения, наказание может быть большим или малым. Лю Бай не осмелился бы доставить какие-либо неприятности Сяо Тяньяо. Поэтому, хоть он и был зол, он устоял.

«Ванъе — главнокомандующий нашей армией. Мы не смеем посылать войска без его приказа. Кроме того, Лю Гунцзы не принадлежит к армии. У вас нет права отправлять войска и лошадей», — чем больше человек говорил, тем логичнее и правдивее звучали его слова: «Лю Гунцзы, вы были в бараках долгое время. Вы должны понимать правила армии. Вы не принадлежите к армии. У вас нет права вмешиваться в военные дела».

Когда Лю Бай лишился дара речи, помощник генерала вышел из-за его спины и вытащил меч: «О каких правилах вы говорите? Ванъе на грани гибели на поле боя против Северной Армии, а вы не позволяете мне посылать войска?»

«Военного приказа на это не было, но вы хотите в частном порядке послать войска? Это бунт?» — человек снял свой шлем и, прежде чем Лю Бай и другие смогли возразить, он сказал: «Если вы будете бунтовать, мы можем казнить вас по правилам».

«Это вы бунтуете. Какой ублюдок приказал не посылать войска?» — Лю Бай вспыхнул от гнева. Эти люди просто воспользовались опасной ситуацией, чтобы перейти реку и сжечь мосты.

Эти восточные ублюдки, видя, что северная армия больше им не угрожала, решили их руками убить Сяо Тяньяо. Они были просто нелюди.

Когда человек услышал ругательства Лю Бая, он не рассердился: «Это военная тайна, я не могу комментировать».

«Ладно, ты не можешь комментировать, тогда я сейчас пошлю войска. Что ты сделаешь? Заклеймишь меня бунтовщиком? Я посмотрю, кто будет назван бунтовщиком, когда ванъе вернется с поля боя?» — Лю Бай тоже не был новичком в таких делах и использовал в качестве аргумента имя Сяо Тяньяо.

Если только Сяо Тяньяо не умрет, то, чем выше эти люди заберутся сейчас, тем хуже потом будет их смерть.

«Я не боюсь, что об этом доложат принцу. Я делаю все по правилам. Пожалуйста, не нарушайте военную дисциплину, просто потому что вы дружите с ванъе», — высказал свою позицию его собеседник, что казалось разумным. Но на самом деле это была просто софистика.

Лю Бай не был мастером красноречия, и ему было слишком лень доказывать что-то этим людям. Он прямо достал меч и сказал: «Уйдите с дороги! Иначе не вините меня в том, что я сделаю!»

«Военный приказ нельзя нарушать». Человек вовсе не боялся. Он поднял руку, и люди позади него тоже вытащили свои мечи один за другим, готовясь сражаться.

Люди позади Лю Бая тоже шутить не любили. Они тоже бесстрашно взялись за свои мечи.

Человек ухмыльнулся: «Лю Гунцзы, на вашем месте я бы остановился и посмотрел на своих людей. Со мной в десятки раз больше людей, чем с вами, кто, по-вашему, победит, а кто проиграет?»

Личные солдаты Сяо Тяньяо были армией Цзиньувэй. Кроме раненых, большинство из них были на поле боя. Лю Бай мог мобилизовать всего лишь 10000 человек, тогда как основная армия превышала 100000 человек. Если они будут драться с ним, Лю Бай всего лишь погибнет зазря, но…

Лю Бай не мог сдержаться, поэтому он просто был готов броситься вперед: «Готовьтесь к смерти…»

«Постой!» — Мо Цинфэн встал в критический момент.

«Мо Цинфэн, ты тоже хочешь меня остановить?» — Лю Бай рассердился. Мо ЦИнфэн подошел к нему и взял его за плечо: «Лю Бай, нельзя поступать опрометчиво. Этот генерал прав. Военный приказ нельзя нарушать. Не совершай бессмысленной жертвы», — на последнем предложении Мо Цинфэн специально понизил голос и прошептал слова на ухо Лю Баю.

«Тогда что же нам делать?» — разумеется, Лю Бай знал, что, еси он действительно будет сражаться против них, он проиграет, но…

Как же Сяо Тяньяо?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 545. Тяжелая работа. Никакой преданности**

А как же Сяо Тяньяо?

Конечно, он не мог так это оставить, но…

Было невозможно провести армию на помощь Сяо Тяньяо под носом у Восточного генерала. Мо Цинфэн это знал, и теперь Лю Бай тоже понял это.

«Не волнуйся об этом, иди за мной», — Мо Цинфэн мало что сказал Лю Баю. Вместо этого он повел Лю Бая прочь и велел людям, стоявшим за ним, разойтись.

Эти люди были недовольны, но Мо Цинфэн лишь сказал: «Не добавляйте Ванъе проблем». Тогда эти люди покорно разошлись. Как бы они ни были сердиты, они не могли противостоять восточным солдатам.

«Ванъе и так тяжело на поле боя, вам не стоит доставлять ему еще больше неприятностей», — нескольких раздражительных людей убедили более старшие ветераны.

Ванъе был в достаточно отчаянном положении на передовой. Даже если они не могли помочь ему, им не следовало причинять ему больше неприятностей и позорить его.

Терпение, терпение, терпение… Они должны терпеть до конца этой битвы. Терпеть, пока ванъе не вернется и не заставит этих людей заплатить!

Солдаты Сяо Тяньяо никогда не думали, что их ванъе не сможет вернуться. Они твердо верили, что Сяо Тяньяо возвратится с победой, так что они терпели все!

Восточные генералы отличались от них. Пусть там было немного солдат, но несколько генералов понимали план своих соперников.

Сяо Тяньяо не должен вернуться из битвы живым!

Что Восточная, что Южная, что Северная страны не хотели, чтобы Сяо Тяньяо вернулся из битвы живым. На этот раз Сяо Тяньяо должен был умереть.

Так что Восточные Генералы не считались с людьми Сяо Тяньяо. Мо Цинфэн это понимал. Лю Бай ясно видел это, но отказывался в это поверить.

Мо Цинфэн отозвал Лю Бая в сторону: «Где теневой страж ванъе?»

«Зачем он тебе нужен?» — Лю Бай настороженно посмотрел на Мо Цинфэна. В этот момент он не доверял никому, кроме себя.

«Не смотри на меня так. Я не меньше тебя хочу, чтобы ванъе был в порядке», — Мо Цинфэн похлопал Лю Бая по плечу. — «Созови тех людей, которых ты сможешь мобилизовать и которые не состоят в армии».

«Что ты хочешь сделать?» Эти люди, о которых сказал Мо Цинфэн, были последними, кто у него оставался. Он не собирался раскрывать их, не будучи полностью уверенным.

«Отправиться на поле боя! Я не состою в армии и не подчиняюсь военным приказам», — Мо Цинфэн был рад, что привел с собой немного людей. Хоть он и не мог сравниться с богами боевых искусств, он мог продержаться на поле боя.

Они хотели немногого. Если Сяо Тяньяо будет в безопасности, они могут пожертвовать и большим.

«Ты… тебе не страшно умереть?» На этот раз ситуация была гораздо лучше, чем когда они сражались с 5 богами боевых искусств. Однако они ничего не подготовили заранее. Даже если бы у них до сих пор оставались ядовитые дымовые бомбы, они были бы не очень полезными.

«Лю Бай, я готов умереть за человека не только из верности. Многие причины могут заставить одного человека умереть, чтобы спасти другого. Например, я пожертвую собой, чтобы спасти ванъе, ради процветания нашей семьи Мэн», — это был первый раз, когда Мо Цинфэн так откровенно сказал Лю Баю о причине, по которой он так «предан» Сяо Тяньяо.

Он никогда не будет так предан Сяо Тяньяо, как Лю Бай. Однако, пока семье Мо будет нужен Сяо Тяньяо, он будет готов умереть за него.

Возможно, это звучало эгоистично, но иначе, зачем бы он работал на Сяо Ванъе? Потому что Сяо Ванфэй спасла его сестру? Если бы дело было в этом, он мог бы отплатить принцессе Сяо другими способами. Он не пустился бы на такие опасные меры.

«Я не понимаю твоих мыслей, но… я верю тебе», — Лю Бай повернулся и призвал всех, кого мог призвать. Припрятанные ядовитые бомбы тоже были собраны и взяты с собой на крайний случай.

«Давайте пойдем тихо», — Мо Цинфэн указал пальцем на людей, которые будто бы патрулировали местность, но на самом деле следили за ними.

«Кучка крыс», — тихо выругался Лю Бай. Но в итоге послушался Мо Цинфэна и действовал незаметно.

Хотя тайные стражи Сяо Тяньяо были в лагере, люди армии не могли их контролировать. Даже генералы армии не знали, где были тайные стражи Сяо Тяньяо, так что они не могли бы остановить их, даже если бы захотели.

Мо Цинфэн и Лю Бай также взяли с собой людей семьи Мо. Когда они вышли за ворота лагеря, им преградили путь генералы. Не дожидаясь, пока Мо Цинфэн заговорит, Лю Бай сказал: «Это военный лагерь. Люди, не принадлежащие к армии, не должны оставаться здесь слишком долго. Разве мы не можем сейчас уйти?»

Восточные генералы, разумеется отказывались отпускать их, но у Сяо Тяньяо было еще десять тысяч солдат. Эти люди…

Хотя они действительно не могли позволить себе сражаться с ними, они не могли противостоять армии, но если они сделают это, это приведет к невинным жертвам, и даже может заставить армию Цзиньувэй взбунтоваться. Восточные генералы не хотели такой ссоры.

Они не смели вести солдат на помощь Сяо Тяньяо и они решились помешать Лю Баю вести войска в бой, потому что они могли назвать разумные причины этого. Но отбытие Лю Бая и Мо Цинфэна вызвало бы внутреннюю вражду. Их могли бы назвать неразумными.

Как раз тогда, когда генерал, загораживавший дорогу, замешкался, солдат подошел и прошептал ему на ухо: «Генерал велел пропустить их. Несколько человек ничего не сделают».

На поле боя, если ты не был богов боевых искусств, как бы ты ни был силен, изменить ситуацию ты не мог.

Мо Цинфэн и Лю Бай спокойно прошли и поспешили на поле боя.

\*

На поле боя Сяо Тяньяо сражался против двоих богов боевых искусств Северной страны. Благодаря тянь черному железу Сяо Тяньяо не получил никаких внешних ранений, но внутренние повреждения были неизбежны.

Двое богов боевых искусств Северной страны знали, что доспехи Сяо Тяньяо были непроницаемыми, поэтому они просто атаковали Сяо Тяньяо внутренней силой. Как бы доспехи ни защищали от их нападений, Сяо Тяньяо неизбежно был ранен.

Однако двоим богам боевых искусств пришлось не лучше. Сяо Тяньяо защищали доспехи. Он совсем не волновался о мечах своих противников. Приняв бесстрашную позицию, он или только атаковал или только защищался, но боги боевых искусств были все в ранах.

«Сяо Ванъе действительно поразителен. Он ранен, но все равно может сражаться с двумя врагами одновременно», — сердито говорили израненные боги боевых искусств.

Сяо Тяньяо был ранен, но ни один из них не мог убить его. Смогут ли они с ним тягаться дальше?

«Сегодня я хочу отнять жизни у вас обоих», — меч в руках Сяо Тяньяо двигался еще свирепее.

В начале он не хотел убивать этих людей. В конце концов, убивать их не было нужды. Все равно, если он одержит верх, эти люди больше не смогут причинить неприятностей, даже если будут богами боевых искусств. Но теперь все изменилось… Теперь он был ранен. Если он сейчас с этим не покончит, Северная Страна сможет отбиться.

«Убить нас? Сяо Ванъе слишком высокого о себе мнения», — боги боевых искусств были так сердиты, что сказали: «Сегодня мы убьем тебя».

Когда двое богов боевых искусств узнали, что Сяо Тяньяо собирается убить их, они встревожились и заволновались. Они оба атаковали одновременно.

«Убить Сяо Ванъе!» Сегодня умрешь или ты или я.

Но когда эти двое яростно бросились в атаку, прибыли Лю Бай и Мо Цинфэн.

Лю Бай и Мо Цинфэн были не сравнимы с богами боевых искусств, но, когда они надели тянь черное железо, они были в состоянии помочь Сяо Тяньяо.

«Ванъе, позвольте нам помочь вам», — Лю Бай и Мо Цинфэн легко подпрыгнули и подлетели к Сяо Тяньяо, как две валькирии.

«Очень хорошо, я оставлю этого вам», — Сяо Тяньяо немедленно уступил им место, сосредоточившись на втором боге боевых искусств.

Когда другой бог боевых искусств сражался с двумя людьми, разве мог оставшийся тягаться с Сяо Тяньяо?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 546. Подорвался сам, утащить его с собой**

В схватке один на один бог боевых искусств Северной страны совсем не мог тягаться с Сяо Тяньяо. Даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо был в это время ранен.

Всего с одного удара — одного лишь удара — Сяо Тяньяо победил!

Никто не знал, как Сяо Тяньяо это сделал. Они лишь услышали резкий крик, когда длинный мягкий меч в руке Сяо Тяньяо качнулся, блеснув голубым светом, а потом они увидели хлынувшую кровь. Бог, сражавшийся с Сяо Тяньяо, умер. Никто не мог поверить, что он просто взял вот так и умер.

«Он мёртв?» — все были потрясены. — «Так быстро?»

«Как ванъе это сделал?» Можно было не спрашивать других людей, потому что даже Лю Бай и Мо Цинфэн, которые стояли близко, не поняли этого.

Сяо Тяньяо не ответил, он все еще сохранял свою позицию, держа меч перед собой, и ему потребовалось несколько вдохов, прежде чем он медленно убрал меч…

Эта атака стоила ему многих сил!

«Невозможно, принц Сяо? Невозможно то, что это возможно… вы… вы так жестоки», — бог боевых искусств, которого убил одним ударом Сяо Тяньяо, не мог поверить, что умрет вот так.

«Я дал тебе шанс, но ты не оценил это», — Сяо Тяньяо вытащил свой меч, сказав эти слова мертвому богу боевых искусств. Но все знали, что Сяо Тяньяо на самом деле говорил это оставшемуся в живых богу.

В первой битве Сяо Тяньяо дал двоим богам Северной страны сбежать, но это не означало, что он позволит им уйти на этот раз.

Раз уж он убил троих богов боевых искусств, он был не против убить еще двоих.

«Ты не можешь убить нас, мы… боги боевых искусств Северной страны. Центральная империя не позволит тебе убить нас», — сказал единственный оставшийся бог боевых искусств Северной страны, видя кровожадное намерение в глазах Сяо Тяньяо. Он был потрясен и в ужасе настолько, что невольно все дальше и дальше пятился назад. Ему хотелось броситься бежать, но было слишком поздно.

«Хочешь бежать?» — меч в руке Сяо Тяньяо качнулся как молния. Свет казался ослепительным. Бог боевых искусств остановился и крикнул: «Сяо Ванъе, ты не можешь убить меня».

«На этом поле боя нет никого, кого я не мог бы убить». Единственный, кого он не мог убить, уже уехал.

«Нет-нет, ты не можешь убить меня. Если ты убьешь меня, Северная армия тебе не простит», — бог боевых искусств уклонялся влево и вправо. Сяо Тяньяо яростно запахнулся на бога боевых искусств мечом, чтобы по-настоящему его напугать.

И мысль о том, что он не сможет победить Сяо Тяньяо проникла глубоко в его разум. У него не хватало мужества теперь сражаться против Сяо Тяньяо.

«Без богов боевых искусств что может Северная армия мне сделать?» — Сяо Тяньяо вовсе не воспринял всерьез угрозу своего противника. Он слегка шевельнул запястьем, и меч в его руке блеснул светом. Его меч двигался так быстро, что люди не могли увидеть его и спрятаться от него.

«Сяо Тяньяо, если ты это сделаешь, ты лишь возбудишь ужас Центральной империи. Центральная империя непременно убьет тебя». Бог боевых искусств Северной страны был в таком отчаянии, что он быстро уклонялся от ударов снова и снова. Но как он мог быть быстрее, чем меч Сяо Тяньяо?

«Я буду ждать их в Восточной стране». Сяо Тяньяо принял решение. Он должен был убить боевого бога Северной страны.

Если этот человек не умрет, эту битву нельзя будет остановить. И он… он тоже не сможет сделать то, что должен сделать.

«Ладно-ладно-ладно… Сяо Ванъе, ты меня вынудил». Видя, что Сяо Тяньяо нельзя убедить, и что он непременно умрет сегодня, он просто сдался.

«Ты хочешь убить меня? Сяо Ванъе, я заставлю тебя заплатить ценой своей собственной крови!» Глаза бога боевых искусств Северной страны вспыхнули, когда он как ненормальный бросился к Сяо Тяньяо.

«Нет! Он взорвется», — Сяо Тяньяо страшно закричал и, повернув голову, увидел Лю Бая и Мо Цинфэна, которые стояли рядом с ним. Сяо Тяньяо даже не задумался над этим. Он просто поднял ногу и отшвырнул их прочь.

«Ванъе…» — крикнули Лю Бай и Мо ЦИнфэн, но было слишком поздно. Они не могли вернуться и спасти Сяо Тяньяо.

«Ха-ха-ха… Сяо Ванъе, давайте умрем вместе». Это верно, бог боевых искусств Северной страны решил подорвать сам себя. Его тело было уничтожено, и исчезли даже его кости!

\*Бум\* Огромная сила с Сяо Тяньяо и богом Северной страны в центре взорвалась и быстро разошлась по окружающей территории. Разлетелась пыль вместе с кусками плоти и крови, обрушившимися вниз, как тяжелый дождь.

«Аа…» — раздался крик, но не от Сяо Тяньяо, а от солдат.

Место, где сражались Сяо Тяньяо и бог боевых искусств, было также и местом сражения армии Цзиньувэй и Северной армии. Поэтому, когда боевой бог подорвал себя, армия Цзиньувэй и северная армия понесли большие потери.

И даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо отшвырнул их подальше, Лю Бай и Мо Цинфэн были контужены взрывной волной.

Отсюда было видно, как смертелен был эффект от взрыва бога боевых искусств. Так как же Сяо Тяньяо, который был в центре взрыва?

В этот момент, как солдаты восточной, так и северной армий, не отрывали взглядом от того места, где стоял Сяо Тяньяо. Они ждали, ждали, когда рассеется дым и осядет пыль…

Чтобы увидеть, что от Сяо Тяньяо не осталось ни единой косточки!

Они ждали, ждали…

Все с нетерпением хотели увидеть это.

Все ждали новостей о смерти Сяо Тяньяо.

Генералы Восточной и Северной армий даже начали ликовать. Да, ликовать!

Присутствовавшие люди не верили, что Сяо Тяньяо мог выжить при самоуничтожении бога боевых искусств.

Все присутствующие, включая армию Цзиньувэй, которая выжила, думала, что Сяо Тяньяо мертв, потому что…

Разрушительная сила взрыва бога боевых искусств действительно была необычайна.

Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо был в центре взрыва. Потому что некоторых солдат, которые были на поле боя, разорвало на куски. Их тела не были целыми. Даже солдаты Цзиньувэй, которые носили доспехи из Тянь черного железа, пострадали.

Тянь черное железо, которое нельзя было проткнуть мечом или копьем разлетелось на куски, когда бог боевых искусств подорвал себя. Так мог ли выжить Сяо Ванъе?

«Ванъе…» — на поле боя оставшиеся солдаты армии Цзиньувэй смотрели в центр взрыва со слезами на глазах.

Летающая в воздухе пыль, кровь и клочки плоти постепенно осели, и барьер, обволакивающий центр взрыва исчез. Они стали ясно все видеть, и присутствующие смогли хорошенько разглядеть место взрыва.

Там ничего не осталось.

Этого все и ожидали.

Потом они посмотрели вниз…

Внизу было месиво. Плоть и кровь были перемешаны. Никто не мог разобрать, кто есть кто. Но в этой куче изломанной плоти и крови было целое тело, сидевшее на корточках.

Видна была только спина фигуры, но этой спины было достаточно, чтобы армия Цзиньувэй подскочила от радости.

«Ванъе, это ванъе, так? Ванъе не мертв. Он не мертв!»

«А… ванъе! Ванъе в порядке», — кричала армия Цзиньувэй. В этот момент по их крикам было понятно, какая радость была в их сердцах.

«Что? Сяо Ванъе не погиб?» — когда восточный генерал, который выбежал на поле боя со своими людьми услышал это, он сильно переменился в лице и не мог сделать больше ни шагу.

«Не погиб? Почему он не погиб?» Когда подошел Северный генерал со своими людьми, он тоже остановился, услышав это.

«Боевой бог подорвал себя, как Сяо Ванъе мог выжить?» Другие Северные генералы не могли поверить тому, что слышали. Или, вероятнее всего, они не могли принять это.

Даже пожертвовав двумя богами боевых искусств, они все равно не могли убить Сяо Тяньяо?

Разве сможет Северная страна без богов боевых искусств дальше противостоять Сяо ТЯньяо?

Генералы Северной страны все были потрясены. Они не могли принять этого, но что же с того, что не могли?

Реальность никогда нельзя было изменить усилием человеческой воли…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 547. Отступить. Не вынуждайте меня уничтожить Северную страну**

Бог боевых искусств взорвал сам себя, на поле боя образовалась воронка и бесчисленное множество людей погибло, но…

Сяо Тяньяо, который был в центре взрыва, встал без всяких повреждений.

«Как это возможно? Я в это не верю, я в это не верю», — генералы, которые вышли на поле боя лично и увидели эту сцену, в изумлении покачали головами. Они не могли в это поверить, но они не могли изменить реальности.

Сяо Тяньяо встал и повернулся… затем показал длинным острым мечом на главнокомандующего Северной страны: «Убирайтесь с территории Востока. Не заставляйте меня уничтожать Северную Армию!»

«Сяо… Сяо Ванъе…» — маршал Северной страны немедленно застыл на месте. Его разум отключился, он не знал, что сказать.

«Не заставляйте меня повторять это во второй раз», — снова сказал Сяо Тяньяо, но гораздо более ледяным тоном, нежели раньше. Маршал северной страны не мог пошевелиться, он лишь инстинктивно кивнул головой.

«Отступаем!» Когда Сяо Тяньяо снова открыл рот, губы маршала среагировали быстрее, чем его мозг. Когда он пришел в чувства, он уже выкрикнул слово «Отступаем».

«Отступаем!» — получив приказ, Северная армия на поле боя отступила быстро, как отлив. Не остались даже южные наездники на слонах.

Сяо Ванъе был победитель богов боевых искусств. Они погибнут, если будут сражаться против него.

Отступать, отступать, отступать быстро, а потом искать богов боевых искусств, которые смогут убить принца Сяо, а после — снова напасть. Иначе, пока Сяо Тяньяо будет жить, он не смогут сражаться против Восточной страны.

Принц Сяо так ужасен!

Поскольку Северная армия отступила, поле боя тут же наполовину опустело, оставшиеся люди были воинами армии Цзиньувэй.

В это время генералы Дунвэн, стоявшие за пределами поля боя, не приближались, ни отступали.

«Генерал, что вы собираетесь делать теперь?» — трусливый лейтенант спросил главного генерала.

Они только что попали в беду. Они пренебрегли жизнью и смертью принца Сяо и армии Цзиньувэй. Они думали, что Сяо Ванъе точно умрет на этот раз.

Как же они могли подумать, что он убьет тех богов боевых искусств и выживет?

Это было просто невероятно! Но Сяо Тяньяо сделал это.

«Что еще делать? Разумеется, нужно устроить Сяо Ванъе триумфальное возвращение». Этот человек заслуживал быть лидером, его кожа была толще, чем у обычного человека, в сотню раз. Прежде чем его люди смогли отреагировать, главнокомандующий бросился на поле с радостью.

«Поздравляю, ванъе с победой над Северной Армией. Да живет принц тысячу лет!»

Когда главнокомандующий генерал закричал, его люди тоже отреагировали и закричали один за другим: «Принц Сяо непобедим, да здравствует Восточная страна!»

В армии Восточной страны тысячи людей тоже закричали вместе: «Сяо Ванъе, да здравствуете вы тысячу лет, да здравствует Восточная страна!»

Некоторое время в Восточной армии царило большое оживление. У всех на лицах были гордые улыбки победителей. Как будто это они показали свою силу и сражались на поле боя.

Однако армия Цзиньувэй молчала. Они не сказали ни слова, они лишь молча во все глаза глядели на Сяо Тяньяо. Они глядели на бога, который был в их сердцах!

На лице Сяо Тяньяо не было гордости победителя, которая там должна была бы быть. Он молча смотрел, как отступает Северная армия, затем повернулся равнодушно и сказал армии Цзиньувэй: «Расчистите поле боя, затем отступайте!»

«Есть!» — равнодушным тоном сказала армия Цзиньувэй. Сотни тысяч человек крикнули как три сотни тысяч. Это было лишь одно слово, но их голоса перекрыли голоса восточных солдат, стоявших за ними.

Сяо Тяньяо не сказал больше ни слова, он взял свой меч и пошел к Восточному лагерю.

Как море перед Моисеем, люди расступались перед ним в стороны и давали дорогу Сяо Тяньяо.

«Ванъе», — Лю Бай и Мо Цинфэн очнулись после небольшой контузии. Увидев, что Сяо Тяньяо идет назад, они оба пошли за ним.

«Ммм», — ответил Сяо Тяньяо, но не остановился. Каждый его шаг был спокоен.

Лю Бай и Мо Цинфэн были как защитники Дхармы. Они стояли позади Сяо Тяньяо. Один — слева, а другой — справа. Сяо Тяньяо шел медленно, так что они тоже замедлили свой шаг. Их лица выглядели серьзно и достойно.

Вскоре Сяо Тяньяо прошел через армию Цзиньувэй и предстал перед Восточным Генералом и солдатами. Эти люди были не похожи на Армию Цзиньувэй.

Когда они увидели, что Сяо Тяньяо подходит, они шагнули вперед со смущением на лицах и сказали: «Ванъе, позд…»

«Отойдите!» К сожалению, Сяо Тяньяо нетерпеливо перебил генерала, как только он заговорил.

Сяо Тяньяо никогда не обладал мягким нравом прежде и никогда не будет.

«Ванъе…» — главнокомандующий так испугался, что его ноги подкосились. Его губы тоже задрожали и ноги не могли пошевелиться.

«Жить надоело?» — Сяо Тяньяо слегка шевельнул мечом, который держал в руке. Главнокомандующий в страхе задрожал и рухнул прямо на землю.

«Ванъе, ваш нижайший слуга проклят», — люди позади отреагировали и немедленно оттащили его прочь. Они ушли так быстро, как только смогли. Они больше не рискнули поднять глаза на Сяо Тяньяо.

Без помех Сяо Тяньяо прошел весь оставшийся путь. Солдаты в лагере уже расступились сами, непроизвольно. Он не смели загораживать Сяо Тяньяо дорогу и подходить ближе, чтобы угодить ему. Они все вели себя, как следует.

Не так давно они все видели, как Сяо Ванъе и армия Цзиньувэй решительно сражалась с Северной страной. Как же им еще было реагировать в этот момент?

«Ванъе, ванъе, ваша спина!» — десять тысяч людей Сяо Тяньяо, которые оставались в лагере, один за другим подходили к нему. Однако они лишь радостно приветствовали его, но не решались останавливать его.

Сяо Тяньяо был очень груб с Восточными генералами и солдатами, но он был близок со своими людьми. Он им головой и пошел дальше.

Под всеобщими взглядами, полными благоговения, обожания, страха и волнения, Сяо Тяньяо продолжал идти и спокойно пришел в свой лагерь.

Прежде чем вступить в свой лагерь, Сяо Тяньяо вдруг остановился. Когда все в армии увидели это, они закрыли рты, задержали дыхание и нервно и выжидетально посмотрели на Сяо Тяньяо.

Они знали, что Сяо Ванъе заговорит!

Разумеется, им не пришлось долго ждать, и Сяо Тяньяо заговорил тихим и прекрасным голосом, как и всегда.

«Без моего приказа никому нельзя подходить к моей палатке ближе, чем на сто шагов», — договорив эти слова, он повернулся…

«Лю Бай, Мо Цинфэн, вы двое, войдите».

Сказав это, Сяо Тяньяо исчез на глазах у всех. Лю Бай и Мо Цинфэн поспешно приказали своим людям охранять это место и прогнали всех на расстояние 100 метров, а заетм вошли.

Но как только они вошли, они ужаснулись.

Их встретило не холодное и торжественное выражение лица Сяо Тяньяо, а…

Сяо Тяньяо вырвало кровью, и он без чувств упал на землю.

«Держите это в секрете!» — таковы были последние слова Сяо Тяньяо, прежде чем он потерял сознание.

«ВАН…» — Лю Бай вздрогнул и позвал его. Он хотел подойти и помочь Сяо Тяньяо, но Мо Цинфэн прикрыл его рот, как только он произнес это слово.

«Идиот, не кричи».

Мо Цинфэн чуть не умер от ярости. Он никогда раньше не видел такого глупого человека. Разве можно кричать в такой момент?

Если кто-нибудь снаружи узнает настоящее положение Сяо Тяньяо — Сяо Тяньяо, который вернулся с сильной волей — его усилия в подавлении Восточных Генералов и солдат будут напрасны.

«Я не буду кричать, но… что нам теперь делать?» Лю Бай убрал руку Мо Цинфэна и сказал с недоумением на лице.

Перед тем как войти в лагерь Сяо Тяньяо приказал, чтобы никому не было позволено приближаться к его палатке. Было видно, что их генерал в критической ситуации!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 548. Соглашение. Серьезно ранен**

Сяо Тяньяо был серьезно ранен. Он мог спокойно идти без проблем лишь благодаря своей сильной воле. Причина, почему он поступил так, была в том, что он знал, что не мог упасть. По крайней мере, не перед всеми.

Впереди были волки, а позади — тигры. Они с армией Цзиньувэй были в критической ситуации. Он прогнал армию черных гвардейцев и разбил Северную Армию, но все равно он не мог сесть и спокойно отдохнуть.

Если бы стало известно, что он серьезно ранен и больше не может сражаться, не только Северная армия, но и восточная, воспользовались бы возможностью убить его.

Слишком много людей хотели его смерти. Сяо Тяньяо это хорошо знал, поэтому он никогда не позволил бы другим людям узнать о его истинном состоянии в данный момент.

Однако его способность идти была уже на пределе, когда он входил в лагерь, и позвать с собой Лю Бая и Мо Цинфэна было последним средством. Единственным человеком в армии, которому он доверял, был Лю Бай, но разве он мог полагаться на одного Лю Бая?

Сяо Тяньяо знал, что Лю Бай был не в состоянии контролировать ситуацию в целом, поэтому он затянул в это и Мо Цинфэна.

Можно было сказать, что у Сяо Тяньяо не было дальнейших планов. И, если бы сегодня в палатку вошел только Лю Бай, новости о том, что Сяо Тяньяо серьзено ранен, немедленно бы возбудили у всех подозрения. Даже если бы это не просочилось сразу, скрывать это несколько дней не получилось бы.

К счастью, Мо Цинфэн был там, чтобы вовремя остановить Лю Бая, и он не совершил большой ошибки.

Благодаря помощи Мо Цинфэна Лю Бай быстро справился с делами снаружи, и под знаменем Сяо Тяньяо организовал награды и наказания.

Поскольку незадолго до этого аура Сяо Тяньяо была слишком пугающей, даже если несколько генералов были недовольны, они не посмели ничего сказать.

Другого способа не было. У них не хватало мужества оспаривать авторитет Сяо Ванъе в это время. Что если Сяо Ванъе рассердится и убьет их?

Однако, хотя Лю Бай мог действовать от имени Сяо Ванъе недолгое время и разбираться с его военными делами, он не мог оставаться на этой должности долго: люди снаруди определенно усомнились бы в этом спустя некоторое время.

«Я не знаю, когда ванъе очнется. Скажи, как ты думаешь, что нам делать?» Лю Бай стоял у постели Сяо Тяньяо и взволнованно расхаживал взад-вперед.

Северная армия отступила и должна была передать письмо о капитуляции Восточной стране через семь дней. Сяо Тяньяо согласился договориться лично. Сяо Тяньяо должен был выйти к людям через семь дней, но с тех пор как он потерял создание, он уже не приходил в себя. Как он мог принять ноту о капитуляции в таком состоянии?

Если Сяо Тяньяо не будет показываться дольше десяти дней и не покажется даже в условленную дату, разве эти люди не начнут сомневаться?

Не то что за семь дней, у людей возникнут подозрения даже через три дня. Однако из-за силы Сяо Тяньяо никто не решался быть первым.

«Мы поспешили отправить новости в столицу, ванфэй разберется с этим, когда получит их». Мо Цинфэн не волновался так, как Лю Бай, или, возможно, он не хотел показывать того, что он волновался.

Некоторые проблемы паникой не решить.

«Ванфэй? Сможет ли женщина справиться? Кроме того, ванфэй так далеко, она не успеет добраться сюда, даже если будет очень терпелива». Не то чтобы Лю Бай не верил Линь Чуцзю, просто далекая вода не могла спасти близкий огонь.

«Ванфэй — доктор. По крайней мере, принцесса поймет, как спасти ванъе, когда узнает о его состоянии». Мо Цинфэн видел медицинское искусство Линь Чуцз.

Его сестра была почти при смерти. Во всех четырех странах, боялся он, только кто-то подобный Божественному доктору Мо, владевшему медициной на высшем уровне, мог спасти мать и ребенка, но Линь Чуцзю это удалось.

Исходя из этого Мо Цинфэн верил, что медицинские навыки Линь Чуцзю были не хуже, чем у Божественного Доктора Мо.

«Я знаю это, но нужно по меньшей мере 7-8 дней, чтобы письмо прибыло туда, а через 7-8 дней чай уже остынет». Лю Бай не только волновался из-за длительного отсутствия Сяо Тяньяо, он волновался и о его здоровье.

Из-за того, что о ранении Сяо Тяньяо не могли узнать, он не мог найти доктора. Он также не решался и приносить лекарства в палатку, так что он мог лишь дать Сяо Тяньяо держаться самому.

Что же до ранения Сяо Тяньяо?

Лю Бай помнил, что Линь Чуцзю приготовила шкатулку с лекарствами для Сяо Тяньяо. Поискав среди коробок, он нашел их. Лю Бай не знал, были ли эти лекарства полезными или лет. Но все равно он дал их все Сяо Тяньяо.

Было ли то жаропонижающее, противовоспалительное, холодное лекарство… Лю Бай скормил их все Сяо Тяньяо по инструкции.

«Хоть ванъе и не приходит в себя, его рана не становится хуже. Мы должны верить в ванъе и ванфэй». Мо Цинфэн невольно вздохнул, глядя, как Лю Бай расхаживает взад-вперед.

Он тоже волновался, но разве волнение могло изменить ситуацию?

«Забудь об этом, мы можем только ждать», — Лю Бай вздохнул, и выражение его лица снова стало спокойным.

Он знал, что, как бы он ни беспокоился, он не мог показывать этого перед другими, и он не мог позволить людям увидеть ни малейшего изъяна.

Лю Бай и Мо Цинфэн дали Сяо Тяньяо еще одну дозу лекарства и немного воды. Они также несколько раз велели теневым стражам охранять Сяо Тяньяо лично и не позволять никому приближаться к ним, после чего ушли.

После того как Сяо Тяньяо вошел в палатку, он не появлялся четыре или пять дней. Не только Восточные генералы недоумевали, но и Северные тоже, но никто не решался ничего предпринять!

Они догадывались, что Сяо Тяньяо, возможно, ранен, но они не знали, насколько серьезно он был ранен. И они не были уверены, не было ли других причин, по которым Сяо Тяньяо не показывался. Например, быть может, он должен был подавлять свой уровень мастерства, чтобы не достичь уровня бога боевых искусств.

Если они явятся отомстить за убийство их богов боевых искусств и тупо ворвутся в палатку, возможно, это приведет к тому, что Сяо Тяньяо безжалостно убьет их.

Никто не решался рисковать. Ни Восток, ни Север. Что же до частных расспросов? Сначала должна была появиться такая возможность!

Армия Цзиньувэй охраняла палатку Сяо Тяньяо. Кроме Мо Цинфэна и Лю Бая, никто больше не подходил к ней ближе чем на сто метров. Какие же новости они могли услышать?

Пока они не определят, каково настоящее состояние Сяо Тяньяо, Восточные генералы не решались действовать, и Северная Армия тоже не решалась предпринимать никаких ходов. Хотя их не прямо победили в бою, они были вынуждены отступить, все знали, что у них не было сил сражаться снова. Потому что они боялись Сяо Тяньяо.

Теперь, когда ситуация была неясна, Восток и Север не решались действовать опрометчиво, но это не означало, что они не могли заключить такого союза.

Северные генералы встретились с восточными генералами в частном порядке и обсудили с ними сотрудничество.

В этом мире нет вечных врагов и вечных друзей. Хотя север и восток сражались не на жизнь, а на смерть, возможность сотрудничества не была нулевой. Когда их интересы были одинаковыми, сотрудничество было делом времени.

Сотрудничество, предложенное Северной страной было очень простым. Если Сяо Тяньяо не появится, когда Северная страна передаст письмо о капитуляции через семь дней, то они приведут войска в лагерь Сяо Ванъе, чтобы проверить ситуацию. Независимо от результата, Северная армия отступит, но…

Восточная страна должна будет дать им 30000 стоунов зерна!

Почему Северная страна объявила войну? Потому что у них не было еды!

Чтобы есть, Северной стране оставалось лишь тяжело работать. Даже если они отступят, они не забудут попросить еды.

30000 стоунов зерна — это немного. Однако этого было достаточно, чтобы Северная страна могла пережить зиму. Северная страна могла лишь слегка снизить нехватку еды у себя на родине. Зимой многие люди умрут от голода.

Восточный генерал немного поразмыслил и отважно согласился.

Не то чтобы они были слишком смелыми, но не могли выяснить настоящее состояние Сяо Тяньяо. Они правда были очень расстроены. Использовать 30000 стоунов зерна, чтобы купить спокойствие было не слишком дешево, но и не полностью провально.

Что же до того чтобы делить шкуру медведя?

Восточный генерал думал, что, если Северная армия решит драться, им ни к чему бояться. В конце концов, даже если Сяо Тяньяо был серьезно ранен и не мог снова сражаться, у них все еще есть армия Цзиньувэй!

Таким образом без ведома Лю Бая и Мо Цинфэна две стороны пришли к соглашению!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 549. Пробраться. Ванъе в опасности**

Кто знает, сколько лошадей пало по пути. На четвёртый день после несчастья с Сяо Тяньяо люди Лю Бая наконец-то доставили письмо к Су Ча в столицу.

«Су Гунцзы, срочное письмо», — гонец передал письмо Су Ча и лишился чувств от изнеможения.

«Отведите его передохнуть». Су Ча поспешно открыл письмо. В его глазах отразилась паника, и он долго не мог прийти в себя.

«Скорее, приготовьте экипаж, я еду в поместье Сяо».

Кареты в поместье семьи Су всегда были наготове. Су Ча оставлял из на ходу чаще всего, поэтому он быстро выехал в экипаже.

«Скорее, поезжайте в поместье Сяо», — всю дорогу подгонял Су Ча, жалея, что карета не может летать. Такая необычайная скорость, разумеется, привлекла внимание некоторых людей.

«Пошлите кого-нибудь следом». Императорский шпион следил за Су Ча и Линь Чуцзю двенадцать часов в день, так что, когда он увидел, что карета выезжает из поместья Су, разве он мог этого не заметить?

Дело было слишком срочным. Су Ча и не подумал притворяться. Су Ча даже не подумал о том, кто следовал за ним. Даже если бы он о нем подумал, ему некогда было сейчас заботиться об этом.

К счастью, охранники поместья Сяо сразу увидели карету семьи Су издалека. Так что они открыли боковую дверь и пропустили карету прямо внутрь. Иначе люди, следившие за Су Ча увидели бы снаружи, что Су Ча взволнован, и сделали бы все что можно, чтобы выяснить причину.

«Где Ванфэй? Поскорее, отведите меня к ней», — как только Су Ча выбрался из кареты, он потащил за собой слугу и побежал в кабинет.

Когда Домоправитель Цао услышал новости, он тоже заторопился ему навстречу: «Су Гунцзы, что с вами?»

«Отведите меня к Ванфэй», — Су Ча, не останавливаясь, потащил Домоправителя Цао за собой. — «Скорее, дело срочное».

«Я понимаю, понимаю, Су Гунцзы, сначала отпустите меня». Домоправитель Цао был стар, он не мог долго бегать. Он легко уставал после пары дюжин шагов.

«Поторопитесь», — Су Ча отпустил Домоправителя Цао и побежал прямо в кабинет. Домоправитель Цао не был невежественным человеком. Увидев это, не посмел задерживаться ни на вздох дольше. Он тут же позвал молодого и сильного стражника, чтобы тот позвал Линь Чуцзю. Поскольку в последний раз Линь Чуцзю притворялась, что ее лицо ранено, она жила просто и не выходила без причины из своей комнаты. Максимум — она ухаживала за лекарственными растениями, которые она посадила у себя на заднем дворе, и сегодня не было исключением.

Когда стражник нашёл Линь Чуцзю, она сидела на корточках и полола грядку в лекарственном саду. Услышав доклад стражника, Линь Чуцзю неторопливо встала и помыла руки, прежде чем пойти в кабинет.

Су Ча вбежал в кабинет, когда он подождал пару вдохов, но всё ещё не увидел Линь Чуцзю, он выбежал за дверь, чтобы найти кого-нибудь. Увидев Линь Чуцзю во дворике, Су Ча поспешно подошёл и оттащил Линь Чуцзю в сторону: «Ванфэй, кое-что… кое-что серьезное случилось».

«В чем дело?» — Линь Чуцзю слегка переменилась в лице. Сначала она думала, что Су Ча снова устраивает суматоху на пустом месте, но сегодня, похоже, все было не так.

Су Ча понизил голос и сказал:

«С ванъе случилась беда!»

«А?» Линь Чуцзю застыла, а Су Ча взволнованно сказал: «Здесь не место для разговоров. Пойдёмте поговорим в кабинете».

На этот раз Линь Чуцзю не требовались советы Су Ча, она сама побежала в кабинет.

Как только они прибыли в кабинет, Су Ча закрыл дверь и показал Линь Чуцзю письмо Лю Бая.

«Ванфэй, взгляните…»

«Это… это правда?» Прочитав письмо, Линь Чуцзю потрясенно отступила на шаг назад.

Сяо Тяньяо был тяжело ранен и без сознания!

«Ванъе подставили на этот раз. По какой-то причине на поле боя внезапно появились гвардейцы чёрных доспехов из Центральной Империи. Ванъе потратил много сил, чтобы заставить их отступить. Поскольку Ванъе сильно пострадал из-за этого, Северная армия воспользовалась этой ситуацией. Ванъе снова атаковали. В итоге, бог боевых искусств Северной страны подорвал себя, и при этом ванъе был тяжело ранен и потерял сознание», — сказал Су Ча Линь Чуцзю с яростью. Он знал, что Линь Чуцзю не дочитала письмо, что она остановилась, когда прочитала о том, что Сяо Тяньяо серьезно ранен, потому что он поступил так же. Он уже сидел в карете, когда вспомнил, что на дочитал письмо. Поэтому он достал его и перечитал заново.

Линь Чуцзю не было дела до того, как пострадал Сяо Тяньяо. Она хотела знать одно: «Сколько дней прошло с тех пор, как письмо было отправлено тебе?»

«Четыре дня, ванъе потерял сознание четыре дня назад», — Су Ча был в этом уверен.

«Тогда, если принц сейчас очнётся, мы не получим новостей об этом, так?» Четыре дня были достаточным сроком, чтобы многое сделать, и чтобы многое случилось.

«Можно так сказать, но, судя по письму Лю Бая, ванъе на этот раз сильно пострадал. Боюсь, что это невозможно». Су Ча знал характер Лю Бая. Если бы ситуация не была крайне плохой, он не прислал бы письмо с просьбой о помощи.

«Мы сейчас не на фронте. Мы не знаем, какова ситуация сейчас». Линь Чуцзю скучала по современным технологиям связи в этот момент. Если бы они были в современном мире, будь она хоть за тысячу миль, она могла бы спросить о происходящем сразу же по телефону.

«В этом нет ничего такого, но ситуация на фронте определенно не оптимистическая. Что Восточная Армия, Северная — как только узнают, что ванъе серьезно ранен, на упустят такой возможности». Су Ча знал, о чем думает Линь Чуцзю. Он тоже надеялся, что Сяо Тяньяо уже пришёл в себя, но на это нельзя было полагаться.

«Оооох», — Линь Чуцзю тяжело вздохнула и некоторое время молчала, прежде чем сказала: «Ты прав, поэтому… собирайся, мы сегодня же отправляемся на фронт».

«А?» — Линь Чуцзю испугала Су Ча. Почему она вдруг собиралась поехать на фронт?

«Ванъе серьезно ранен и без сознания. Лю Бай написал тебе, потому что просит помощи, не так ли?» — добродушно объяснила Линь Чуцзю.

«Да, это так». Хотя Лю Бай не сказал об этом прямо, разница была невелика.

«Поскольку это был зов о помощи, мы поспешим спасать ванъе. Если ванъе очнётся, Северная армия и Восточная не посмеют действовать опрометчиво». Даже если у Линь Чуцзю были предубеждения, она признавала, что Сяо Тяньяо очень силён, и солдаты востока и севера испугаются, когда увидят его невредимым, они потеряют мужество и на будут больше сражаться.

«Но, но…» Су Ча, казалось, был в замешательстве, но не мог сказать, почему.

Лю Бай попросил его о помощи, но он на говорил везти Линь Чуцзю на фронт.

«Никаких но, Лю Бай хочет скрыть новости о том, что ванъе ранен, поэтому он не решится пригласить доктора. Он написал тебе, потому что хочет, чтобы я приехала». Линь Чуцзю напомнила Су Ча, чтобы он не забывал, что она доктор.

«Вы подумайте, я…» — Су Ча хлопнул себя по лбу. — «Я и впрямь забыл, что вы доктор. Раз ванфэй решила ехать на фронт, я сделаю приготовления».

Сказав эти слова, Су Ча повернулся, чтобы уйти, но его остановила Линь Чуцзю.

«Вернись, не надо делать никаких приготовлений, мы с тобой уедем потихоньку с теневым стражем сегодня ночью. Больше никто не поедет».

Они должны были действовать тихо. Если они возьмут с собой много людей, разве это будет не то же самое, что раскрыть себя?

«Только мы вдвоем? Что же я буду делать? Я не врач, я, вероятно, не смогу помочь». Важнее сего было то, что он должен был путешествовать день и ночь всю дорогу. Могло ли его слабое тело это выдержать?

«Ты должен поехать, потому что…»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 550. Кризис. Зов о помощи**

«Потому что я не могу гарантировать, что я смогу вылечить ванъе, и не могу гарантировать, что Лю Бай сможет сохранить эти новости в секрете. В таком случае…» — когда Линь Чуцзю сказала эти слова, она остановилась на мгновение, посмотрела на Су Ча и вздохнула. Затем продолжила: «В тот момент, когда новости о том, что ванъе серьезно ранен и умирает, дойдут до столицы, если меня там на будет, ты будешь первым, кому непоздоровится».

Без поддержки Сяо Тяньяо Су Ча был просто обыкновенным предпринимателем. У семьи Су были деньги, но не было влияния. Если новости разойдутся, император и остальные не оставят Су Ча в покое, потому что…

«Банк под твоим началом — большой жирный куш, с которого все не сводят шлях. Когда все узнают, что ванъе серьезно ранен, император потребует от тебя передать ему управление банком». Без поддержки Сяо Тяньяо император сможет вынудить Су Ча. И существовало много способов заставить Су Ча «добровольно» отдать банк. Даже если Сяо Тяньяо выздоровеет, после того как Су Ча добровольно отдаст банк, вернуть его будет непросто. Однако все будет иначе, если Су Ча не будет в столице.

Если Су Ча не будет в столице, когда император заберёт банк у семьи Су, это можно будет назвать грабежом. Когда Сяо Тяньяо поправится от ранения, он сможет его забрать. Если… Если же Сяо Тяньяо не поправится, то он может не ожидать сохранить за собой банк. Однако он может спасти свою жизнь.

Су Ча вздохнул: «Вы правы, ванфэй. Я поеду с вами ночью». Для него было безопаснее покинуть столицу ночью с Линь Чуцзю. Что же до того, что случится с банком и семьей Су в его отсутствие? Ну и что, что он потеряет немного денег? Нельзя сказать, что он не мог себе этого позволить.

Когда Линь Чуцзю увидела, что Су Ча понял главное, она больше ничего об этом не сказала. Она только добавила: «Отдай распоряжения насчёт своей семьи в первую очередь. Особенно насчёт твоего отца».

Линь Чуцзю кое-что знала о семье Су. Как посторонняя, она не имела права говорить Су Ча, что он должен делать. Однако она не хотела, чтобы семья Су Ча устроила неприятности в самый ответственный момент.

«Я понимаю, я отошлю их сегодня днём. Ванфэй, не волнуйтесь, ни в дела банка, ни в дела семьи Су мой отец не сможет вмешаться».

На самом деле лучшим решением было бы убить его, но…

Этот человек был его отцом, как же он мог убить его?

«Хорошо, что ты сам это понимаешь. Что бы ни случилось, тебе самому подчищать концы. Я не хочу, чтобы мы вернулись и увидели, что семья Су нашла убежище у императора». Слова Линь Чуцзю были одновременно и советом и предупреждением.

Су Ча понимал важность этого дела и не решался откладывать.

«Я разберусь с этим. Ванфэй, просто ждите меня у почты за городом сегодня».

«Хорошо», — когда Линь Чуцзю разрешила этот вопрос и Су Ча ушёл, Линь Чуцзю позвала домоправителя Цао. Она могла скрыть свой отъезд от всех, кроме домоправителя Цао. В конце концов, ей тоже нужна была его помощь. Линь Чуцзю вкратце рассказала о том, что случилось с Сяо Тяньяо, и, прежде чем домоправитель Цао успел отреагировать, она добавила: «Я не возьму с собой охранников из поместья, чтобы обычные люди не могли об этом узнать. Что же до императора? Если вы не скажете ему, даже если он будет сильно давить, он не сможет убить вас».

Если Сяо Тяньяо не умрет, император не сможет слишком притеснять людей в поместье Сяо. Напротив, если Линь Чуцзю будет в столице, когда станет известно о несчастьях Сяо Тяньяо, император выступит против неё.

«Ваш старый раб понимает. Ванфэй, вы можете быть спокойны, ваш раб позаботится о поместье Сяо», — твёрдо сказал домоправитель Цао без тени колебания или страха.

Это был не первый раз и не последний. Поместье Сяо будет с Сяо Тяньяо, пока он на переживёт эти трудности.

«Когда вы здесь, я не беспокоюсь за поместье Сяо». После более полугода знакомства Линь Чуцзю хорошо знала преданность домоправителя Цао поместью Сяо.

Кто угодно мог предать Сяо Тяньяо, но не домоправитель Цао.

Передав важные дела поместья Сяо, Линь Чуцзю стала готовиться к путешествию.

«Достаньте печать поместья Сяо, я заберу ее». Она не была нужна ей в дороге, но оставлять не в поместье Сяо было небезопасно.

Охранники поместья Сяо могли остановить любого, кто хотел войти, но они не смогли бы остановить императорскую армию.

Чтобы достать печать, и Линь Чуцзю, и домоправитель Цао должны были одновременно открыть шкатулку. Домоправитель Цао пришёл со шкатулкой в руках. Открыв шкатулку, Линь Чуцзю не спешила убрать не. Вместо этого она написала прошение.

Линь Чуцзю писала средне и не литературные способности были средними, но она все равно была в состоянии ясно объяснять вещи. Линь Чуцзю признавала свою вину в том, что она покинула столицу в частном порядке, и несколько раз заявляла, что император может наказать ее, когда она вернётся в столицу.

«Если император узнает, что я покинула столицу без разрешения, дайте ему это письмо с прошением». Линь Чуцзю поставила печать поместья Сяо. Когда чернила высохли, она сложила его и протянула домоправителю Цао.

«Я понимаю». Спина домоправителя Цао сгорбилась, и он, казалось постарел на несколько лет. Линь Чуцзю невольно вздохнула, увидев это.

«Домоправитель Цао, ни к чему так переживать. Мы с ванъе скоро вернёмся».

«Я понимаю. Ваш старый раб всегда будет ждать возвращения ванъе и ванфэй». Домоправитель Цао всхлипнул, но не заплакал — только его глаза покраснели.

Хотя Линь Чуцзю не сказала, насколько тяжело был ранее Сяо Тяньяо, раз Линь Чуцзю должна была спешить на фронт ночью, этого было достаточно, чтобы показать, что ранение Сяо Тяньяо было крайне серьезным. Иначе она бы так на поступила.

«Не волнуйтесь, ванъе поправится». Кроме этого, Линь Чуцзю не знала, что ещё сказать. В конце концов, она не знала, были ли раны Сяо Тяньяо серьезными.

Линь Чуцзю нужно было сделать много приготовлений, поскольку она уезжала ночью. Таких, например, как собрать сухой паёк, который потребуется в дороге, а также оружие до самозащиты.

Разумеется, это были не самое важное. Важнее всего было придумать, как Линь Чуцзю будет блокировать сигналы о помощи, которые добавят ей проблем и будут задерживать ее путешествие и обнаруживать ее местонахождения.

Линь Чуцзю оставалась в поместье Сяо. Хотя главной причиной было то, что снаружи было небезопасно, но также и потому, что когда она выходила, она получала бесчисленные отчаянные сигналы о помощи. Ее заставляла лечить пациентов медицинская система, поэтому Линь Чуцзю с такой неохотой выходила наружу.

Не то чтобы ей не хотелось спасать людей, но медицинская система никогда не обращала внимания на ситуацию и время. Когда кто-то просил о помощи, она была обязана спасать людей. В результате она вечно встречала каких-нибудь необъяснимых пациентов и необъяснимые вещи. Линь Чуцзю не хотела попасть в руки императора, и она не хотела, чтобы люди узнали, что в ней было особенного. Поэтому, ради собственной безопасности ей оставалось только пореже выходить из дома.

Пока она была в поместье Сяо, она также изучала, как можно блокировать медицинскую систему, независимо от ситуации и времени. В итоге она выяснила, что помимо дерева, бамбук и глина тоже могли блокировать сигнал о помощи. Железо и бронза не могли. Узнав об этом, Линь Чуцзю попросила своих четырёх служанок помочь ей сплести несколько бамбуковых шляп. Когда она их испытала, она не получила сигнала.

Теперь у неё в комнате было несколько бамбуковых шляп, но эти шляпы годились только, чтобы ходить, но не годились, чтобы скакать на лошади. Ее первоочередной задачей было усовершенствовать эти шляпы, иначе что она будет делать по дороге?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 551. Отцеубийство. Быть мишенью**

И Фэйцуй, и Чжэньчжу были умными девушками. Хотя они не знали, что Линь Чуцзю хочет сделать, улучшая те бамбуковые шляпы, услышав просьбу Линь Чуцзю, четыре служанки постарались изо всех сил. Однако прежние бамбуковые шляпы не подлежали улучшению. Фэйцуй и Чжэньчжу пришлось попросить плотника сплести для Линь Чуцзю новые шляпы. А потом добавить украшений, чтобы люди не видели, что они сделаны из бамбука.

После того как замок Лубань был создан, плотник поместья Сяо, который сидел без работы, вдруг стал загружен делами. Разумеется, его главной работой было не сделать Линь Чуцзю шляпу, а помочь ей создать некоторые деликатные изделия.

Например, потайной клинок, который можно было привязать к запястью, патроны, которые можно были привязать к ноге, маленький шарик размером с яйцо, который можно было наполнить лечебным порошком, и грозовую иглу. Разумеется плотник не мог сделать такое потайное орудие как грозовая игла раньше, потому что Линь Чуцзю сама не представляла, как их делать.

Затем Линь Чуцзю объяснила, что грозовая игла — это маленькая коробочка, содержащая сотни ядовитых игл внутри. Когда на ее механизм нажимают, ядовитые иглы мгновенно вылетают, густо как сеть. Врагу будет некуда скрыться.

Когда плотник услышал объяснение Линь Чуцзю, ему захотелось сделать такое потайное оружие, но он обнаружил, что у него недостаточно мастерства. Плотник много думал над этим, но в конце концов разыскал кузнеца.

Вместе с домоправителем Цао они полмесяца исследовали это. Они сделали маленькую коробочку, которая могла вмещать восемнадцать ядовитых игл. Дальность метания могла достигать 50 метров. Смертельностью оружие не поражало, но его можно было использовать для самозащиты.

Линь Чуцзю испробовала одну, и эффект был идеальным. Хотя они, возможно, и не могли никого убить, если яд в игле будет достаточно сильным, она сможет быть смертельной. Линь Чуцзю ещё давно попросила плотника и кузнеца сделать сотни таких, и теперь они пригодились. Линь Чуцзю вовсе не стала церемониться и взяла весь инвентарь, что был. Это было необходимо для путешествия. Она обидела бы тяжёлый труд плотника и кузнеца, если бы не взяла их работы с собой.

Вечером, когда бамбуковая шляпа была готова, Фэйцуй и Чжэньчжу начали прикреплять к ней ткань, как велела Линь Чуцзю. Они также прикрепили ленту, которой Линь Чуцзю могла завязывать ее на голове.

Хотя им всем казалось, что шляпа Линь Чуцзю выглядит странно, что они уже не понимают ее вкуса, они не противоречили ей, потому что Линь Чуцзю этого хотела.

Помимо приготовления шляп и одежды для путешествия, Линь Чуцзю также попросила Фэйцуй и Маньяо подготовить много сухого мяса и кукурузных лепёшек для еды в дороге, чтобы не тратить время на поиски еды.

Они должны были путешествовать день и ночь. Они не могли позволить себе тратить время попусту.

У них был лишь один день. Им ещё нужно было подготовить много вещей. Линь Чуцзю гоняла слуг и охранников поместья Сяо туда-сюда. Сама она была так занята, что ей некогда было даже попить воды.

Линь Чуцзю также пропустила и свой обед. Фэйцуй и Чжэньчжу разогревали еду снова и снова, но Линь Чуцзю не приходила, чтобы поесть. Они невольно вздыхали. В итоге им пришлось попросить повара испечь несколько булочек, чтобы Линь Чуцзю съела их в дороге.

Линь Чуцзю была занята до поздней ночи. Когда она закончила, оставался лишь час до условленного времени. Поразмыслив немного, Линь Чуцзю решила освежиться и отдохнуть до условленного часа. Ей нужно было скопить достаточно сил, чтобы выжить в дороге.

Когда Линь Чуцзю расслаблялась в ванне, Су Часа был ещё занят. Он мало что мог сделать со своим бизнесом и банком. Он должен был сосредоточиться только на общих идеях. Он мог передать эти особые дела своим доверенным людям. Что доставляло ему хлопоты, так это семья Су.

Сегодня, когда он поспешил в поместье Сяо, он привлёк внимание заинтересованных людей. И, пока его не было, кто-то в тайне связался с его отцом и сводными родственниками. Пока он был так занят, эти люди пытались объединиться с чужаками. К счастью, охранники в поместье были наготове и остановили его отца в последний момент. Иначе всё могло бы обернуться большими проблемами.

Его сводные брат и сестра, естественно, не станут останавливать их отца. В конце концов, хотя дело семьи Су было уже в его руках, их отец когда-то был главой семьи Су. То, что он сговорится с посторонними, чтобы вернуть семейное имущество, было не исключено.

«Отец, я всегда хотел сохранить тебе жизнь, но ты постоянно испытываешь мое терпение. Вот скажи мне, что мне с тобой делать?» Су Ча устало посмотрел на четверых любой, которых привели к нему. Он не мог скрыть разочарования в своём сердце.

Если бы он был готов носить бремя убийство своего отца в будущем, он действительно с радостью отправил был всех этих людей на смерть, чтобы они присоединились к его матери и брату.

Отца Су связали. Глядя на Су Ча сидевшего на почётном месте, которое должно было принадлежать ему, он задрожал всем телом.

«Ты злобный сын, ты когда-нибудь оставишь меня в покое?»

«Оставить тебя в покое? Отец, когда ты сговаривался с посторонними, ты подумал о том, что случится со мной?» Су Ча возможно и был мягким перед Сяо Тяньяо и Линь Чуцзю, но это не означает, что его было легко запугать.

Если бы его было легко запугать, как бы он мог держать все имущество семьи Су? Кроме его отца, у него было еще несколько дядьев и старших родственников в семье. Су Ча удалось захватить собственность семьи Су у своего отца и заручиться поддержкой всей семьи Су, что показывало, что его методы были необычайными.

«Что? Сговориться с посторонними? Ты, гнусный злодей, семья Су изначально была моей. Я не хочу отдавать ее тебе, и что же?» Отец Су гневно посмотрел на Су Ча.

В его глазах не было теплоты. В них была только ярость и жажда убийства. Он вообще не должен был позволять этому злодею жить. Он должен был задушить его, когда он родился.

«Ха! Когда это ты отдавал мне семью Су? И разве мне нужно, чтобы ты давал мне то, чего я хочу? Отец, раз ты перевозбудился и не осознаешь ситуации, не вини меня за нелюбезность». Су Ча очень устал. В обычный день он все же учел бы их отношения отца и сына и просто оставил его под замком, но теперь…

Если он не предупредит их, эти люди никогда не поймут, где на самом деле их место.

Су Ча показал на своих сводных брата и сестру и на мачеху и, не моргнув глазом, сказал: «Свяжите этим людям ноги и бросьте их в Чжуаньцзы».

Что? Мачеха и сводные брат и сестра Су Ча запаниковали.

«Нет-нет, ты не можешь так со мной поступить. Су Ча, Су Ча, я твоя мать…» — мачеха Су Ча думала, что на этот раз все закончится как обычно. Самое большее — их запрут. Она не ожидала, что Су Ча будет так безжалостен, поэтому моментально запаниковала.

«Брат, брат, мы ошиблись… Отпусти меня, я никогда не посмею, я никогда не посмею сделать это вновь», — брат и сестра тоже кричали и плакали. Их высокомерие тут же сменилось на слезы и мольбы о милосердии. Однако Су Ча был непоколебим: «Поторапливайтесь».

«Как ты смеешь, ты непочтительный сын!» Отец Су был так зол, что он не мог не браниться, но он не мог вырваться из рук охранников.

«Отец, отец, спаси нас».

«Саньлан, спаси меня, спаси меня…»

«Разве есть что-то, на что я не решусь?» — Су Ча посмотрел на отца Су без всякого выражения, затем поднял правую руку и щелкнул пальцами: «Велите людям принести лекарство!»

«Какое лекарство? Ты ублюдок, что ты собираешься сделать?» Отец Су испугался, когда увидел, что Су Ча говорит серьезно. Он даже забыл о своей любимой жене и детях.

«Не волнуйся, я не убью тебя». Он не убьет своего отца. Он не хотел в будущем страдать от мук совести из-за убийства отца. Он позволит своему отцу дышать, но только дышать.

Он не за что не позволит этим людям испортить главное событие в поместье Сяо.

Однако Су Ча не знал, что поступив со своим отцом и родными таким ужасным образом, он вызвал подозрение у людей.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 552. Причина. Лучше и быть не может**

Если что-то идёт не так, должно быть дело в каком-то демоне. Су Ча разрешил опасность семьи Су решительными мерами. Однако он не знал, что этот особый метод в данный момент вызвал подозрения людей во тьме. Шпионы император были ещё хуже. Возможно, они и не могли разузнать новости поместья Сяо, но вести расследование в семье Су было не проблемой.

В ту же ночь новости о семье Су были доложены императору:

«Император, после того как Су Ча вернулся из поместья Сяо сегодня днём, он решительно передал все свои дела своим доверенным лицам, даже управление банком Тунъюань передано доверенному лицу».

Су Ча не в первый раз путешествовал далеко. Будучи бизнесменом он часто выезжал по делам, но он никогда не волновался так, как в этот раз.

«Помимо передачи дел в руки своих доверенных людей, Су Ча также приказал запереть в Чжуаньцзы свою мачеху и сводных брата и сестру и подрезать им ноги. С такими ранами они могут восстанавливаться больше полугода. Кроме того он дал своему отцу сильнодействующее лекарство. В данный момент отец Су Ча парализованный лежит в постели. Он не может ни двигаться, ни говорить».

Чтобы контролировать человека, нужно или нанести ему увечье или манипулировать им. После этого останется лишь шевельнуть рукой.

«Су Ча?» Император побарабанил пальцами по столу, глядя на доклад. Его глаза холодно блеснули и он сказал: «Вы знаете, куда он так спешит?»

«Ваш раб недостоин, я не смог этого выяснить», — начальник шпионов опустил голову и виновато признался. Император не рассердился. Вместо этого он сказал: «Присматривайте за ним, я не хочу никаких проблем».

«Ваш покорный слуга всё понял», — начальник шпионов отошёл и повернулся, чтобы исполнить приказ императора.

Сегодня все были обречены!

Помимо императора, императрица, наследный принц и даже принц Вэнь также получили странный новости о семье Су. Даже семья Цуй получила их. Все из-за того, что поведение Су Ча сегодня было слишком заметным.

«Возможно ли, что что-то случилось с Сяо Ванъе? Иначе с чего бы Су Ча быть таким нетерпеливым?» Услышав эти новости, глава семьи Цуй обсудил глубинное значение, скрывавшееся за происшествием, со своими сыновьями. Однако, как только он произнёс эти слова, он сам же первым отмёл их.

Это не имело смысла. Сяо Ванъе обезглавил троих богов боевых искусств одним ударом, так у кого же хватило бы глупости оскорбить Сяо Ванъе?

Из четырёх стран, можно сказать, что действительно никто не решился бы бросить вызов Сяо Тяньяо. Поэтому люди в столице не думали, что Сяо Тяньяо мог быть ранен.

На стороне Северной армии было пять богов боевых искусств. Трое умерли, а двое были ранены. Сяо Тяньяо сам был недалёк от того чтобы стать богом боевых искусств. В таких обстоятельствах кто мог навредить Сяо Тяньяо?

Прежде чем получить официальные новости, люди в столице никогда не думали, что гвардейцы чёрных доспехов Центральной империи появятся на поле боя и будут сражаться против Сяо Тяньяо. И более того, что ради того чтобы победить Сяо Тяньяо, бог боевых искусств Северной страны подорвёт себя!

Поскольку они не могли представить, что такое произойдёт, они не могли понять, куда Су Ча так заторопился.

«Пора использовать своих людей после стольких лет», — когда императрица получила новости, она подрезала комнатные цветы на столе.

«Следите за Су Ча всю дорогу от столицы. Не забудьте менять людей по дороге. Не дайте ему что-то заподозрить». В этот момент обнаружилась сила императрицы. У неё были люди в каждом городе, потому что… в этих городах был Цы Эньтан!

«Я поняла», — старая кормилица позади императрицы поклонилась и ответила, затем тихо удалилась.

Как только старая кормилица ушла, Седьмой принц, который стоял в углу и не подавал признаков жизни, вышел из тени.

«Мама-императрица, ты сказала… Имперский дядя Сяо ранен?» — Седьмой Принц поднял голову. Его маленькое серьезное личико казалось очень напряженным.

«Трудно сказать, давай понаблюдаем за реакцией поместья Сяо. Если Линь Чуцзю тоже уедет, значит, Сяо Тяньяо ранен». Императрица медленно срезала листья растения без следа беспокойства. Она выглядела спокойно и элегантно.

Но Седьмой Принц казался взволнованным. Он крепко взялся своей маленькой рукой за складку юбки императрицы.

«Матушка-императрица, с тобой ведь все будет хорошо, да?»

«С мамой всё будет хорошо», — императрица повернулась и с нежностью посмотрела на седьмого принца.

«Разве Линь Чузцю уже не связалась с Семьей Хуа? Ты можешь быть уверен, что скоро ее личность станет всем известна. А когда она вернётся в семью Линь, все будет гораздо проще».

«Ммм», — седьмой принц кивнул, но все равно не успокоился.

Помимо императора и императрицы, наследный принц и принц Вэнь тоже послали людей следить на семьей Су. Они не думали, что Линь Чуцзю сделает что-нибудь, поэтому не послали никого наблюдать за поместьем Сяо.

Но, разумеется, даже если бы они кого-то послали, это было бы бесполезно. Их людей обнаружили бы прежде, чем они смогли бы подобраться к поместью Сяо.

Ночью Линь Чуцзю надела специальную шляпу, тщательно укуталась и потихоньку вышла из столицы в сопровождении теневого стража. Из столицы вели только одни ворота, но всегда были способы скрыться от света, позволяющие людям покинуть столицу посреди ночи, никого не потревожив.

Линь Чуцзю и теневой страж выбрали путь по воде. Это было решение, которое принял теневой страж, узнав, что Линь Чуцзю хочет выйти из города. Водный путь в последнее время был относительно безопасным, потому что большинство людей не могло ничего найти в воде ночью. Линь Чуцзю и теневой страж поплыли по течению. Тщательно высчитав время, когда императорская армия сменяла караул, теневой страж и Линь Чуцзю нашли промежуток и повернулись к стене, чтобы выйти.

Покинув столицу, она сняла свой водонепроницаемый костюм и пошла на встречу с Су Ча, как они договаривались.

Когда Линь Чуцзю подошла, Су Ча уже прибыл. Линь Чуцзю не стала спрашивать его, как он добрался туда. Убедившись, что за ними никто не следит, они поехали дальше.

К рассвету они уехали на много миль от ворот в столицу.

Рано утром они нашли укромное место, чтобы поесть и передохнуть.

«Ты все устроил?» — спросила Линь Чуцзю за едой.

«Все устроено, не волнуйтесь. Эти люди в моей семье не доставят неприятностей». Холодная ненависть мелькнула в глазах Су Ча, так, что он сам ее не заметил.

«Ты уехал внезапно, не вызовет ли это подозрений?» — Линь Чуцз больше всего боялась этого. Они уехали так поспешно, это неизбежно привлечет внимание. Нехорошо будет, если люди что-то заметят.

«Не волнуйтесь, я кое-что устроил. Через два дня шпионы императора обнаружат, что семья Су открыла серебряную жилу на юге. Я уехал в спешке, чтобы найти эту серебряную жилу лично». Возможно они и сделали несколько ошибок, но Су Ча никогда не допустил бы такой большой ошибки.

«Серебряную жилу? Ты действительно знаешь слабости императора». Чего сейчас не хватает императору? Ему не хватает серебра, очень не хватает. Он безумно хотел бы достать серебра и золота, но…

Все серебряные и золотые жилы Восточной страны были в руках Центральной империи. А теперь, когда была обнаружена серебряная жила, только глупец не поверит, что император сможет так это оставить.

Она должна была признать, что Су Ча поистине талантлив!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 553. Ранена. Не выжить**

Разобравшись с опасностью, исходившей от императора, Линь Чуцзю испытала облегчение.

На самом деле они не боялись, что император узнаёт, что Сяо Тяньяо ранен. Они просто должны вылечить ранение Сяо Тяньяо как можно скорее. В конце концов продолжать скрывать это невозможно, но…

Это нельзя было обнаружить сейчас!

Они не могли позволить императору узнать о ранении Сяо Тяньяо. Иначе они не выживут.

Они с Су Ча уехали в такой спешке, потому что они торопились спасти его. Если этого преимущества не будет, без поддержки Сяо Тяньяо что они могут сделать, чтобы бороться с императором?

Мир большой, но лучше всё же сначала спасти Сяо Тяньяо.

Поев сухой еды, Линь Чуцзю хлопнула в ладоши и встала: «Готово. Идём». Пока она была ещё полна энергии, она хотела немного поторопиться. В следующие несколько дней они могли не удержать тот же темп. Их тела могли не справиться, даже если они захотят поспешить…

«Хорошо…» — Су Ча встал. Он долго терпел, но больше не мог сдерживаться. Он показал пальцем на шляпу Линь Чуцзю и спросил: «Ванфэй, для чего эта шляпа?» Она выглядела очень уродливо. На первый взгляд, у неё не было какого-то особого назначения, но Линь Чуцзю не снимала ее, даже когда спала. Она ей для того, чтобы скрывать лицо?

«Не называй меня здесь ванфэй. Зови меня Чуцзю или Ацзю». Линь Чуцзю сначала поправила обращение Су Ча к ней, а потом показала на свою шляпу: «Что же до этой шляпы? Она защищает от ветра и от пыли. Она также может защитить мою голову, если я упаду с лошади». Ну, бамбуковая шляпа не смогла бы уберечь ее при падении, какой бы крепкой она ни была, но…

Что ещё она могла сказать?

Не могла же она сказать Су Ча, что шляпа нужна была для того, чтобы отгородиться от сигналов медицинской системы, так?

Су Ча не поверил бы ей, верно?

«Но вам не обязательно носить ее за обедом или когда вы спите», — Су Ча никогда не видел, чтобы она ее снимала.

«Она мне нравится, так почему я не могу не носить?» — с готовностью сказала Линь Чуцзю. Это достаточная причина, так?

«Да, вы принцесса, за вами последнее слово». Как только был дан последний ответ, что ещё Су Ча мог сказать? Они снова заторопились по дороге.

Как только они ушли, мирная столица вновь погрузилась в хаос.

Исчезновение Линь Чуцзю прошло незамеченным. В этот момент и император, и императрица сосредоточили своё внимание на Су Ча. С этим ничего нельзя было поделать: на этот раз Су Ча повёл себя слишком заметно.

Как Су Часа и ожидал, шпион императора обнаружил информацию о серебряной жиле днём позже.

«Император, караван семьи Су обнаружил серебряную жилу на юге». Когда шпион сказал это, он был весь в возбуждении. Это было очень волнующее событие.

«Серебряную жилу? Ты уверен?» — император взволнованно встал.

Серебро было именно тем, чего у него сейчас недоставало. Ну, недоставало ему золото, но золотые жилы было сложно найти.

«Ваш раб уверен. Караван семьи Су оградил это место. Су Часа быстро разобрался с делами семьи и тихо покинул столицу и поехал к серебряной жиле. Судя по его действиям, он хотел раскапывать ее в частном порядке». Начальник шпионов был очень усердным. Он не только выяснил новости, но и упомянул о своей догадке.

«В частном порядке? Какая смелость». После вспышки радости император вскоре успокоился и сказал: «Передай мои слова и отправь местные войска, чтобы они окружили всю горную местность, где нашли серебряную жилу». На этот раз он ни за что не позволит никому использовать серебряную жилу, найденную в его землях. Даже Центральной империи.

«Ваш слуга понял», — громко ответил начальник шпионов.

Вскоре после императора императрица тоже получила те же вести. В отличие от императора, она не поверила им.

«Матушка-императрица, семья Су правда нашла серебряную жилу?» — с подозрением спросил Седьмой Принц.

Когда императрица это услышала, она улыбнулась.

«Почему ты не веришь в это, малыш Седьмой?»

«Мне кажется, что что-то не так. Су Ча не из тех, кто поддаётся волнению. Когда он открывал банк, он вел себя спокойно и тихо. Но теперь, когда он обнаружил серебряную жилу, он потерял самообладание и, забыв сохранять спокойствие, допустил такую большую ошибку?» Казалось, будто Су Ча сам подвёл их к информации о серебряной жиле. Правда ли все обстоит так?

«Мой малыш Седьмой вырос и стал разумным», — императрица погладила седьмого принца по голове и с нежностью улыбнулась. — «Малыш Седьмой, может быть, ты правильно угадал. Возможно, твой имперский дядя попал в беду на войне». Поэтому Су Ча и придумал серебряную жилу, чтобы отвлечь внимание императора.

Седьмой принц на обрадовался, услышав похвалу. Он спросил подозрительно: «Матушка-императрица, намерения Су Ча ведь так очевидны, почему отец-император об этом не подумал? Может, мы ошиблись?»

«Я думаю, ты прав. Бесполезно гадать. Спустя какое-то время ты узнаешь, прав ты был или нет. Что же до твоего отца? Он ведёт не ту же самую игру, что мы». Серебряная жила была интересна только для императора? А что же они?

Не то чтобы их не привлекала серебряная жила, но как бы она их ни привлекала, они не могли позволить себе забрать ее.

Седьмой принц кивнул головой, но его глаза, как чёрные виноградины, затуманились.

\*

После того как Су Ча забросил такую большую наживку, как серебряная жила, императора больше не интересовала Линь Чуцзю. Линь Чуцзю и Су Ча путешествовали без помех. Единственная проблема была в том, что после трёх дней путешествия Линь Чуцзю обнаружила, что внутреннюю поверхность ее бёдра натерло седло.

В целом, ничего особенного в такой ране не было. Царапины заживут за пару дней, но Линь Чуцзю ещё нужно было ехать на лошади весь следующий день. Как же ее тело успеет восстановиться?

Вечером Линь Чуцзю наложила на царапины лекарства и забинтовала их несколько раз, потом продолжила скакать на следующий день. Однако пораненное место болело как ножевая рана каждый раз, когда она ее касалась.

Это было так же, как носить туфли не по размеру. Ей приходилось носить их всё время, поэтому ей постоянно было больно.

Это было просто самоистязание!

В ту ночь Линь Чуцзю тихо осмотрела свои раны и обнаружила, что, как она и догадывалась, бинт прилип прямо к ране. Если она оторвёт его, не кожа тоже будет сорвана вместе с ним.

«Это настоящее невезение. Я забыла подготовиться заранее». Люди, которые никогда не путешествовали на большие расстояния, никогда не испытывали таких страданий. Линь Чуцзю только после этого поняла, что ей делать в следующий раз.

Ехать оставалось еще три дня, Линь Чуцзю не решалась сорвать бинт с раны. Потому что, даже если она сорвет его сегодня, то же самое случится завтра. И будет больнее носить новые бинты, когда мертвая кожа будет сорвана.

«Оставим все, как есть. К счастью, сейчас не жарко, иначе все бы загноилось».

Линь Чуцзю не двигалась. Она побрызгала лекарство прямо на рану, а затем обернула еще один слой, совсем как оборачивают рисовые клецки.

Конечно, рана Линь Чуцзю не укрылась от глаз теневого стража и Су Ча, но что они могли поделать? Те, кто много путешествовал верхом, должны были страдать. На самом деле, их дела были лишь немногим лучше, чем у Линь Чуцзю.

«Чуцзю, потерпи, мы приедем через три дня. И больше нам не придется скакать». Когда Су Ча почувствовал резкий запах лекарств и крови на Линь Чуцзю, он понял, что она серьезно ранена.

На самом деле, Су Ча очень волновался, что Линь Чуцзю не выдержит. В конце концов, следующие три дня будут гораздо тяжелее…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 554. Самый важный момент. Всё пройдёт хорошо**

Следующие три дня были самыми важными. В эти три дня Линь Чуцзю и Су Ча прибудут на линию фронта. Поэтому, хоть они и были измождены к этому времени, они продолжали торопиться вперёд.

Также и для Сяо Тяньяо и Лю Бая эти дни были особенно важными.

Через три дня Северная Армия подаст свою ноту о капитуляции. Если в этот день Сяо Тяньяо не очнётся, у них будут проблемы.

«Ванъе без сознания уже семь-восемь дней. Почему он до сих пор не очнулся?» — с грустью сказал Лю Бай.

Несколько дней назад все ещё было нормально. Никто не решался действовать, пусть даже они что-то подозревали. Поэтому даже если у некоторых людей и были подозрения, они не решались ничего предпринимать, но…

Сяо Тяньяо не показывался сам в течение четырёх дней и тем более не принимал никого в своём шатре. Из-за этого некоторые люди рискнули разузнать истину, и некоторые были очень настойчивы. Вначале войти пытались лишь маленькие группы. Лю Баю удавалось оттеснить их. Но Сяо Тяньяо по-прежнему не показывался. Люди императора начали проявлять инициативу. Этих людей Лю Бай не мог подавить.

Многие люди в армии потихоньку поговаривали, что Сяо Тяньяо, возможно, ранен. Просто благодаря репутации Сяо Тяньяо, никто не осмеливался ничего сказать лично.

Глядя на Лю Бая, Мо Цинфэн невольно вздохнул: «Осталось три дня. Они ждут и мы ждём. Если ванъе появится перед ними в день, когда Северная армия передаст письмо о капитуляции, слухи стихнут без нападения. Если к тому времени ванъе так и не появится, боюсь, нам придётся сражаться усерднее.

«Осталось всего три дня. Сомневаюсь, что ванъе очнётся или Ванфэй успеет приехать», — Лю Бай нервничал ещё больше, когда думал об этом.

Чтобы добраться из столицы до линии фронта, нужно было пять дней ехать без остановки. Как Линь Чуцзю, слабая женщина, доберётся сюда за семь дней?

«Ты слишком мрачно настроен. У нас есть ещё три дня. Многое можно сделать в эти три дня. Даже если ты не веришь в Ванфэй, ты должен верить в ванъе».

Мо Цинфэн тоже не верил, что Линь Чуцзю сможет примчаться на фронт за семь дней.

Ему было знакомо, какое это мучение — скакать верхом день и ночь. Как могла такая изнеженная женщина, как Линь Чуцзю, вынести такие тяготы.

Может быть, Линь Чуцзю и не сможет добраться на фронт даже за месяц. Мо Цинфэн не ожидал, что Линь Чуцзю приедет, он лишь надеялся, что она сможет прислать лекарства, которые излечат Сяо Тяньяо.

Если она прикажет гонцу доставить лекарства, гонец прибудет за четыре дня, как раз перед тем, как Северная Армия передаст письмо о капитуляции.

Однако Мо Цинфэна разочаровало то, что через четыре дня никто не приехал. Никто не приехал и через пять дней. И никто не приехал через шесть дней. И завтра будет день, когда Северная армия отдаст письмо о капитуляции. Но Сяо Тяньяо, главнокомандующий Восточной армии, все ещё лежал в постели без движения.

«Завтра будет последний день. Лекарство Ванфэй так и не прибыли, и ванъе так и не очнулся». Прежде Лю Бай тревожился и беспокоился, но когда дело подошло к концу, он был на удивление спокоен. Потому что он знал, что теперь он не мог ничего поделать.

«Армия Цзиньувэй обладает невероятной силой. Однако их было меньше 200 тысяч. Если Северная и Восточная армии объединятся, не знаю, сможем ли мы победить». В этот момент Мо Цинфэну тоже пришлось готовиться к худшему. Лю Бай кивнул и сказал Мо Цинфэну: «Боюсь сегодня нас ждут перемены. Ты оставайся здесь и защищай ванъе. Я сделаю приготовления к завтрашнему дню». Раз уж они собираются драться, они должны быть готовы к этому. Они не могут проиграть, ясно? Мо Цинфэн хотел согласиться, но внезапно появился теневой страж. Он сжал кулаки и сказал: «Молодой господин Лю Бай, ванфэй здесь».

«Что?» Лю Бай был шокирован.

«Ванфэй и молодой господин Су здесь. Они ждут снаружи. Пожалуйста, велите кому-нибудь их проводить», — повторил свои слова теневой страж. Он говорил просто и прямо, без колебаний, но и Лю Бай, и Мо Цинфэн были шокированы.

«Ты уверен, что ванфэй здесь?» Как это могло произойти так быстро? Он не ослышался?

«Ваш покорный слуга уверен. Пожалуйста, отдайте распоряжение как можно скорее». Хотя Лю Бай был начальником над теневыми стражами поместья Сяо, они подчинялись приказам Сяо Тяньяо, так что они были вежливы с ним, но не чрезмерно уважительны.

«Ванфэй в самом деле здесь. Это прекрасно». Лю Бай очень обрадовался. «Мо Цинфэн, позаботься о ванъе. Я встречу ванфэй». Лю Бай радостно вышел. Каждый имеющий глаза мог заметить радость на его лице. Хотя Восточной армии нельзя было подходить к шатку Сяо Тяньяо ближе, чем на сто метро, многие люди ходили дозором. Или, точнее, шпионили за этим местом. Поэтому, как только Лю Бай вышел, они заметили перемену в его настроении. Он лучезарно улыбался, что озадачивало всех. Что случилось с Лю Баем? Может быть, Сяо Ванъе решил убить их и северную армию завтра? Это очень странно. Что же так обрадовало Лю Бая? Группа людей была потрясена улыбкой Лю Бая. Они не могли не поспешить с докладом к своему начальству. Их командующий тоже был в замешательстве, когда услышал доклад: «Почему Лю Бай счастлив?» Когда Лю Бай так обрадовался, им стало не по себе. Никто из них не знал, чему так радовался Лю Бай. Что происходило с Сяо Ванъе? Не заботясь о том, что подумают другие, Лю Бай радостно вышел из шатра. Полчаса спустя он привел назад шестерых человек. Говорили, что они были солдатами поместья Сяо. У каждого было полное удостоверение личности. Шесть человек никого не привели с собой. Все они были одеты в форму стражников и выглядели очень мужественно. Даже у самого невысокого молодого человека было торжественное выражение лица. Личная стража Сяо Ванъе тоже принадлежала к четвертому рангу гвардии. Можно было сказать, что их считали особым подразделением в армии. Человек, ответственный за инспекцию, не решился доставлять им беспокойства. Не говоря уже о том, что Лю Бай лично представил шестерых человек. Генерал Восточной армии хотел было смутить этих людей, но, если Лю Бай и Мо Цинфэн — двое невоенных людей — могли оставаться в шатре с Сяо Тяньяо, то какая причина была у него отказать этим людям? Солдаты поместья Сяо войдут в шатер?

«Это лишь шесть солдат, они не смогут изменить ситуацию. Пропустите их». В итоге генерал Восточной Армии согласился пропустить шестерых человек. Из-за участия Лю Бая они не волновались, что эти люди окажутся шпионами, или что-то в этом роде.

«Завтра будет решительный день. Шестеро солдат не изменят ситуацию. Только пусть кто-нибудь за ними приглядывает».

Когда шестеро солдат смешались с сотнями, они действительно не привлекали внимания. Поэтому Генерал Восточной армии совсем не обратил на них внимания. Он великодушно позволил Лю Баю ввести людей и спокойно их пропустил. Лю Бай подумал, что характер Генерала Восточной армии переменился. Но что бы они ни подумали, все пройдет нормально, так?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 555. Та же кровать. Мало что можно сделать**

Линь Чуцзю и Су Ча прошли в шатёр спокойно. Много людей провожали их взглядами по дороге. Однако Линь Чуцзю и Су Ча это не смутило. Они серьезно шли, шаг за шагом. Они должны были походить на личную стражу Сяо Ванъе.

Линь Чуцзю как-то проходила военную подготовку, поэтому она была в состоянии держать выправку. Хотя у неё и не было так называемой фигуры военного, поскольку вокруг было темно, людям было ее плохо видно. Ей лишь нужно было не выделяться среди остальных.

Вскоре группа людей вошла в шатёр Сяо Тяньяо, но они остановились прямо снаружи его комнаты. Они не пошли внутрь, чтобы встретиться с Сяо Тяньяо. В конце концов, они были все грязные, не желательно было им идти прямо к Сяо Тяньяо. Конечно, для Сяо Тяньяо это не имело значения: он все ещё был без сознания.

«Как самочувствие ванъе?» Когда Линь Чуцзю и Су Ча вошли, они сразу задали вопрос, который их больше всего волновал.

«Ванъе все это время был без сознания, но его дыхание стабильно, так что его жизни, должно быть, что не угрожает», — честно сказал Лю Бай. Линь Чуцзю выдохнула с облегчением, когда услышала это.

«Это хорошо, если его жизнь не в опасности».

«Это прекрасно. Мы очень волновались все это время». Как только Су Ча услышал об этом, его нервы тут же успокоились. Четверо охранников тоже волновали уже не так сильно, как прежде. Они прислонились к столбам, чтобы отдохнуть. Путешествие было изматывающим. Они были на пределе, что уж говорить о Линь Чуцзю.

Поведение Су Ча было наиболее явным: он сел прямо на землю и отказывался подниматься.

«Нет, я не в состоянии. Я умираю. Неужели мне нельзя немножко посидеть?» Су Ча казалось, что его ноги налиты свинцом. Каждый раз, когда он делал шаг, его ноги были тяжелыми. Поэтому теперь ему не хотелось вставать, и он сел.

Выжить было непросто.

«Мне нет дела до тебя». Лю Бай хотел было помочь ему сесть в стороне, но Су Ча это на оценил.

Линь Чуцзю с завистью посмотрела на Су Ча, но отбросила мысль последовать его примеру. Она была принцессой Сяо. В лагере было много людей, она не могла потерять лицо. Люди, которым дорога их репутация, не могут позволить себе испортить ее.

«Ванфэй», — Мо Цинфэн шагнул вперёд, чтобы поздороваться с Линь Чуцзю. Как только он подошёл, он почувствовал слабый запах лекарства и крови, исходивший от Линь Чуцзю. — «Ванфэй, вы ранены?»

Лекарство, которое использовала Линь Чуцзю имело очень слабый запах. Учитывая, что она собиралась войти в шатёр, она также использовала другие ароматы, чтобы скрыть запах крови на своём теле. Однако она на ожидала, что Мо Цинфэн почувствует его, как только она войдёт.

Когда Мо Цинфэн упомянул об этом, Лю Бай тоже вспомнил:

«А? Ванфэй ранена? Я почувствовал запах крови ранее. Вам в дороге встретились опасности? Вы в порядке, Ванфэй?»

«Путешествие было спокойным. Это всего лишь небольшая рана». Линь Чуцзю не хотела говорить больше. В конце концов место, где она поранилась, было очень неловким.

Но Су Ча не дал ей закончить разговор. Он пробормотал:

«Да уж, небольшая рана? Вы даже ходить нормально не можете от боли, так?»

Су Ча не хотел срывать маску с Линь Чуцзю. Он думал, что Линь Чуцзю была не так проста. Он всегда считал, что она была на так проста, из-за Сяо Тяньяо. Но на этот раз, в дороге, он понял, что Линь Чуцзю не просто так заслужила признание и искренность Сяо Тяньяо. Она многим за это заплатила.

В эти последние три дня не то что Линь Чуцзю, но даже он сам на мог держаться. Он думал, что Линь Чуцзю упадёт или попросит остановиться, но нет.

Линь Чуцзю переставляла свои окровавленные ноги и скрипела зубами всю дорогу. Шерсть лошади окрасилась красным, но она все равно не плакала и не жаловалась.

Су Ча однажды спросил Линь Чуцзю: «Разве вам не больно?»

И Линь Чуцзю сказала: «Больно, так больно, просто адски больно».

«Так почему же вы мне не сказали?» — снова спросил Су Ча.

Линь Чуцзю засмеялась: «Кому сказать? Тебе? Или стражам, которые идут за мной? А если бы я сказала это, вы бы дали мне остановиться и отдохнуть, пока мне не станет лучше? Я знаю, что вы бы не согласились, потому что даже я бы не согласилась. Так зачем же мне тебе говорить?»

Поскольку она ясно все видела и хорошо понимала, Линь Чуцзю решила терпеть, а не жаловаться.

И что с того, если бы они узнали? Такие люди, как они, сказали бы только: «Терпи, мы скоро приедем, у нас нет выбора, ясно?»

Услышав слова Су Ча, Мо Цинфэн нахмурился и спросил: «Разве вы не говорили, что опасности по дороге не было? Как же вышло, что ванфэй всё равно пострадала?»

Лю Бай тоже повернулся и посмотрел на Линь Чуцзю с тревогой на лице. С Линь Чуцзю ничего не должно было произойти: ему ещё нужно было, чтобы она вылечила Сяо Тяньяо.

Линь Чуцзю покраснела, но, поразмыслив, сказала прямо: «Я еще не ездила на лошади так долго. Я плохо подготовилась, поэтому у меня ссадины».

Так она и поранилась. Не раны были на внутренней стороне бедра, о чем было непросто сказать.

Мо Цинфэн и Лю Бай машинально посмотрели на ноги Линь Чуцзю, но быстро отвели глаза.

«Что ж… Ванфэй, вы привыкнете к этому после того, как станете чаще ездить верхом», — Мо Цинфэн смущенно отвернулся. Место ранения Линь Чуцзю в самом деле было слишком деликатным. Он не мог об этом задумываться слишком много.

В серьёзности его можно было не сомневаться, потому что даже Лю Бай после того как скакал верхом несколько дней, чувствовал сильную боль на внутренней стороне бедра. Что и говорить о Линь Чуцзю? Любой, что не ездил на лошади долго, после такого длинного путешествия получил бы травму.

«Ванфэй, мне попросить кого-нибудь принести тёплой воды для вас сначала, чтобы вы могли освежиться и переодеться или промыть рану?» Лю Бай хотел, чтобы Линь Чуцзю переоделась, прежде чем входить во внутреннюю комнату. Идти туда в таком виде было нехорошо. Разобраться с раной Линь Чуцзю следовало в первую очередь. В любом случае нельзя было, чтобы ее рана беспокоила ее, когда она будет лечить Сяо Тяньяо.

«Хорошо, сделайте это побыстрее. Я помоюсь сначала, а потом пойду посмотрю, как ванъе», — Линь Чуцзю не отказывалась. Ее ноги горели и болели. Ей срочно нужно было заняться раной и снять тяжелый костюм стражника.

Хотя просить горячей воды в армии было неудобно, Сяо Тяньяо был главнокомандующим и имперским принцем первого ранга. Какой бы трудновыполнимой ни была его просьба, его подчиненные должны были исполнить его требование как можно скорее.

«Ванфэй, останьтесь здесь заботиться о ванъе, а их я уведу». Лю Бай увел всех, кроме Линь Чуцзю. Су Ча был очень недоволен, но он встал и вышел.

Он не мог потерять лицо перед людьми поместья Сяо.

Шатер Сяо Тяньяо был очень большим. Там не только было две внутренние и внешние комнаты, но и ванная комната. Линь Чуцзю вошла внутрь и сняла шляпу, которую носила всю дорогу.

Несмотря на свой уродливый вид, она очень помогла ей в дороге. Иначе ей пришлось бы спасать людей, которых медицинская система потребовала бы спасать по пути.

Линь Чуцзю привезла с собой свою одежду. Она вся была мужской одеждой, что подходило к ее статусу военного.

Горячую воду принесли быстро. Слуги, принесшие ее, должно быть, были доверенными людьми Сяо Тяньяо. Они не поднимали головы, поставили горячую воду и ушли, не сказав ни слова и не осмелившись поглядеть вокруг.

Когда слуги ушли, Линь Чуцзю опустила занавеску внутренней комнаты, сняла одежду, вымыла свои длинные волосы и смыла пыль со своего тела горячей водой.

Только после этого она села на постель Сяо Тяньяо и взяла свой хирургический набор, чтобы снять бинты, прилипшие к ее ране.

Что же до того, почему она села на его кровать, так дело в том, что…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 556. Жениться на ней – самое мудрое его решение**

Потому что… Другого места присесть, кроме кровати, в комнате Сяо Тяньяо не было. Линь Чуцзю ничего не оставалось, кроме как сесть на кровать рядом с Сяо Тяньяо.

«К счастью, ты без сознания, иначе ты подумал бы, что я тебя соблазняю». Из-за того, что ее рана была на ее бедре, Линь Чуцзю совсем не могла носить штаны. Даже носить юбку было неудобно, поэтому в данный момент ее ноги были голыми.

Однако сейчас Линь Чуцзю не была привлекательна, даже с обнаженными ногами. Потому что ничего хорошего на ее ногах сейчас видно не было.

Обе ее ноги были обернуты толстым слоем бинтов, и они были испачканы кровью. Бинты были приклеены к ее телу в течение трех дней и теперь совсем обесцветились. Запах был почти удушающим.

«Хорошо, что ты без сознания, иначе, ты бы вышвырнул меня отсюда». Линь Чуцзю не забыла его пристрастия к чистоте.

Срезав бинты, которыми были обернуты ее ноги, она быстро стянула их слой за слоем и бросила их в пустой тазик.

Остался только слой, прилегавший к ее коже. Бинт действительно приклеился к ее плоти. Линь Чуцзю не нужно было пробовать, чтобы понять, что этот слой нельзя отрезать. Ей нужно было стягивать его по чуть-чуть вместе с отмершей плотью.

Изначально было бы хорошо попросить кого-нибудь помочь ей с такого рода занятием. Ей не обязательно было делать это самой. Но где Линь Чуцзю стала бы искать такого помощника?

Сделав глубокий вдох, Линь Чуцзю повернула голову и посмотрела на Сяо Тяньяо, который неподвижно лежал на кровати. «Ради тебя я действительно рискнула всем. Если тебе жаль меня, так и должно быть».

«Я хочу только, чтобы ты любил меня».

Если в этой жизни она не сможет избавиться от Сяо Тяньяо, тогда она будет надеяться, что их двоих ждет светлое будущее.

Если Сяо Тяньяо не полюбит кого-то другого, будет здорово. Думая об этом таким образом, Линь Чуцзю смотрела на Сяо Тяньяо с более тёплыми чувствами.

Она не была семнадцатилетней или восемнадцатилетней девочкой. Она могла отдать всё тому, кого любила, но она не стала бы сходить с ума от любви. Ее чувства будут рациональными и сдержанными.

Повернув голову, она посмотрела вниз и промыла свою рану обеззараживающим алкоголем, и постепенно срезала бинты вместе отмершими тканями.

В тусклом свете она все хорошо видела. Однако ее рана была на внутренней стороне бедра. У неё не было другой опоры для ног, кроме кровати. Линь Чуцзю могла только опустить голову, но ее шея спустя долгое время начала болеть. Разумеется, боль в шее была лишь второстепенной вещью. Первостепенной была боль в бёдрах.

Она отрезала отмершую кожу. Поэтому, хоть она и была очень осторожна, она неизбежно ковыряла нежную кожу раны. И каждый раз, когда она касалась ее, ей хотелось отбросить ножницы от боли.

В то время стояла поздняя осень, и ночное небо все ещё было немного холодным, но на лбу Линь Чуцзю выступили капли пота.

Ей было так больно!

Из-за боли ей хотелось вколоть себе анестезию или принять обездоливающее. Но, как доктор, она знала, что обезболивающие нельзя принимать когда придётся.

Что же до анестезии?

Даже местная анестезия может повлиять на ее движения, поэтому она могла лишь продолжать терпеть.

Мало-помалу отпершая кожа и бинт, врезавшийся в рану, были счищены. И вскоре после этого только красное и розовое мясо осталось, которое было похоже на кожу новорождённой мыши.

Линь Чуцзю хотела дальше очистить рану на своей правой ноге, но у неё болели руки. И из-за того что она сидела, опустив голову, ее шея тоже болела. Поскольку выбора не было, Линь Чуцзю пришлось использовать дезинфецирующий алкоголь, чтобы промыть рану на левой ноге, нанести лекарство и снова забинтовать ее.

Лекарство, которое Линь Чуцзю себе нанесла, имело небольшой обезболивающий эффект. Боль значительно ослабела после нанесения лекарства.

«Наконец-то это сделано». Бинт на ее левой ноге был новым и чистым и был приятным на вид.

Немного отдохнув, Линь Чуцзю продолжила промывать рагу на своей правой ноге.

Кто знает, может быть дело было в посадке на лошади или ещё чем, но правая нога Линь Чуцзю была гораздо серьезнее ранена, чем левая. На ней было даже несколько повреждений средних тканей. Когда она сняла отмершую кожу и бинты, потекло много крови. Линь Чуцзю чуть не прикусила язык от боли.

«В будущем я на допущу для себя таких страданий». После большой неудачи она больше не будет путешествовать такой неподготовленной.

Линь Чуцзю потребовалось полчаса, чтобы промыть рану на правой ноге. Ей было так больно, что хотелось кричать, но она не могла закричать, поэтому ей несколько раз пришлось прикусить язык.

«Ох…» Посидев неподвижно и тяжело дыша на кровати некоторое время, Линь Чуцзю наконец-то нашла в себе силы наложить лекарство.

Линь Чуцзю была очень искусна в перевязывании ран, она закончила это всего за два-три приема.

Перевязав свои раны, Линь Чуцзю не стала отдыхать. Она надела белые брюки и халат. Если не присматриваться, можно было не заметить, что на ней были брюки.

Терпя боль, она убрала грязные бинты с пола и вытерла кровать горячей водой. Убедившись, что грязи не осталось, Линь Чуцзю удовлетворенно остановилась.

Потом Линь Чуцзю помыла руки и села рядом с Сяо Тяньяо. Она достала свой стетоскоп и проверила его состояние. Она определила пульс Сяо Тяньяо ранее. Хотя его пульс был слабым, он был стабильным. Он не был пульсом умирающего человека. Что же до внутренних ран?

Простите неведение Линь Чуцзю, но она не могла определить это, просто послушав его пульс.

Медицинская система могла помочь ей диагностировать состояние Сяо Тяньяо, но понятно было, только что у него внутреннее кровотечение, которое требовало операции. Что же до конкретного кровоточащего органа, Линь Чуцзю нужно было самой дагностировать его.

«Что за сломанная система, бесполезна, когда ты в ней нуждаешься. Я даже не могу поставить точный диагноз. Этот чересчур широкий», — Линь Чуцзю снова пожаловалась на сломанную медицинскую систему.

Она действительно не могла понять, почему эти ученые создали такую глупую вещь. Зачем принуждать самоотверженных докторов посвящать свою жизнь лечению людей по всему миру?

Однако такого рода принудительная приверженность делу была также интересна.

Медицинская система была не очень полезна, поэтому Линь Чуцзю все равно пришлось проверять самой.

Линь Чуцзю достала из медицинской системы некоторое необходимое оборудование. Она сняла одежду Сяо Тяньяо, проверила его внутренние органы на предмет кровотечения, а затем задумалась об операции.

В помощью современного медицинского оборудования результаты осмотра пришли очень быстро. Когда Линь Чуцзю Линь Чуцзю увидела результаты на пленке, когда невольно покачала головой.

«У него кровотечение в легких и печени. Даже его сердце стеснено. Это просто в точности состояние умирающего». Линь Чуцзю хотелось заплакать. Внутренние органы Сяо Тяньяо были сильно повреждены. Это было необычное ранение.

Помимо внутренних органов, Линь Чуцзю догадывалась, что мозг Сяо Тяньяо тоже был поврежден. Иначе Сяо Тяньяо не пробыл бы так долго в беспробудной коме.

Линь Чуцзю снова осмотрела голову Сяо Тяньяо. Никакая травма не указывала, где у него была закупорка сосудов в мозгу. Ей нужно было немедленно провести операцию, чтобы удалить ее.

Две самые сложные части человеческого тела были ранены. Сяо Тяньяо смог выжить благодаря своему хорошему здоровью. Однако такие раны невозможно было вылечить китайской медициной. Сяо Тяньяо очень повезло, что у него была Линь Чуцзю.

«То, что ты на мне женился, было самым мудрым решение в твоей жизни. И самой большой удачей». Линь Чуцзю посмотрела на пленку, а затем с улыбкой взглянула на Сяо Тяньяо, который не реагировал.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 557. Письмо о капитуляции. Завтрашний день очень важен**

Что трепанация, что торакотомия не были простыми операциями. Линь Чуцзю не собиралась оперировать запросто, раньше чем подготовится.

Поставив диагноз Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю сначала влила ему питательный раствор, чтобы поддержать самые основные нужны его тела.

В последние десять дней, пока Сяо Тяньяо был в коме, Лю Бай кормил Сяо Тяньяо супом три раза в день. Он также давал ему несколько глотков настоя женьшеня каждые два часа.

Поэтому, хотя Сяо Тяньяо сильно похудел за последние десять дней, его организм был не совсем в плохом состоянии. По крайней мере, он мог пережить операцию.

После того как Линь Чуцзю отрегулировала скорость капельницы, она села рядом, достала медицинскую карту и записала состояние Сяо Тяньяо и план лечения.

Поскольку она пользовалась не кисточкой, почерк Линь Чуцзю выглядел гораздо лучше. Что важнее всего, она писала очень быстро.

После того как бутылка питательного раствора была влита, Линь Чуцзю дала Сяо Тяньяо еще немого воды. А после того как она дала ему лекарство, она попросила теневого стража найти Лю Бая.

Линь Чуцзю знала, что при Сяо Тяньяо был теневой страж, поэтому она просто обратилась к пустоте и стала ждать. Вскоре после этого, одну палочку ладана спустя Лю Бай и Мо Цинфэн вошли.

«Здравствуйте, ванфэй. Долгих лет жизни вам», — Лю Бай и Мо Цинфэн вошли и по очереди поприветствовали Линь Чуцзю. У Лю Бая не было такой привычки, это Мо Цинфэн первым поздоровался с Линь Чуцзю, и Лю Бай последовал его примеру.

Линь Чуцзю бросила взгляд на Лю Бая, подняла руку и сказала спокойно: «Церемонии ни к чему».

После того как Мо Цинфэн поднялся, он встал в стороне, а Лю Бай спросил прямо: «Ванфэй, вы нашли причину?»

«У ванъе внутреннее кровотечение. У него, кроме того, закупорка в мозгу. Его состояние очень тяжелое». Снаружи Сяо Тяньяо выглядел так, будто не был ранен, но внутри он был ранен серьезно.

Бог боевых искусств взорвал себя. Это были не шутки.

«Состояние ванъе настолко серьезно?» — Лю Бай был шокирован. Сяо Тяньяо не был похож на раненого.

«Иначе с чего бы, по-вашему, ему быть без сознания?» — спросила в ответ Линь Чуцзю.

Лю Бай был ошарашен. Он только тогда понял, что задал глупый вопрос. Он слегка покашлял и сменил тему: «Ванфэй, вы смогли найти причину состояния ванъе, вы наверняка сможете найти способ вылечить его. Я хотел бы знать, сможет ли ванъе очнуться завтра?» — это было главным беспокойством Лю Бая.

Ранение Сяо Тяньяо можно вылечить позже. Им нужно лишь, чтобы он очнулся для завтрашнего дела. Иначе им предстоит тяжелый бой.

«Я не могу гарантировать». Сяо Тяньяо была необходима операция. У нее не было другого выхода.

«Ванфэй, завтра день, когда Северная Страна передаст письмо о капитуляции. Если ванъе не появится завтра… Боюсь, нас ждет большая беда». Хотя Лю Бай сделал приготовления к войне, ему все-таки не хотелось сражаться.

Если бой действительно будет, им будет не справиться ни с Северной армией, ни с Восточной. Таким образом, они проиграют с обеих сторон.

«Я знаю, что будет лучше, если ванъе сможет появиться завтра, но… некоторые вещи не в моих силах». Линь Чуцзю знала важность завтрашнего события. Иначе они с Су Ча не стали бы в такой спешке проделывать весь путь. Болезнь приходит с ошеломляющей силой, но отступает дюйм за дюймом. Эту болезнь нельзя было вылечить немедленно, лишь сказав, что она должна быть вылечена.

«Я доктор, а не бог». Не в ее силах было сделать Сяо Тяньяо здоровым одним щелчком пальцев.

Лю Бай вздохнул. Зная, что он только опозорится, если продолжит, он лишь сказал: «Ванфэй, просто сосредоточьтесь на лечении. Ваш покорный слуга организует все остальное». Не важно, сможет ли Сяо Тяньяо очнуться завтра или нет, он будет держать оборону!

Линь Чуцзю подумала немного и сказала: «Сходи к Северной армии, попроси им изменить время подачи письма о капитуляции на вечер».

«Изменить время?» Лю Бай был ошарашен.

«Да, если мы изменим время на вечер, у нас будет еще четыре часа. Может быть, ванъе очнется к тому времени». Если она не будет спать сегодня и подготовится к операции завтра днем… Сяо Тяньяо должен очнуться.

Если Сяо Тяньяо очнется, Линь Чуцзю была уверена, что он точно встанет с постели и покажется перед людьми с силой, доказывающей, что он не был ранен.

«Если я так вдруг изменю время, не возникнет ли у Северной Армии подозрений?» — вот о чем волновался Лю Бай, но…

«А если ты не изменишь время, у Северной Армии подозрений не будет?» — с усмешкой спросила Линь Чуцзю.

Лю Бай торопливо объяснил: «Нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, если мы внезапно изменим время, не предпримет ли Северная армия других действий? Я боюсь, что тогда мы столкнемся с большей опасностью». Лю Бай боялся. Если они внезапно предложат изменить время, Северная армия будет более уверена в ранении Сяо Тяньяо.

«Всё одно. Если они не увидят ванъе завтра, мы тоже будем в опасности». В некоторых случаях Линь Чуцзю любила рисковать.

«Что ж, я попытаюсь», — Лю Бай стиснул зубы и медленно кивнул.

Северная армия была разбита, они не имели права ничего говорить перед Восточной армией. Ему нужно было лишь убедить восточных генералов изменить время. Однако убедить восточных генералов было непросто. Лю Бай не мог гарантировать, что добьется успеха.

«Теперь иди. Я решу, предпринимать ли что-то сейчас или нет, после того как ты это сделаешь». Если Лю Бай не сможет убедить восточного генерала, тогда ей нет смысла торопиться оперировать Сяо Тяньяо сегодня.

Две серьезные операции будут проведены одновременно, это не закончится до завтра. Поскольку Сяо Тяньяо не сможет очнуться утром, к чему ей торопиться?

«Я иду». Когда Лю Бай понял, что Линь Чуцзю имеет в виду, он не смел откладывать. Он немедленно повернулся и вышел.

Мо Цинфэн помедлил немного, но потом последовал за ним.

«Ванфэй, я пойду с ним». Он очень волновался из-за Лю Бая.

«Ммм». Линь Чуцзю не задерживала его. После того как они оба ушли, Линь Чуцзю повернулась и пошла назад во внутреннюю комнату, где начала делать приготовления.

Независимо от того, удастся ли Лю Баю задуманное или нет, она проведет Сяо Тяньяо трепанацию и торакотомию. Она заранее подготовит хирургическое оборудование и в то же время…

Ей нужно потренироваться!

Хотя она теперь привыкла проводить операции одна и делала это очень успешно, она никогда не проводила одна такой большой операции. Ей нужно было потренироваться на манекенах снова и снова, чтобы получше с этим ознакомиться.

Человеческая жизнь очень хрупкая, и на ней сейчас лежит ответственность не только за жизнь Сяо Тяньяо, но и за ее собственную жизнь!

Если Сяо Тяньяо умрет у нее на руках, она погибнет.

Линь Чуцзю выложила в ряд хирургические инструменты и протерла всю внутреннюю комнату дезинфицирующим спиртовым раствором. Линь Чуцзю действовала очень медленно из-за ран на ее ногах. У нее ушел целый час, прежде чем она вымыла комнату.

Однако прошел час, а Лю Бай и Мо Цинфэн так и не вернулись!

Линь Чуцзю была почти уверена, что Лю Бай и Мо Цинфэн преуспеют, если он еще не вернулся.

Причина была проста. Если бы восточные генералы не согласились, они не дали бы Лю Баю и Мо Цинфэну шанса себя уговорить. Они не возвращались так долго, и это показывало, что позиция восточных генералов была не так тверда. По крайней мере, была возможность убедить их.

Однако, если есть возможность, с этим будет легче справиться!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 558. Могущественная, несравненная Сяо Ванфэй**

Хотя у Линь Чуцзю и были свои догадки, она не знала, сколько времени потребуется Лю Баю и Мо Цинфэну, чтобы уладить дела. На всякий случай Линь Чуцзю велела людям принести ей немного еды. Серьезная операция — не какое-то обыденное дело. Только если она достаточно подкрепится, у неё будут силы простоять по меньшей мере 10 часов! Почему так мало женщина-хирургов? Это потому что они не обладают достаточной физической силой. Масштабная операция может занять более 10 или 20 часов. Физически слабые люди не смогут выстоять в такого рода операции. Не говоря уже о спасении пациента, хорошо если если не придётся спасать самого хирурга.

Две палочки ладана спустя еду принесли. Линь Чуцзю закончила есть очень быстро. Она собиралась отдать тарелку, когда Лю Бай и Мо Цинфэн вошли.

Линь Чуцзю не смутилась, она спокойно отодвинула тарелки и палочки и спросила: «Какие условия они выдвинули?»

Линь Чуцзю не спросила, согласились ли восточные генералы или нет, она прямо спросила об условиях, что показывало, что Линь Чуцзю была уверена, что им удастся.

Лю Бай на мгновение опешил, а потом сказал: «Они хотят Тянь черное железо».

«Вы согласились?» — Линь Чуцзю подняла бровь и посмотрела на Мо Цинфэна.

Мо Цинфэн тут же выступил вперед: «Нет, я не стал соглашаться». Вот почему Лю Бай был таким недовольным, он думал, что он все испортил.

«Да, Мо Цинфэн не согласился. Сначала почти получилось. Но теперь… Боюсь, теперь ничего не сработает», — Лю Бай опустил голову с досадой. Потом он посмотрел на Мо Цинфэна осуждающе.

Мо Цинфэн ничего не говорил. Он просто стоял там твердо, не собираясь защищаться.

Линь Чуцзю посмотрела на Мо Цинфэна, а затем — на Лю Бая. Видя, что лицо Лю Бая было полно гнева, она невольно покачала головой.

«На это не следовало соглашаться». Как твердый человек Сяо Тяньяо мог уступить?

«Но, если они не согласятся, мы не сможем изменить время». Лю Бай посмотрел на Линь Чуцзю в замешательстве, будто бы виня ее в этих проблемах.

Это она предложила поменять время. Но теперь она отказывается принимать условие? Чего она добивается?

«Лю Бай, разве ты забыл, кого ты представляешь?» — Линь Чуцзю в самом деле не могла понять. Лю Бай находился с Сяо Тяньяо и Су Ча круглый год. Почему же он не научился у этих людей проницательности?

«Ванъе!» — этого Лю Бай определенно не забудет.

«Раз ты знаешь, что представляешь ванъе, зачем же ты идешь с ними на компромиссы?» Переговоры и компромиссы — это все разные вещи. Почему Лю Бай этого не понимает?

«Ванфэй, вы хотите сказать, что, если бы я согласился, я уступил бы им? Но если мы не пойдем на компромисс, они не согласятся изменить время». После двух часов он чего-то добился, но в последний момент встрял Мо Цинфэн. И теперь Линь Чуцзю тоже говорила, что он не прав. Никто бы не поверил, если бы Лю Бай сейчас сказал, что он доволен.

«Лю Бай, ты должен был сказать им изменить время, а не просить их позволения. Ты можешь предложить некоторые бонусы и уступки в обмен, но слишком много уступок — это компромисс. Если ты согласишься на слишком многое, люди будут думать, что тобой легко манипулировать и что ванъе слаб. Поэтому на некоторые условия можно согласиться, но на некоторое — однозначно нет». Линь Чуцзю так подробно объяснила все Лю Баю из уважения к Сяо Тяньяо. Иначе она не стала бы мучиться с Лю Баем.

«Я понимаю», — Лю Бай опустил голову и, похоже, осознал свою ошибку. Линь Чуцзю не стала на этом задерживаться и сказала: «Лю Бай, ты иди и вели им изменить время подачи письма о капитуляции Северной армии на вечер. Кто будет недоволен этим приказом, пусть приходит к ванъе завтра».

«Мо Цинфэн попросил меня сказать это ранее, но они отказались и все кричали, что хотят видеть ванъе немедленно», — беспомощно сказал Лю Бай.

Сяо Тяньяо был без сознания. Что бы они ни делали, они должны быть осторожны.

Линь Чуцзю фыркнула, но она не была сердита: «Они хотят увидеть ванъе? В самом деле? Тогда скажите им встать на коленях снаружи. Когда ванъе захочет видеть их, только тогда они смогут подняться».

«Разве так… можно? А что если они устроят неприятности?» Лю Бай хотел бы так поступить, но он боялся навлечь беду и заставить Северную и Восточную армии напасть раньше времени.

«Устроят неприятности? Чего ты боишься? Армия Цзиньувэй что, травоядная? Кто посмеет устраивать проблемы — тех просто убейте», — Линь Чуцзю бросила жетон поместья Сяо Лю Баю: «Это жетон, данный императором. С этим жетоном можно убивать кого угодно».

Жетон, который был в руке Линь Чуцзю, был дан Сяо Тяньяо императором. На нем была большая буква «Сяо». Сяо — такова была фамилия императорской семьи восточной страны. Этот жетон представлял Сяо Тяньяо. Император наградил Сяо Тяньяо этим жетоном. Это выглядело так, будто император ценил его, но на самом деле, это ничего не стоило. Сяо Тяньяо сам был рождён императорским принцем. Разве ему нужен был глупый жетон, чтобы подтвердить свою личность?

Сяо Тяньяо было мало толку от этой вещи, поэтому он отдал ее Линь Чуцзю, прежде чем уехал из столицы, и сказал, что она может достать его, если ее будут притеснять.

«Это жетон ванъе?» Когда Лю Бай взял жетон, он посмотрел на Линь Чуцзю в замешательстве. Как жетон Сяо Тяньяо мог быть в руках Линь Чуцзю? Как Линь Чуцзю его достала?

«Это жетон, представляющий принца», — поправила Линь Чуцзю.

«Откуда он у вас?» — наконец спросил Лю Бай.

Когда Лю Бай задал этот вопрос, Мо Цинфэн мысленно заорал на него. Разумеется, Линь Чуцзю рассердилась!

Линь Чуцзю холодно посмотрела на Лю Бая.

«Лю Бай, ты забыл, кто я такая?»

Голос Линь Чуцзю был очень тихим, но, когда Лю Бай услышал его, он понял, что что-то не так. А посмотрев в спокойные глаза Линь Чуцзю, он невольно отступил на пару шагов назад.

«Ванфэй, я… не не имел этого в виду».

«Мне плевать, что ты имел в виду, но Лю Бай… не испытывай мое терпение», — это был первый раз, когда Линь Чуцзю прямо сказала Лю Баю, что она недовольна. Прежде она не обращала внимания на презрение Лю Бая, потому что была не в том положении, чтобы разбираться с ним. Кроме того, она никогда не думала, что останется в поместье Сяо на всю жизнь. Так что, что бы люди поместья Сяо о ней ни думали, ее это не волновало. Но теперь все было иначе. Раз она не могла убежать, и раз она могла быть только принцессой Сяо, тогда она будет благородной и высокопоставленной принцессой Сяо, на которую никто не смеет смотреть свысока.

«Да… я… ваш слуга знает», — Лю Бай не хотел опускать голову, но по какой-то причине, он не удержался от этого под ледяным взглядом Линь Чуцзю.

«Теперь иди», — Линь Чуцзю недолго говорила с Лю Баем. И когда Лю Бай ушёл, она позвала теневого стража и попросила его достать ей бронзовое зеркало, подсвечник и горячую воду. Изначально она хотела поручить все эти вещи Лю Баю, но теперь ей не хотелось его видеть и тем более говорить с ним.

Теневой страж видел, как Линь Чуцзю отчитала Лю Бая, поэтому, когда он появился, не только его тон, но и поведение были уважительными. В свою очередь Линь Чуцзю безмятежно улыбалась, но у неё на сердце было холодно.

Разумеется, некоторые люди считали ее вежливость трусостью. Кто знает, было ли это из-за жетона Сяо Тяньяо или из-за слов Линь Чуцзю, но Лю Бай на этот раз все сделал гладко. Через четверть часа Лю Бай вошёл с Мо Цинфэном.

«Ванфэй, дело сделано». Лю Бай достал жетон, представляющий Сяо Тяньяо. Его голос звучал жестко. Восточные генералы не знали, что происходило с Сяо Тяньяо. Виля, что они все ещё не желают соглашаться, он достал жетон. С этим жетоном никто больше ничего не посмеет сказать.

Изменить время? Так измените его. Разве Сяо Тяньяо не имперский принц?

Что же до ранения Сяо Тяньяо? Что ж, они увидят это завтра. Это всего несколько дополнительных часов — они могут позволить себе подождать.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 559. Чудо. Убить ножом**

Когда время было изменено, Линь Чуцзю могла начать проводить операцию Сяо Тяньяо. Что же до того, будет ли операция успешной или сможет ли Сяо Тяньяо очнуться к вечеру?

Линь Чуцзю об этом не переживала. Хотя две важные операции должны были быть проведены сразу, Линь Чуцзю видела необычайную живучесть Сяо Тяньяо. Она была уверена, что жизненная сила Сяо Тяньяо больше, чем у обычных людей. Вещи, которые для обычных людей были невозможны, были возможны для Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо определенно позволит ей увидеть чудо!

Поэтому Линь Чуцзю совсем не боялась. Если не операция пройдёт успешно, Сяо Тяньяо будет в порядке.

Перед операцией Линь Чуцзю выставила Лю Бая и Мо Цинфэна за дверь. Она также несколько раз велела теневому стражу не впускать никого без ее приказа.

Это прежде Лю Бай мог бы выразить недовольство ее словами. Но теперь? Лю Бай действительно не посмел бы это сделать.

Воля, которую Линь Чуцзю показала ранее, была очень устрашающей. Линь Чуцзю в гневе была так же ужасна, как и Сяо Тяньяо. Когда его отчитывала Линь Чуцзю, у него было впечатление, что его отчитывает ванъе.

Лю Бай и Мо Цинфэн вышли, но они не решались отходить слишком далеко и встали на страже снаружи.

Когда восточный генерал увидел эту сцену, он ничего не сказал. Однако он и несколько его людей встретились, чтобы обсудить это дело.

«Лю Бай и Мо Цинфэн прямо сторожат снаружи сегодня. Какого черта Сяо Тяньяо там сегодня делает?»

«Сегодня важнейший вечер. Хотите ли вы выступить? Сверху нам намекнули, что если мы найдём возможность, мы должны избавиться от принца Сяо любой ценой».

Можно было не говорить о том, кем был человек наверху. Это явно был нынешний император. Если бы у них не было поддержи императора, почему бы они захотели действовать против Сяо Тяньяо? Потому что им надоело жить?

В этот день были и смелые группы людей, и, естественно, были и осторожные.

«Мы не знаем, чем Сяо Тяньяо занимается у себя в лагере. Что если он проходит критический момент, чтобы стать богом боевых искусств? Хотя Сяо Ванъе не может сражаться в момент перехода, момент перехода может быть как длинным, так и коротким. Если Сяо Тяньяо совершит переход быстро, а мы ещё не прорвём оборону армии Цзиньувэй, что мы будем делать?»

Даже если все они атакуют вместе,они не смогут одолеть принца Сяо.

«Ранен ли Сяо Тяньяо? В тот день, когда с ним сражались боги боевых искусств, они не ранили Сяо Тяньяо. Тогда кто же ещё, по-вашему, мог одолеть его? Я тоже считаю, что Сяо Тяньяо находится в критической точке перехода. Давайте не будем рисковать», — сказал один из робких людей. Если они не найдут возможности исполнить волю императора, император только отчитает их за некомпетентность.

Однако, если им не удастся их атака, погибнут не только они, но и члены их семей.

«Ранен ли Сяо Тяньяо? Кто знает? Но он не показывался уже 10 дней. Мы не знаем, каково его состояние. Может быть, он тяжело ранен. Люди, которые вошли в его шатёр, возможно, пришли, чтобы дать ему лекарство».

С этим утверждением соглашалось большинство людей, но они всё равно не решались напасть сегодня. Некоторые люди из робких снова убеждали их: «Давайте подождём до завтра и позволим Северной армии проверить это за нас. Я правда не решаюсь идти в атаку сам».

Когда один из группы смелых это услышал, он кивнул и сказал: «Если Сяо Ванъе в самом деле ранен, это, должно быть, серьезно. Он не показывался больше десяти дней, но лекарствами в лагере и не пахнет. Сейчас, даже если бы кто-то из поместья Сяо приехал с лекарством, было бы невозможно, чтобы Сяо Ванъе поправился мгновенно».

«Так что же теперь?» Когда один из смелых людей услышал, что и его коллеги тоже остыли, он сам оробел.

Они давно подозревали, что Сяо Ванъе был ранен, но никто не решался ничего предпринять.

Если они атакуют и убьют Сяо Ванъе, все будет нормально. Но если им не удастся его убить, они и их семьи будут убиты. Император совершенно точно их не защитит, да и не сможет защитить.

Не то чтобы они были плохого мнения об императоре, но методы принца Сяо были ужасны. Принц Сяо никогда не был человеком, следующим правилам. Если что-то делать было нельзя, он делал это втайне.

Как несчастны были те люди рек и озер, которых Божественный Доктор Мо заставил украсть еду, травы и медицинские препараты Дворца Сяо?

Сяо Ванъе был свиреп, как тигр. Не говоря уже о том, что они были не уверены, ранен ли Сяо Ванъе или нет. Даже если бы они были уверены, они не рискнули бы вслепую атаковать Сяо Ванъе.

Восточные генералы обсуждали и обсуждали это дело, но в итоге они не решились рисковать. Они решили подождать до завтра, когда придут люди Северной армии. Что же до изменения времени?

Гонец армии Цзиньувэй сам послал письмо. Однако Северная армия уже знала, что они придут немного позже, чем изначально было оговорено.

«Вы следуйте означенному времени. Я не верю, что Сяо Ванъе сможет выздороветь за один день», — таким было решение.

После того как Северная армия получила требование Восточной армии изменить время, они твердо уверились, что Сяо Тяньяо, должно быть, ранен. Он серьезно ранен, но…

«Какой толк в дополнительных четырех часах? Пусть даже Сяо Ванъе отложил это дело еще на четыре часа, от его ран невозможно было бы излечиться». Ранение Сяо Тяньяо, должно быть, было вызвано самоубийством бога боевых искусств. Такого рода ранение нельзя было вылечить лишь за 10-15 дней, так что же могли изменить 4 часа?

«4 часов достаточно для того, чтобы Сяо Ванъе сделал тщательные приготовления. Разве вы все забыли о тех ядовитых дымовых бомбах?» — громко напомнил своим людям Маршал Северной Армии. После того как он произнес эти слова, все замолчали.

Да, такая возможность была!

«Сяо Ванъе хочет использовать этот метод против нас? Но когда Сяо Ванъе запалит ядовитые дымовые бомбы, восточные солдаты тоже пострадают». Против яда дымовых бомб существовало противоядия, но они не верили, что у Сяо Тяньяо были их тысячи.

«Это могут быть не ядовитые бомбы, а что-то еще. Сяо Ванъе всегда был хитер. Мы должны быть осторожны завтра и не попасться в ловушку Сяо Ванъе. Конечно, людям Восточной армии необязательно можно доверять. Они просто хотят воспользоваться нами, чтобы выяснить положение Сяо Ванъе. Они не будут поступать с нами честно», — напомнил всем маршал Северной армии.

«Мы должны быть осторожны, но что нам делать завтра? Мы все-таки последуем нашему прежнему плану?» — лейтенант посмотрел на маршала в ожидании распоряжений.

Маршал немного поразмыслил, но потом покачал головой: «Мы не можем поступать по изначальному плану. Я подозреваю, что принц Сяо узнал наш план, поэтому он изменил время. Он хочет застать нас врасплох».

«Мы, генералы, согласны со словами маршала».

«Слова маршала разумны. До Сяо Ванъе, должно быть, дошли вести. Мы должны быть краснее осторожны».

Генералы сразу же согласились со словами маршала. Только заместитель главнокомандующего не сказал ни слова. Однако то, что он ничего не сказал, не означало, что другие будут его игнорировать.

Видя серьезное лицо заместителя главнокомандующего, маршал уважительно сказал: «Старший генерал, что-то не так?»

«Нет… Я просто думаю, восточная армия может убивать ножом, почему же мы не можем сделать то же». Заместитель главнокомандующего погладил бороду с задумчивым видом.

Когда маршал это услышал, его глаза загорелись: «Что вы имеете в виду?»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 560. Беда. Предать Сяо Ванъе**

Заместитель главнокомандующего не хотел много говорить, но всем хотелось защититься от Сяо Тяньяо. Никто не думал о том, как отбиваться. Ему пришлось встать и высказать свои мысли.

«Разве наши люди не смотрели на Гвардейцев Черных Доспехов? Вы видели, что произошло между старшим принцем и Сяо Ванъе. Пусть даже старший принц ничего не сказал, мы знаем, что он страшно ненавидит Сяо Ванъе. Если мы раскроем новости о том, что Сяо Ванъе скрывает ранение, думаете, старший принц упустит такую возможность?»

Восточная Страна использовать их, чтобы испытать Сяо Тяньяо, так почему юы им тоже не воспользоваться Гвардией Черных Доспехов? Как всем известно, у Сяо Ванъе много врагов.

«Старый генерал, это хорошая идея», — ответил маршал, как только заместитель главнокомандующего договорил.

Им ничего не придется делать, но это нанесет принцу Сяо смертельный удар. Лучшего способа, чем этот, не было.

«Это хорошо, что Сяо Ванъе изменил время. У нас есть лишние четыре часа. Нам хватит этого времени, чтобы найти Гвардию Черных доспехов», — гордо сказал генерал. Как будто он сам собирался атаковать Сяо Тяньяо.

«Да-да, это действительно хорошо, что Сяо Ванъе изменил время. Этих четырех часов хватит, чтобы разыскать их. И мы также пошлем хорошую новость в Центральную империи». В этот момент Северной стране приходилось цепляться за Центральную империю, потому что… Все их боги боевых искусств были мертвы!

Теперь, когда этих богов боевых искусств не стало, если у них не будет хороших отношений с Центральной империей, другие страны съедят их живьем и оставят только косточки. Да и их кости останутся только по той причине, что остальные три страны еще будут считаться с существованием Центральной империи. Так что они не уничтожат их одним ударом.

Видя, что все довольны, заместитель главнокомандующего решил, что сейчас идеальный момент, чтобы добавить ложку дегтя: «Это не так просто, как вам кажется. Вы должны понимать, что, в случае если Сяо Ванъе не ранен, у гвардейцев черных доспехов не будет преимуществ, когда они придут. Как вы объясните это старшему принцу?»

У этой медали было две стороны. Хотя они теперь были на 90% уверены, что Сяо Ванъе ранен, кто мог поручиться за оставшиеся 10%?

Как только заместитель главнокомандующего сказал свои слова, всем стало не по себе.

«Нет, такого не случится, правда ведь?»

«Да, совершенно ясно, что Сяо Ванъе ранен, мы… не просто так болтаем».

То, о чем говорил заместитель главнокомандующего, казалось разумным. Если люди в Центральной империи сочтут, что они обманули старшего принца и хотели его руками убить Сяо Тяньяо, разве они их не возненавидят?

«Я не боюсь ничего в этом мире. Но что если… что если Сяо Ванъе не ранен? Кто может это гарантировать?» — с торжественным выражением лица сказал главнокомандующий. Все, кто видел его лицо, отступили на шаг назад.

Кто мог это гарантировать?

Видя его таким, маршал тоже встревожился: «Старый Генерал, так вы считаете, это совсем невозможно сделать?»

Отличная возможность была перед ними. Если они упустят шанс убить Сяо Тяньяо, они будут жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

«Кто сказал, что это нельзя сделать?» — загадочно сказал заместитель главнокомандующего, погладив бородку. — «Вы понимаете, что значит, источник бедствия?»

«Я понимаю», — маршал кивнул, но все еще ждал, чтобы заместитель командующего продолжил. Когда заместитель командующего увидел, что он все ещё не понял, что он имеет в виду, он мысленно вздохнул.

Люди их северной страны были храбрыми и хорошо сражались, но они умели только сражаться. Их мозг не был достаточно гибким. Иначе зачем бы им приходилось опасаться восточной, южной и западной стран?

«Ладно, вы не догадаетесь, если я вам не скажу», — заместитель командующего хотел бы преподать им урок, но у него было мало времени. Ему некогда было его терять.

«Необходимо убедить старшего принца вернуться, но это не означает, что мы должны идти туда сами».

«Вы хотите сказать, что мы должны убедить Восток пригласить старшего принца?» — маршал наконец-то понял, что имел в виду главнокомандующий. Его глаза загорелись. Они были полны боевого духа.

«Да, просто дайте людям с востока это сделать. Они оскорбили старшего принца и гвардейцев чёрных доспехов. Я уверен, они ужасно напуганы. Мы просто должны упомянуть то, что мы знаем. Нам не обязательно проталкивать им это. Они ухватятся за это, потому что…» Заместитель главнокомандующего помедлил и ухмыльнулся: «Восток оскорбил старшего принца. Если Сяо Ванъе ещё жив, они могут толкнуть Сяо Ванъе на фронт, чтобы утихомирить Центральную империю. Но если Сяо Ванъе мёртв, на кого они свалят вину? Теперь когда есть шанс заслужить милость старшего принца, они несомненно стиснут зубы и сделают это».

«Замечательно, это действительно замечательно. Старый генерал очень умен, я пошлю кого-нибудь, чтобы отправить сообщение восточной армии», — хлопнув себя по бедру, радостно сказал маршал.

Будет хорошо, если гвардейцы черных доспехов смогут убить Сяо Ванъе. Им не придется делать это самими. Хотя они упустят возможность ублажить старшего принца, это было лучше, чем идти на риск.

После того как маршал составил план, он немедленно связался с восточным генералом. Узнав об этом, восточным генерал сразу же понял мрачные намерения северной армии.

Однако, как и сказал командующий Северной армии, востоку нужен был шанс загладить свою вину перед старшим принцем Центральной империи. Иначе, если Сяо Тяньяо умрет, старшему принцу не на ком будет выместить свой гнев. И именно они будут теми, кто пострадает.

Восточный генерал не дал немедленного ответа. Он только поблагодарил Северную армию за их сообщение и сказал, что им еще нужно обсудить это дело.

Отослав гонца северной армии, несколько генералов Восточной армии собрались вместе, чтобы это обсудить: «Северяне очень коварны. Зная, что мы оскорбили старшего принца, они толкают нас на то, чтобы мы заглаживали вину». Северные варвары смогли додуматься до такого, так почему же восточные умники не смогли?

«Они уверены, что мы пойдем на компромисс. Из-за Сяо Ванъе старший принц и гвардейцы черных доспехов потеряли лицо на поле боя. Если принц Сяо умрет, старший принц будет винить нам. Но если мы продадим новости о том, что Сяо Ванъе ранен, старший принц, возможно, не будет винить нас».

Они были не Сяо Тяньяо. У них не было способности и уверенности, чтобы бросить вызов Центральной империи.

«Так что, хоть даже мы и знаем, что это ловушка, в которую загнала нас Северная армия, нам остается только прыгнуть в нее? Вы не боитесь впустить в свой дом волка? Что если гвардейцы черных доспехов придут и убьют Сяо Ванъе и Армию Цзиньувэй, а северяне снова вступят в бой с нами. Что мы будем делать?»

Хотя большинство солдат Северной армии отступили, слоновьи наездники южной армии тоже ушли вслед за тем, как Северная армия объявила о поражении, все-таки они ушли всего 10 дней назад. Было очень просто послать им весточку, чтобы они вернулись.

Когда Северная армия атакует Восточную страну снова, что они будут делать?

Им придется бесконечно сражаться с Северной страной?

«Это действительно серьезная проблема».

Из-за этого восточные генералы глубоко задумались…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 561. Работать вместе. Перешагнуть через труп Ванъе**

Генералы Северной армии хотели воспользоваться ситуацией Сяо Тяньяо, чтобы завоевать расположение старшего принца Сюаньюань Чжи и в то же время использовать его, чтобы убить Сяо Тяньяо. Однако генералы Северной армии не могли позволить себе, чтобы новости оказались ложными, поэтому они спихнули это дело Восточной армии, но…

Генералы Восточной армии думали точно так же. Они еще больше, чем Северная армия, хотели добиться милости Сюаньюань Чжи и успокоить его гнев. Но они тоже боялись, что новости окажутся ложными. Сюаньюань Чжи определенно рассердится еще сильнее, если снова потеряет лицо.

«Давайте рискнем. Если мы выиграем эту партию, мы убьем двух зайцев одним ударом», — решительно сказал смелый восточный генерал.

Если они победят, они не только заслужат милость Сюаньюань Чжи, но и убьем Сяо Тяньяо с помощью Центральной империи. Если им повезет, они будут в выигрыше. Но…

«Что если мы проиграем? Если старший принц не сможет одержать победу, он нас не простит. И если Сяо Ванъе тоже узнает, что мы так подставили его, несчастье постигнет не только нас самих, но и наших потомков. Мы можем затонуть на тысячу лет», — трусливый восточный генерал встал и сказал с ледяным выражением лица.

Нельзя было винить их за робость, обстоятельства были слишком серьезными для них.

«Что ты имеешь в виду? Упустить такую прекрасную возможность? Тебе бы следовало знать, что если те, кто стоят над нами, узнают о том, что мы упустили такую возможность, ни нам, ни нашим потомкам будет не выжить». На этот раз смелые люди решили рискнуть.

Они были людьми императора, им было суждено быть врагами Сяо Ванъе. Если они хотели, чтобы у них и их потомков было великое будущее, им нужно было избавиться от Сяо Ванъе и перешагнуть через его труп.

«Я просто надеюсь, что мы будем осторожнее и не попадемся в ловушку Сяо Ванъе и Северной армии. Сяо Ванъе прячется за своими дверьми, и он предложил изменить время подачи письма о капитуляции. Вам не кажется, что ванъе нами играет?» Чтобы убедить всех, робкий генерал решительно сказал: «Мы все думали, что Сяо Тяньяо ранен. Но думали ли вы о другой возможности?»

«Какой возможности?» — спросил осторожный генерал.

«Что Сяо Тяньяо не ранен, и не становится богом боевых искусств. Что он прячется в темноте и ждет, когда нас, чтобы наброситься». Об этом говорилось раньше, но никто в это не верил. — «Вы говорили, что Сяо Ванъе не показывался десять дней, но колебания силы в лагере не отмечалось. Я думаю, Сяо Ванъе ранен. Почему вы не думаете, что Сяо Ванъе может быть не в лагере?»

«Если Сяо Ванъе не в лагере, то где же он?» — и решительные и робкие генералы разом посмотрели на робкого генерала, ожидая, чтобы он продолжил дальше убеждать их.

Робкий генерал не испугался и сказал: «У меня и раньше были эти предположения, но я не мог придумать причины. Но сегодня люди из Северной Армии пришли к нам с новостями, и я внезапно кое о чем подумал».

«В чем дело?»

«Старший принц и гвардейцы черных доспехов внезапно появляются на границе между Северной и Восточной страной. Почему? Для какого задания могло потребоваться то, что отправили старшего принца и гвардейцев черных доспехов? Вы знаете, ни восточная, ни северная армия не могут справиться с принцем Центральной империи. Обычные задачи не требуют, чтобы принцы приводили за собой гвардейцев черных доспехов», — робкий генерал внезапно упомянул о вещах, о которых заместитель командующего Северной армией думал десять дней назад.

Когда решительный генерал услышал это, он тут же кое о чем подумал: «Миссия старшего принца, наверняка очень выгодная и полезная, но не слишком опасная. Причина, по которой отправили гвардейцев черных доспехов, в том, что цена задания была очень высока».

«Это верно», — кивнул робкий генерал. — «Я думаю, Северная армия поняла это, поэтому они втайне последовали за гвардейцами черных доспехов. Северная армия смогла догадаться, как думаете, мог ли принц Сяо?»

«Ты хочешь сказать…» — прищурился другой робкий генерал. Робкий генерал кивнул: «Я подозреваю, что Сяо Ванъе не ранен и не в лагере. Он следит за старшим принцем и гвардейцами черных доспехов!»

Это предположение было разумно, но…

«В этом случае Сяо Ванъе мог бы просто прямо сказать об этом. Какой ему толк скрывать это?»

«А что в этом плохого? Без этого соглашения, разве люди станут действовать? Принц Сяо получит власть? Вы знаете, какое это преступление — сговариваться с Северной страной?»

Сговор с Северной страной был серьезным преступлением. Сотрудничество с врагом было изменой. На данный момент, если бы улики были явными, даже император не смог бы защитить их.

«Вы хотите сказать, что Сяо Ванъе хочет схватить нас всех разом?» — решительный генерал побледнел и задрожал от страха.

Это слишком ужасно.

«Кроме того, почему бы Сяо Ванъе этим не озаботиться? Не забудьте, что, когда Сяо Ванъе сражался против гвардейцев черных доспехов и Северной армии, мы ничего не сделали, чтобы помочь», — сказал робкий генерал и продолжил: «Подумайте об этом, если бы вы были принцем Сяо и были ранены, чтобы вы сделали, чтобы рассеять людские сомнения?»

Не ожидая ответов от остальных, робкий генерал снова сказал: «Если Сяо ванъе действительно ранен, если только он не серьезно ранен и не может подняться, чтобы скрыть свое ранение, он будет держаться и появится перед людьми».

«Да-да, это верно. Если Сяо Ванъе действительно серьезно ранен, он появится и не даст нам строить тут догадки». Осторожный генерал постучал по столу и громко отозвался.

Решительный генерал был ошеломлен и боялся пошевелиться.

После постоянных споров правда иногда становится все более и более неоднозначной.

Если бы они были группой гражданских служащих, возможно они еще могли бы угадать истинное положение Сяо Ванъе, но они были военными служащими, которым не хватало опыта в хитрых жизненных поворотах. Когда кто-нибудь представлял логичное объяснение, они уже не верили своему собственному суждению.

Все они знали, что если они допустят ошибку в суждениях, они заплатят большим, чем своей жизнью.

Чем выше была цена, тем более осторожными они старались быть. И чем осторожнее они были, тем больше они думали. И тем больше они думали, тем меньше у них было решимости вмешиваться.

Восточные генералы не решались вмешиваться, они боялись мести принца Сяо. После нескольких обсуждений, они решили втянуть вместе с собой в темные воды Северную армию. Они вместе пойдут искать старшего принца Сюаньюань Чжи.

Восточные генералы дали на это разумно звучащую причину: «Мы в одной лодке. Если за это будет награда, мы возьмем ее вместе. Нам не обязательно брать ее одним».

Зная, что Северная армия боялась и хотела толкнуть на риск их, восточные генералы притворились, что не знают этого и сказали эти красивые слова, чтобы людям Северной армии было не отказаться.

Разумеется, Северной армии не так уж хотелось отказываться. Если новости о ранении Сяо Ванъе окажутся правдой, они также могут получить некоторую выгоду. Если новости окажутся ложными, восточная страна вместе с ними претерпит гнев старшего принца.

Две стороны договорились, что они отправят людей к гвардии черных доспехов перед рассветом. Лю Бай и Мо Цинфэн также получили новости и решили устроить убийство человека, который передаст новости, по пути.

Они действовали по отдельности. Один должен был оставаться снаружи шатра, а другой — все устроить. Линь Чуцзю всего этого не знала.

Операционная была готова и анестезия подействовала. Она была готова провести Сяо Тяньяо торакотомию!

Операция могла быть только успешной, и не могла не подействовать!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 562. Ванъе. Невозможно представить**

Линь Чуцзю была одна. Как бы искусна она ни была, невозможно было провести две операции одновременно. Она решила провести торакотомию на Сяо Тяньяо сначала, чтобы очистить его внутренние органы от крови и вылечить травмированные органы. Что же до трепанации? Она решила подождать и сделать это при свете дня.

Когда анестезия подействовала, Линь Чуцзю подошла и коснулась длинных волос Сяо Тяньяо. В итоге ей не хотелось срезать их сейчас. «Постой, еще не поздно отрезать их после операции».

Линь Чуцзю не могла представить Сяо Тяньяо с бритой головой. Поэтому она пока не стала срезать его длинные волосы. Зная, что это будет очень сложно сделать, Линь Чуцзю решила спрятать голову в песок. До последнего момента она не станет стричь волосы Сяо Тяньяо.

Она достала маркер и нарисовала линию на груди Сяо Тяньяо. Это была хирургическая линия. Она будет резать по этой линии скальпелем.

У нее не было ни ассистента, ни медсестры, чтобы помочь ей. Линь Чуцзю аккуратно разложила все ножи в наиболее удобном порядке, чтобы иметь возможность взять нужный инструмент в каждый необходимый момент и не пораниться.

Скальпель был очень острым, если не быть осторожной и пораниться, это будет опасно и для нее и для Сяо Тяньяо.

Линь Чуцзю сделала глубокий вдох и взяла скальпель с хирургического подноса, встала под яркий свет и решительно надавила лезвием на кожу.

Ее учитель однажды сказал, что самый прекрасный момент — это когда ты надавливаешь скальпелем. Какое бы волнение и нерешительность она ни испытывала, в тот момент, когда она вонзила скальпель, она могла быть только полна уверенности. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, они увидели бы, как решительна она была в этот момент.

Разрез длиной в палец был сделан на груди, но ничего не вылилось наружу. Была видна только рана. На свету плоть казалась бледной и страшной.

Линь Чуцзю, казалось, этого не видела: она сменила скальпель и продолжила делать свою работу.

Разрезав и сняв кожу, она раскрыла грудную клетку, чтобы найти место закупорки и внутренние органы, которые нуждались в лечении…

Процесс был очень длительным и очень опасным. Даже маленький инцидент мог привести к возможности общирного внутреннего кровотечения.

Вскоре после этого Линь Чуцзю все сделала в совершенстве. Она взглянула на пакет с переливающейся кровью и убедилась, что его еще нескоро нужно будет менять. Линь Чуцзю продолжила свою работу.

Кровь, которую Линь Чуцзю переливала Сяо Тяньяо, была ее собственной кровью. К счастью, у Сяо Тяньяо была не редкая группа крови. Наоборот, у него была универсальная IV группа, которая могла получать переливания в любой момент.

Что же до того, обрадует ли это Сяо Тяньяо? Ну, Линь Чуцзю не собиралась рассказывать ему, что она использовала свою собственную кровь, чтобы сделать ему переливание.

На рассвете операция все еще не закончилась. Тромбы были удалены один за другим с помощью специального приспособления. Линь Чуцзю проводила очистку раны. Она вылечила все раны, которые нуждались в лечении. Линь Чуцзю проверила дважды, убедившись, что проблем не осталось, она начала зашивать рану.

Прежде чем начать шить, Линь Чуцзю проверила состояние Сяо Тяньяо и убедилась, что проблем не осталось, после чего продолжила.

Хирургический шов был последней ступенью операции, но она все равно не могла быть неосторожной. Линь Чуцзю, которая стояла на ногах почти четыре часа, уже к этому времени страдала от боли в спине. Но самое важное — это что у нее ныли руки.

Но как бы больно ни было ее рукам и пояснице, Линь Чуцзю все равно стояла прямо. Инструменты в ее руках все равно были крайне тверды и не дрожали.

Проткнув кожу иголкой и ниткой, она стала накладывать швы, закрывая ужасные ранения Сяо Тяньяо одно за другим. Вскоре все было сделано. Линь Чуцзю приложила немного силы, чтобы затянуть узел на коже и плоти. Со щелчком хирургическая нить была перерезана.

«Уууф… Операция прошла успешно», — Линь Чуцзю положила хирургическую нить и ножницы на поднос, а потом посмотрела на Сяо Тяньяо, лежавшего неподвижно на кровати. Ее глаза наполнились радостью.

Она была счастлива не потому, что человеком, которого она спасла, был Сяо Тяньяо, но просто потому, что операция прошла успешно.

Она была под таким давлением во время этой операции.

Она полагала, что, раз она смогла сама провести сегодня такую сложную операцию, она сможет также без проблем провести и трепанацию.

Подбодрив себя, Линь Чуцзю нанесла лекарство на рану Сяо Тяньяо, перевязала ее и повесила капельницу. После этого она провела осмотр и записала данные о температуре, сердцебиении и пульсе Сяо Тяньяо…

Ей потребовалось полчаса, прежде чем она смогла закончить все это.

Линь Чуцзю взглянула на песочные часы, отложила карту и потерла больную руку.

Линь Чуцзю не спешила продолжать операцию. Она прошла в место для умывания, помыла руки теплой водой, а потом позвала теневого стража: «Принеси два чайника горячей воды и завтрак».

Работать как следует на пустой желудок невозможно. Она была занята всю ночь, она не могла поспать, но она должна была поесть. Чтобы перейти к следующей операции, она должна быть полна сил.

«Да», — теневой страж ничего больше не сказал и ничего не спросил. Он кивнул головой, встал и тут же удалился.

Линь Чуцзю прибралась в операционной немного, после чего сняла свой хирургический халат и вышла наружу.

Простояв долгое время, она села, и тут же почувствовала, что ее ноги будто что-то прострелило. Особенно внутреннюю сторону ее бедра. Наверное, после того как она долго стояла, рана снова разошлась. Внутренняя сторона ее бедра кровоточила.

«Какая неудача», — Линь Чуцзю невольно вздохнула.

Ее физическая сила была довольно неплохой в последнее время. Хотя ее организм еще не совсем оправился и не достиг того уровня здоровья, что в современное время, разница была небольшой. Она все равно могла провести две важные операции, но обстоятельства были…

Если бы она не мчалась сюда 6 дней подряд и не была ранена.

После шестидневного путешествия с ранением, ее организм крайне ослаб. Было чудом уже то, что она завершила важную операцию, но… ей все еще нужно было провести следующую операцию.

«Хирургия правда не для женщин. Я очень устала». Зевнув, Линь Чуцзю оперлась на стул и мгновенно заснула.

Мо Цинфэн вошел с завтраком и увидел эту сцену. Он встал в дверях и некоторое время помедлил в нерешимости, но в итоге окликнул Линь Чуцзю: «Ванфэй».

«Хмм?» — ЛиньЧуцзю была такой сонной, что, когда кто-то окликнул ее, она просто ответила в забытии.

Мо Цинфэн покачал головой, затем поставил завтрак перед Линь Чуцзю. От звяканья посуды Линь Чуцзю проснулась.

«Что случилось?» Поскольку она проснулась резко, Линь Чуцзю испугалась. Но, посмотрев вверх и увидев Мо Цинфэна, она успокоилась. — «Простите, я случайно уснула».

«Это не страшно. Ванфэй, вот завтрак». Мо Цинфэн опустил голову, не глядя на Линь Чуцзю.

Зевнув, Линь Чуцзю увидела на столе роскошный завтрак и почувствовала голод.

«Воду уже принесли?» — встав, спросила Линь Чуцзю.

Если усталый человек ненадолго присядет, он уже не может ни о чем другом думать.

«Я принесу ее, ванфэй». Горячую воду поставили неподалеку. Видя, как выглядит Линь Чуцзю, Мо Цинфэн заволновался, что она не справится, поэтому он предложил отнести ее сам. Однако Линь Чуцзю отказалась: «Это ни к чему. Я встала и прошлась, мне больше не хочется спать».

Линь Чуцзю тряхнула головой, пытаясь показаться более бодрой. Потому она пошла к тазику, стоявшему неподалеку. Но сделав несколько шагов…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 563. Я никогда тебя не подведу**

Когда Линь Чуцзю пошла вперед, позади нее падали капли крови. Одна за другой они падали с уголков ее брюк. Звук был таким тихим, что большинство людей его бы не заметили, но…

Кем был Мо Цинфэн?

Он был последователем бога боевых искусств. Его силу нельзя было сравнить с силой обычных людей. Так почему же он этого не слышал?

Глядя вниз за землю, он увидел капельки крови на земле, как красные цветы сливы, прекрасные и завораживающие.

«Ванфэй, ваша рана…» — Мо Цинфэн указал на капли крови на земле, немного шокированный, но еще взволнованный.

Как тяжело она была ранена? Почему у нее так сильно идет кровь?

«Хмм?» — мозг Линь Чуцзю был немного затуманен. Услышав слова Мо Цинфэна, она обернулась и увидела, что у нее идет кровь.

Просто она не могла сейчас этим заниматься, поэтому она махнула рукой и сказала: «Ничего, это пройдет после двухдневного отдыха». Это была лишь рана на коже. По сравнению с травмами Сяо Тяньяо она была легче.

«Ванфэй, вам следуем быть осторожнее. Иначе могут остаться шрамы». Мо Цинфэн не мог много говорить о ранах на бедрах Линь Чуцзю. Линь Чуцз. Сама была доктором, он полагал, что у Линь Чуцзю было ощущение уместности.

Однако Мо Цинфэн не знал, что врачи не лечат себя. С точки зрения врача, это была легкая рана, поэтому врач не воспринимал это всерьез. Даже Линь Чуцзю относилась к этому как к царапине: если кровь остановится, то ничего страшного не будет.

Помыв руки, Линь Чузцю больше не задумывалась о ранах на своих бедрах и просто села позавтракать.

Было видно, что люди, которые готовили завтрак, очень старались. Порция не только была большой, но и еда к тому же была очень разнообразной. Все было хорошо сбалансировано. Там была даже миска козьего молока. Вкус молока был немного пресноват, но все-таки терпим. Линь Чуцзю знала, что козье молоко очень питательно, поэтому, хоть оно ей и не понравилось, она выпила всю чашку. Ей было крайне необходимо восполнить жизненные силы и кровь.

После завтрака Линь Чуцзю еще больше потянуло в сон. Она попросила Мо Цинфэна унести приборы. Потом она сжала лицо руками, чтобы добавить себе энергии и наконец вошла во внутреннюю комнату.

Бутылку капельницы нужно было сменить. Линь Чуцзю поменяла лекарство Сяо Тяньяо и намеренно замедлила темп. Проверив сердечный ритм Сяо Тяньяо, температуру и другие жизненные показатели еще раз, Линь Чуцзю поставила себе будильник еще на 20 минут.

Через 20 минут лекарство в капельнице закончится. За эти 20 минут, Линь Чуцзю полагала, она сможет оправиться.

Во внутренней комнате не было ни столов, ни стульев. Линь Чуцзю могла лишь прилечь на краю кровати. Чтобы не коснуться ран Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю спала очень осторожно. Свернувшись в уголке, она оставалась неподвижной, боясь дотронуться до раны Сяо Тяньяо.

У нее было двадцать минут, Линь Чуцзю закрыла глаза, но она никак не могла погрузиться в глубокий сон. Однако Линь Чуцзю спала, отбросив предосторожности и всякую защиту, так что…

Она не заметила, что Сяо Тяньяо очнулся!

Да, Сяо Тяньяо очнулся!

Хотя Линь Чуцзю увеличила дозу анестезии, основываясь на своем предыдущем опыте, силы Сяо Тяньяо возросли. Сяо Тяньяо нужно было лишь немного воспользоваться внутренней силой, чтобы автоматически пересилить такую небольшую дозу анестезии.

Хотя Сяо Тяньяо был без сознания в эти дни, он не был в таком состоянии, как думали Линь Чуцзю и Лю Бай: что он не осознавал, что происходило вокруг. На самом деле Сяо Тяньяо знал все, о чем говорили Линь Чузцю и Лю Бай.

Хотя Сяо Тяньяо не мог пошевелиться и открыть глаза, на самом деле он всегда был в сознании. Он слышал и знал все, что происходило вокруг.

Пусть это и кажется несколько странным, это было так.

Он знал, что Лю Бай и Мо Цинфэн волновались. Он знал о приезде Линь Чуцзю. Он даже слышал о ране Линь Чуцзю на бедре. Сяо Тяньяо не знал лишь, что происходило во время операции.

С этим ничего нельзя было поделать, он действительно уснул под действием анестезии.

Открыв глаза, Сяо Тяньяо на мгновение был шокирован, когда увидел знакомое, но вместе с тем незнакомое лицо перед собой. Женщина, спавшая рядом с ним, все еще была прекрасна, но ее лицо было бледным и казалось измученным. От одного взгляда на него становилось грустно.

Он хотел было поднять руку, чтобы коснуться этого лица, но обнаружил, что это было невозможно.

«Силу, с которой подорвал себя бог боевых искусств, нельзя недооценивать». Слегка пошевелившись, Сяо Тяньяо понял, что он был очень слаб в этот момент.

До сего дня он ни разу не бывал серьезно ранен, не считая того раза, когда он почти лишился ног. Если бы Линь Чузцю не приехала, ему пришлось бы лежать еще десять дней, пока он не излечился бы медленно от раны.

Осознав всю тяжесть ранения своих внутренних органов, Сяо Тяньяо медленно выдохнул.

Его внутренние органы были сильно травмированы. В тот момент, когда бог боевых искусств Северной страны подорвал себя, основной удар пришелся на его грудь. Если бы не его внутренняя сила и не Тянь черное железо, он бы умер давным-давно.

«Несомненно, женитьба на тебе — моя самая большая удача». Сяо Тяньяо слышал, как Линь Чуцзю пробормотала это ранее. Поэтому теперь он невольно повторил эти слова.

Эта женщина раз за разом своими действиями доказывала ему, что она достойна доверия и достойна любви.

«Я никогда не подведу тебя!» Немного отдохнув, Сяо Тяньяо поднял руку, и вытащил иглу трубки переливания крови. Сяо Тяньяо больше не обращал на нее внимания, он протянул руку и обнял Линь Чуцзю. — «Поспи хорошенько. Теперь я очнулся, тебе больше ни к чему волноваться из-за этих шутов».

Линь Чуцзю не ответила, она все еще крепко спала. Она ничего не могла сделать: она очень устала. Даже Су Ча и теневой страж, которые пришли вместе с ней, все еще спали в шатре в это время. Так что можно было сказать, что ей пришлось тяжело. Она до сих пор не ложилась из-за операции.

Можно сказать, что силы Линь Чуцзю были на пределе. Двадцати минут отдыха, которые она положила себе, было недостаточно. Поэтому, когда медицинская система напомнила ей, что пора была вставать, Линь Чуцзю совсем не хотелось открывать глаза. На мгновение она даже подумала о том, чтобы отказаться вставать и продолжить спать…

Она так устала и хотела спать…

Однако чувство ответственности в ее душе, а также тревога за Сяо Тяньяо пересилили сон. Поэтому, хоть ее голова и готова была взорваться от боли, Линь Чуцзю открыла глаза, но…

Когда она открыла глаза, Линь Чуцзю была ошарашена.

«Ванъе?» Она спала в объятиях Сяо Тяньяо?

«Ах… рана». Линь Чуцзю была как испуганный крольчонок, она резко отодвинулась от Сяо Тяньяо. Но ее движение испугало Сяо Тяньяо.

«Не шевелись». Сяо Тяньяо не открыл глаза. Он только крепче обнял Линь Чуцзю.

«Ванъе… ты… ты очнулся?» Линь Чуцзю была шокирована. Как будто ее ударила молния, ее разум был совершенно пуст. Она завороженно смотрела перед собой.

«Как это возможно? Я, должно быть, сплю. Или я не до конца проснулась. Как Сяо Тяньяо мог очнуться как быстро?»

Линь Чуцзю зажмурилась и сказала себе, что у нее, должно быть, галлюцинации…

Но это была действительность, от которой Линь Чуцзю было не убежать!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 564. Ванъе, имей совесть**

Сяо Тяньяо в самом деле пришёл в себя?

Это было невероятно. Линь Чуцзю бессмысленным взглядом посмотрела на Сяо Тяньяо, пытаясь понять что-нибудь по его лицу, но…

Сяо Тяньяо с закрытыми глазами не отличался от человека без сознания, и он не подавал виду, что пришёл в себя?

«Ванъе, если ты правда очнулся, можешь мне ответить?» Линь Чуцзю все ещё не могла поверить, что Сяо Тяньяо очнулся в этот момент.

Это было слишком ненаучно.

Чтобы убедить Линь Чуцзю, Сяо Тяньяо открыл глаза, посмотрел на неё и сказал хриплым голосом: «А теперь ты веришь, что я очнулся?»

Он в самом деле очнулся?

Глядя на красивое лицо и чёрный зрачок так близко, Линь Чуцзю совершенно не могла соображать: «Как это возможно? Как ты мог очнуться так быстро?»

Не говоря уже о серьезном ранении Сяо Тяньяо, эффект анестезии не выветрился бы так быстро.

«Разве я не могу очнуться?» Хотя Сяо Тяньяо очнулся, он все ещё был слаб. Его голос был нежным. Его обычно холодный и надменный тон исчез. Его тихий голос, казалось, обладал успокаивающим действием, и Линь Чуцзю постепенно успокоилась.

Кроме того, хоть она и не могла этого принять, факты были перед ней. Она не могла ни обманывать себя, ни говорить себе, что это галлюцинация.

Линь Чуцзю послушно кивнула и сказала: «Конечно, можешь. Просто…»

Согласно подсчетам Линь Чуцзю, самое раннее Сяо Тяньяо мог очнуться днём. То, что он очнулся сейчас, было совершенно ненаучно, ясно?

Но факт был в том, что Сяо Тяньяо не просто очнулся, но у него даже были силы обнять ее во сне, который освежил ее.

«Просто что?» — Сяо Тяньяо невольно рассмеялся, увидев, как Линь Чуцзю сморщилась в замешательстве. Линь Чуцзю всегда была спокойной и рассудительной, она редко вела себя как юная леди, что чтобы вселить в него чувство самодовольства.

«Нет, ничего…» Внезапная улыбка ослепила Линь Чуцзю. Линь Чуцзю глупо глядела на Сяо Тяньяо. Ее глаза подернулись туманом, как у испуганной газели.

Сяо Тяньяо и так был очень красивым. А когда он так улыбался, разве мозг Линь Чуцзю мог как следует функционировать? Какая досада!

Сяо Тяньяо невольно улыбнулся вновь: «Если тебе больше ничего не надо делать, можешь продолжать спать. Разве ты не устала?»

«О, верно». Как у зачарованной, у Линь Чуцзю не было своих собственных мыслей. Она только кивала в ответ на все, что Сяо Тяньяо ей говорил. Но…

Когда она закрыла глаза и перед ней уже не было соблазнительного красивого лица Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю немедленно проснулась:

«Нет, это неправильно. Ты проснулся, но я должна проверить твоё состояние. Ты теперь пациент».

Линь Чуцзю попыталась подняться, но Сяо Тяньяо вытянул ноги и удержал ее:

«Я в порядке, возвращайся ко сну».

«Не шевелись, у тебя раны на теле». Ее ноги были в плену ног Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю хотела вырваться, но теперь она не решалась пошевелиться.

Сяо Тяньяо был ранен. Что если она будет слишком сильно сопротивляться и рана Сяо Тяньяо снова откроется?

Да и у нее тоже были раны на теле. Даже если бы она не заботилась о Сяо Тяньяо, разве ей не было жалко себя саму?

«Если ты знаешь, что я не должен двигаться, почему ты меня двигаешь?» — впервые пожаловался Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю уставилась на него во все глаза: Ванъе, имей совесть, а?

Разумеется, она делала это для его же блага.

Встретившись взглядом с большими глазами Линь Чуцзю, Сяо Тяньяо с неловкостью закрыл глаза, прокашлялся и сказал: «Ладно, не шевелись. Давай поговорим, когда проснемся».

«Нет, твоя рана…» Линь Чуцзю вспомнила свои обязанности врача, но ее пациент совсем ее не слушался: «Я сказал, я в порядке».

«Дай мне осмотреть ее», — настаивала Линь Чуцзю. Она была очень упорна.

Сяо Тяньяо действительно не мог устоять перед ней, поэтому он пошел на компромисс, но от этого компромисса, Линь Чуцзю чуть не затошнило.

Сяо Тяньяо отпустил Линь Чуцзю, но не дал ей подняться. Вместо этого он стянул с себя рубашку и, показав на рану, сказал: «Видишь, все нормально, кровь не идет. Отлично, можешь ложиться спать».

Затем он закрыл глаза и снова обнял Линь Чуцзю.

Линь Чуцзю была подавлена. «Из-за сна в таком положении, твои раны откроются. Отпусти меня, и я буду спать рядом».

К сожалению, этот человек ее не послушался. И не только не послушался, но еще и бессовестно сказал: «Не устраивай проблем, я ранен».

«Я не…» — Линь Чуцзю была в ярости. Она собиралась пожаловаться, но Сяо Тяньяо не дал ей шанса. Он сказал с серьезным лицом: «Подожди, пока моя рана затянется, тогда можешь устраивать проблемы».

Линь Чуцзю чуть не стошнило.

Ванъе, ты в своем уме?

Она не устраивала неприятностей, ясно? Она хотела встать, это что неприятности?

Что ж, она перестала устраивать неприятности. У нее больше не было сил метаться. Она очень устала.

Когда Линь Чуцзю закрыла глаза, она быстро уснула. Ее дыхание стало ровным, щеки порозовели, и она спала очень сладко.

Сяо Тяньяо открыл глаза. Его губы изогнулись в улыбке. Он потянулся вперед и поцеловал брови Линь Чуцзю: «Спокойных снов. Ты не упадешь, я держу тебя».

Сказал это, он закрыл глаза и обнял Линь Чуцзю во сне.

Время шло, люди в шатре спокойно спали. Однако Мо Цинфэн, который ждал снаружи, страдал. Из шатра не доносилось ни звука, Мо Цинфэн не решался зайти по своей воле. Он мог лишь ждать снаружи. Он не мог даже показать ни следа волнения на своем лице.

А что же Лю Бай?

В этот момент он вел людей, чтобы напасть на шпионов Северной и Восточной армий. Этих людей послали, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Лю Бай устроил засаду на пути, чтобы убить этих людей, но…

Генералов северной и восточной армий это не застало врасплох. Прежде чем шпионы вышли в путь, они все приняли антидот. Ядовитая дымовая бомба, которую приготовил Лю Бай, почти не имела эффекта. Так как же они победят?

Хотя люди, которых привел Лю Бай, были сильны, они не могли выстоять против толпы. В результате, между силами двух сторон не было большой разницы. У группы Лю Бая было мало преимущество.

Две стороны бросились в отчаянную битву. Хотя Лю Бай выиграл в итоге, он понес большие потери.

«Мы остановили их», — Лю Бай мог лишь утешать себя, а затем сказал своим подчиненным, у которых еще оставались силы. — «Разберитесь с трупами и не дайте этим людям ничего узнать».

«Есть», — теневой страж помог своему тяжело раненому напарнику отойти и начала рыть яму, чтобы похоронить людей.

Однако Лю Бай не знал, что хотя он остановил эту группу людей, он также обнаружил свои намерения.

Увидев, что прошло полчаса, а ни генералы востока, ни генералы севера не получили сигнала, они поняли, что что-то случилось с людьми, которых они послали.

«Люди Сяо Ванъе сделали ход». Генералы востока и запада встретились в срочном порядке. Обе стороны вели себя с достоинством, но испытывали радость. — «Сяо Ванъе так рвется нанести удар, что я боюсь, его дела действительно плохи. Иначе он не боялся бы, что старший принц приведет гвардию черных доспехов».

«Верно, нам лишь нужно, чтобы наши люди сообщили об этом старшему принцу. Что же до того, воспримет ли старший принц это всерьез, мы с вами не можем это контролировать». Северный генерал кивнул и его глаза вспыхнули огнем.

Если они убьют Сяо Ванъе таким образом, они могут не бояться Восточной страны!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 565. Отчаяние. Кто решится презирать**

Сяо Тяньяо был в сотню раз сильнее, чем обычный человек. Он очнулся меньше чем через три часа после операции. Глядя на женщину, сладко спящую в его объятиях, Сяо Тяньяо не стал тревожить ее, он осторожно встал и сделал то, что сделал ранее в поместье Сяо. Он встал, совсем не потревожив Линь Чуцзю. Повернувшись и выбравшись из постели, он натянул покрывало на Линь Чуцзю: «Выспись хорошенько и жди моего возвращения».

Потом он запечатлел на трепещущих ресницах Линь Чуцзю поцелую — очень лёгкий, как касание перышка. Линь Чуцзю недовольно простонала, и ее губы слегка приоткрылись. Как будто она сердито жаловалась.

Холодное лицо Сяо Тяньяо слегка смягчилось. Несколько секунд понаблюдав, как Линь Чуцзю спит, Сяо Тяньяо подавил в сердце ностальгическую печаль. Затем он повернулся, чтобы взять лежавший рядом халат, и надел его. Из-за раны на груди движения Сяо Тяньяо были очень осторожными. У него не было выбора, он боялся, что, если рана на его груди снова откроется, Линь Чуцзю первая ему не простит.

Думая о том, что у Линь Чуцзю волосы дыбом встанут, Сяо Тяньяо невольно улыбнулся.

Его редко волновали люди или что-то ещё. Он также редко был подвержен перепадам настроения, но он не мог не улыбаться всегда, когда видел, как Линь Чуцзю сердится.

Одевшись аккуратно, он снова оглянулся на Линь Чуцзю, а затем скрыл тоску, пробиравшуюся в его взгляд и вышел из комнаты.

«Идём!» Глубокий голос был негромким, но теневой страж, чуть не упал от потрясения.

«Ванъе?!» — теневой страж появился и уставился на Сяо Тяньяо, который был непохож на человека.

Их ванфэй была просто поразительна. Ванъе был без сознания только вчера, как он вдруг смог так внезапно поправиться?

«Ванъе вы очнулись?» — Мо Цинфэн вошел и был потрясен, увидев, что Сяо Тяньяо в порядке.

Он что, спит?

Как он смог очнуться в такой час? До рассвета все еще был час или два. Еще было очень рано.

Ванфэй, вы богиня!

«Ммм», — тихо ответил Сяо Тяньяо. Он спокойно сел и спросил: «Как ситуация снаружи?»

Сяо Тяньяо вел себя слишком равнодушно, так равнодушно, что невозможно было не изумиться. Как будто ничего не случилось с ним, когда он очнулся.

Справившись со своим потрясением, Мо Цинфэн и теневой страж пришли в себя и ответили на вопрос Сяо Тяньяо.

«Ванъе, вы были в коме много дней. Поскольку вы ни разу не показывались, снаружи ходит много слухов. Многие люди не могут усидеть на месте. Многие генералы нашей армии тайно связались с людьми Северной армии и хотят объединить силы, чтобы напасть на вас. Но так как они не были уверены в вашем состоянии, они ничего не сделали».

«Прошлой ночью ванфэй попросила нас изменить время. Люди восточной и северной армий, похоже, что-то почуяли. Перед рассветом они послали людей, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Лю Бай повел людей, чтобы напасть на них по дороге прошлой ночью. Мы не хотим, чтобы они принесли новости старшему принцу».

Мо Цинфэн рассказал обо всем кратко. Он передал только важное сразу. У них было мало времени, чтобы обсуждать все в подробностях.

«Что ж, ты хорошо со всем справился».

Мо Цинфэн хорошо сдерживал новости о том, что он до сих пор был без сознания. Что же до Лю Бая?

Сяо Тяньяо не был полностью в коме. Но, даже если бы он был без сознания, он не стал бы хвалить Лю Бая. Он знал достоинства Лю Бая очень хорошо.

«Я не заслуживаю похвалы ванъе, я выполняю свой долг». Лицо Мо Цинфэна было внешне спокойным, но в глубине души он был очень счастлив. Сяо Тяньяо был всего на несколько лет старше него, но, когда он похвалил его, он почувствовал себя так, будто его похвалил отец. Что за странная мысль.

Сяо Тяньяо был не очень большим любителем поговорить, эти слова были уже наивысшей похвалось. Узнав, что случилось, Сяо Тяньяо просто приказал: «Отправьте кого-нибудь следить за генералами, которые сговорились с Северной страной. Я хочу забрать то, что было украдено».

С тех пор как он получил власть над армией, генералы, принадлежащие к доверенным лицам императора, чинили ему неприятности повсюду, независимо от ситуации. Они не победили в войне, но они хотели убить его и присвоить всю славу.

Во время нападения гвардейцев Черных Доспехов на поле боя он понял, что они не пошлют войска. В конце концов, это касалось репутации Центральной империи. Большинство людей не осмелились бы противостоять Центральной империи.

Однако, когда северная армия напала, было просто мерзко с их стороны не послать войска.

Они не отличали дело от личных предпочтений. Так зачем было держать таких людей.

Сговор с врагом страны был достаточной причиной для их казни.

Зная, что Сяо Тяньяо собирается уничтожить этих надменных людей, Мо Цинфэн улыбнулся и громко ответил: «Ванъе, не беспокойтесь, я это исполню».

По его энергичному голосу было понятно, что Мо Цинфэн уверен в себе. В обычное время Сяо Тяньяо удовлетворенно кивнул бы, но теперь?

Сяо Тяньяо нахмурился и сказал недовольно: «Потише».

«А?» — Мо Цинфэн никогда бы не подумал, что Сяо Тяньяо отругает его из-за такого пустяка, поэтому он удивился.

«Ванфэй спит», — с редкой добротой сказал Сяо Тяньяо. Однако это застало Мо Цинфэна врасплох: с каких это пор ванъе есть дело?

Мо Цинфэн изумленно взглянул на него, что вызвало еще больше недовольства у Сяо Тяньяо. Он махнул рукой: «Ладно, ступай».

«Да-да-да». На этот раз Мо Цинфэн больше не посмел говорить громко. Он даже ушел на цыпочках, стараясь не издать ни звука.

Когда он почти дошёл до двери, он услышал, как Сяо Тяньяо напомнил ему: «Не дай людям ничего заподозрить». Разумеется, его Королевское величество Король Сяо намеревался на время сделать Северную и Восточную армию счастливыми, а потом застать их всех врасплох.

«Есть», — Мо Цинфэн развернулся и по привычке громко ответил. Но на полпути он закрыл рот, увидев недовольство в глазах Сяо Тяньяо.

Он уходит, ясно?

Ванъе просто ужасен!

Этот убийственный взгляд: никто бы не подумал, что он ранен. Он не знал, что Линь Чуцзю скормила Сяо Тяньяо, что он очнулся таким живым.

Если бы Линь Чуцзю знала, что Мо Цинфэн думал в этот момент, она бы точно расстроилась.

Ничего она не скармливала Сяо Тяньяо, ясно? Она сама не знала, как Сяо Тяньяо очнулся так быстро. Это было чудо!

Когда Сяо Тяньяо очнулся, теневые стражи, казалось, нашли свой хребет. У каждого из них была сильная энергия. Сяо Тяньяо было нужды спрашивать: они доложили обо всём, что произошло за последние несколько дней, как бы важно или ничтожно событие ни было. Конечно же, они также доложили и новости о Линь Чуцзю, включая…

Презрение, которое Лю Бай выказал по отношению к Линь Чуцзю!

Линь Чуцзю не первый раз показывал своё презрение к Линь Чуцзю. Сяо Тяньяо и прежде это знал, но он не принимал это близко к сердцу.

Его жена, если она не в состоянии справиться даже с такой мелкой проблемой, тогда она недостойна быть его женой. Однако, услышав об этом случае сегодня, Сяо Тяньяо необъяснимым образом рассердился на Лю Бая.

Кто смеет презирать его жену?

«Если Лю Бай появится, скажите ему прийти ко мне», — мрачно приказал Сяо Тяньяо. Теневой страж понял, что Сяо Тяньяо недоволен, когда услышал это. Он мысленно помолился за Лю Бая.

Бедный Лю Бай. Остается надеяться, что ему удастся помешать гвардейцам черных доспехов явиться сюда. Иначе, ему несдобровать.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 523. Интересно. Любовь**

Линь Чуцзю предпочитала делать дело, а не угождать людям. Поэтому, услышав слова Хуа Цзиньжуна, она не посчитала себя оскорбленной. Между ними с самого начала не завязалось дружбы, она бы лучше была прямой, чем заводила друзей. Если бы прямота приносило ей пользу, она предпочла бы быть прямой каждый день.

Оговаривать условия было все равно что вести дела.

Линь Чуцзю не торопилась выставить свои условия, а спросила: «А что семья Хуа может дать мне?»

«Семья Хуа обещала, что, если кто-нибудь сможет найти Сяо Цзю, мы наградим этого человека большим количеством золота и серебра, и мы исполним одно его желание, если только это не нарушит этики нашей страны», — Хуа Цзиньжун тоже не стал ходить вокруг да около, он озвучил условие, которое четыре страны уже знали.

«Золота и серебра не нужно. Если семья Хуа готова оказать мне услугу, я буду очень благодарна». Линь Чуцзю отказалась от золота и серебра не из добрых побуждений, а потому что условие, о котором она собиралась попросить было непростым.

Разумеется, Хуа Цзиньжун тоже это понял. Поэтому, услышав слова Линь Чуцзю, он нахмурился и, покачав головой, отказался: «Семья Хуа не испытывает недостатка в деньгах. Я должен дать вам то, что обещал».

Для таких людей как он, проблемы, которые можно было решить деньгами, были ничтожными. Что было более затруднительным, так это условие.

Когда Линь Чуцзю это услышала, она не стала отказываться. Однако она не собиралась менять своего условия только потому, что семья Хуа даст ей много денег.

«Хуа Гунцзы, вы знаете о войне между Восточной и Северной странами?»

«Семья Хуа не станет вмешиваться в войну между двумя странами», — Хуа Цзиньжун остановил Линь Чуцзю прежде, чем она смогла договорить.

«Я знаю, но это не противоречит государственной этике», — Линь Чуцзю сказала просто, но Хуа Цзиньжун услышал глубокую насмешку в этом предложении.

Но… На такого рода насмешку Хуа Цзиньжун не обратил внимания. Будучи молодым господином, воспитанным в благородной семье, хоть Хуа Цзиньжун и не был таким толстокожим, как некоторые официальные лица, он также и не был хрустальным. Он почувствовал печаль и смущение, услышав насмешку, но не более.

Хуа Цзиньжун посмотрел на Линь Чуцзю с неизменной улыбкой и подождал, пока Линь Чуцзю продолжит.

Линь Чуцзю мысленно обругала улыбающегося тигра перед собой, но продолжила:

«Государственной этике противоречит вмешиваться в войну между двумя странами. Поэтому я хотела поинтересоваться, если бы я попросила Хуа Гунцзы помочь мне спасти человека на поле боя, это тоже противоречило бы государственной этике?»

Такова была настоящая цель Линь Чуцзю.

«Вы хотите, чтобы я помог вам спасти Сяо Ванъе?» — Хуа Цзиньжуну не обязательно было слышать дальнейшие слова Линь Чуцзю, чтобы понять, что она имеет в виду.

«Да, я надеюсь, что Хуа Гунцзы сможет спасти моего принца в один решающий момент». Она спасла жизнь младшему сыну семьи Хуа, так что теперь, когда она просила их спасти Сяо Тяньяо, она не считала, что это слишком большая просьба.

Хуа Цзиньжун не ответил. Вместо этого он спросил: «Я слышал, что Сяо Ванъе плохо с вами обращался? Он даже заставил вас пойти против своей родной семьи, разве нет?»

О прежнем отношении Сяо Тяньяо к Линь Чуцзю мог узнать любой интересующийся. Хуа Цзиньжун явно этим озаботился.

«Ванъе действительно не относился ко мне хорошо прежде», — признала Линь Чуцзю, даже не испытывая при этом смущения или стыда. Это ведь было правдой, не так ли? — «Но как бы плохо ванъе со мной не обращался, он мой муж. Как муж и жена мы единое целое. Если с ним случится что-то плохое, что я буду делать весь остаток своей жизни?» Хоть Линь Чуцзю не думала, что Сяо Тяньяо умрет, она не могла гарантировать это. Она не могла позволить Сяо Тяньяо умереть. Она не могла просто смотреть, как он умирает.

«После вашего доброго поступка, разве вам нужно об этом волноваться? Если вы захотите, я могу признать вас своей законной сестрой и взять вас с собой в семью Хуа. Потом я позволю вам выйти замуж как законной дочери семьи Хуа», — Хуа Цзиньжун предоставил Линь Чуцзю прекрасную дорогу. По крайней мере, по мнению многих людей, эта дорога была прекрасной.

Со статусом семьи Хуа в Центральной Империи даже приемная дочь могла выйти замуж за члена известной фамилии.

Это предложение было очень приятным, но Линь Чузцю была непоколебима. Напротив, она саркастически спросила: «Тогда мне придется зависеть от семьи Хуа и угождать ей вечно?»

Если она станет приемной дочерью семьи Хуа, она действительно получит высокий статус, но разве она сможет быть выше, чем родная дочь?

Более того, если она последует за Хуа Цзиньжуна в Центральную империю и станет приемной дочерью семьи Хуа, семья Хуа станет ее единственной опорой в Центральной империи. Тогда, чтобы угодить семье Хуа и чтобы получить поддержку в Центральной империи, ей придется делать для них все. Она станет лишь пешкой в руках семьи Хуа, лишенной всякой свободы воли.

Хуа Цзиньжун не ожидал, что Линь Чуцзю все так хорошо увидит. Он поднял брось и сказал с улыбкой:

«Если вы останетесь здесь, вам будет не лучше, чем в семье Хуа».

Семья Линь обращалась с ней как с брошенной дочерью. Иначе они бы не выдали ее замуж за Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю знала, что слова Хуа Цзиньжуна верны, но…

«Полгода назад, быть может, я бы последовала за вами в Центральную империю, но сейчас в этом нет нужды». Если бы семья Хуа появилась тогда, она бы без колебаний оттолкнула Сяо Тяньяо и пошла за Хуа Цзиньжуном в Центральную империю.

В начале ей было тяжело в поместье Сяо, и ее жизнь постоянно была под угрозой. Чтобы выжить, даже зная, что ее будут лишь использовать другие, она, не колеблясь, покинула бы Восточную страну, но…

Теперь, когда она пережила все это, ей ни к чему было подвергать себя неизвестной опасности, а тем более отправляться в Центральную империю, чтобы угождать другим людям и жить в подчинении.

Такой жизни ей хватило в сиротском приюте!

«Почему же нет?» — Хуа Цзиньжун очень серьезно говорил об этом, и Линь Чуцзю не пыталась ничего скрыть. — «Обычные богатства и почет нельзя сравнить с тем, когда делишь беды и радости. В этот момент я не брошу его. Я даже откажусь от шанса жить в богатстве и славе в этот момент кризиса, только чтобы спасти ему жизнь. Если бы вы были на его месте, разве вы не были бы тронуты?» Это утверждение было на семь пунктов правдой и на три пункта ложью. Это был не расчет, а факты.

Она остается рядом с Сяо Тяньяо в самые трудные моменты его жизни. Даже если Сяо Тяньяо полюбит другую в будущем, он не убьет ее. Разумеется, если она будет достаточно умна.

«Ха-ха-ха… интересно, интересно. Оказывается, вот в чем причина. Хорошо-хорошо, Сяо Ванфэй, вы не уступаете никакому мужчине. Стоило отправиться в путешествие, чтобы увидеть такую интересную женщину, как вы, Сяо Ванфэй», — Хуа Цзиньжун рассмеялся. Он казался очень счастливым.

Его смех, видимо, передался ребенку. Малыш, который прежде радостно играл рядом, услышав смех Хуа Цзиньжуна, отчаянно завертелся и посмотрел на Линь Чуцзю, безостановочно что-то бормоча.

«Молодой господин…» Ребенок вертелся так сильно, что служанка испугалась, что он упадет, так что у нее от волнения вспотели ладони.

Увидев это, Хуа Цзиньжун тут же взял ребенка, но ребенок все равно был беспокойным и пытался дотянуться до Линь Чуцзю.

Хуа Цзиньжун беспомощно улыбнулся: «Мой маленький брат угрожает мне. Похоже, он не будет себя хорошо вести, если я не соглашусь».

Хуа Цзиньжун с насмешкой принял условие Линь Чуцзю.

Линь Чуцзю улыбнулась, встала и взяла ребенка: «Маленький господин мудр».

Это была благодарность!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 524. Совесть. Это наверняка намеренно**

Кем был Хуа Цзиньжун?

Он был членом высокопоставленной семьи Центральной империи, старшим молодым господином семьи Хуа. Было неудивительно, что он должен был стать будущим главой семьи Хуа. Не то что в Восточной стране, но и в Центральной империи люди вставали в очередь, чтобы увидеть его.

Чтобы не попасть на бесконечные светские собрания, как только он закончил переговоры с Линь Чуцзю, Хуа Цзиньжун более не стал оставаться. Он попросил своих людей собрать вещи своего младшего брата, а потом немедленно отправился в путь.

«Если в будущем у вас появится возможность приехать в Центральную империю, не забудьте меня навестить», — первое впечатление Хуа Цзиньжуна от Линь Чуцзю было очень сомнительным, но после короткого разговора его мнение сильно изменилось.

Хотя Линь Чуцзю не понимала высокого и низкого положения, по крайней мере, она была правдивой и не скрывала свои маленькие расчеты и тщательные размышления.

Такие люди ему хоть и не нравились, но они и не раздражали его.

Линь Чуцзю не останавливала Хуа Цзиньжуна, но и не прогоняла его. Она лично проводила Хуа Цзиньжуна так же, как и встретила его. Она не пресмыкалась перед ним, только потому что он был вежливым.

Хуа Цзиньжун внезапно посчитал, что Линь Чуцзю неплоха, но у него не было дальнейших планов встречаться с ней. После простого прощания Хуа Цзиньжун повернулся, чтобы уйти, ребенок у него на руках внезапно заплакал и развернулся всем тельцем, чтобы Линь Чуцзю взяла его на руки.

«Уааа… уаааа…» — ребенок, казалось, понимал, что должен был уйти. Он внезапно стал извиваться и отчаянно тянуть ручонки к Линь Чуцзю, прося ее взять его на руки.

«Сяо Цзю, не плачь», — Хуа Цзиньжун нахмурился и поскорее обнял ребенка, боясь, что он вырвется из его объятий и упадет.

«Молодой господин, позвольте мне это сделать», — увидев это, слуга, стоявший в стороне, поспешно взял ребенка, боясь, что Хуа Цзиньжун может сделать ему больно.

Хуа Цзиньжун не переживал о том, что о нем подумают, он быстро отпустил ребенка и втайне испытал облегчение.

Он обнимал его, потому что ему было жаль своего брата. Но на самом деле он никогда не держал ребенка, и не очень-то этого хотел.

Слуга обнял ребенка и мягко успокаивал его. Однако, чем больше он его успокаивал, чем сильнее он плакал. Хотя Линь Чуцзю было жаль слушать жалобный плач ребенка, она боялась, что он расплачется еще сильнее, поэтому не подходила. Она только стояла рядом и смотрела.

Она никогда не думала, что ребенок, которому она помогла, окажется младшим господином семьи Хуа. Она не знала личности ребенка, когда спасла его.

Когда Линь Чуцзю не обняла его, ребенок расплакался сильнее. Они не могли успокоить его, что бы они ни делали. Слуга боялся, что, если ребенок продолжит так плакать, что-нибудь случится, поэтому он деловито сказал: «Молодой господин, маленький господин так плачет, я боюсь, что это может ему повредить».

Не дожидаясь, пока слуга договорит, Хуа Цзиньжун понял, что он имеет в виду. Он не мог не сказать Линь Чуцзю: «Сяо Ванфэй, пожалуйста, помогите мне успокоить малыша».

Услышав слова Хуа Цзиньжуна, Линь Чуцзю более не колебалась, и поскорее взяла ребенка на руки.

Как ни странно, ребенок перестал плакать, как только оказался на руках у Линь Чуцзю. Он более не кричал. Однако на его глазах еще блестели слезы. Его маленькие ручки крепко вцепились в одежду Линь Чуцзю. Он выглядел так жалостно, как будто его бросили.

«Маленький комочек слез, хочешь, чтобы сестричка умерла от разбитого сердца?» — Линь Чуцзю ущипнула малыша за нос, и он рассмеялся.

При виде невинной улыбки ребенка сердце Линь Чуцзю растаяло.

Хоть она и не заботилась о ребенке лично, она обнимала и носила его на руках каждый день, поэтому она с неохотой отдавала его.

«Эй, не плач… Это хорошо, что твой брат пришел забрать тебя», — Линь Чуцзю мягко утешала его и вытирала его нос и глаза от слез, не заботясь о том, понимает ее ребенок или нет.

«Уммм, ум…» — ребенок думал, что Линь Чуцзю играет с ним, он обвил руками шею Линь Чуцзю и потерла личиком, испачканным слезами и соплями, о плечо Линь Чуцзю…

Линь Чуцзю давно привыкла к этому, поэтому ей не казалось, что что-то было не так. Разве не все дети таковы?

Но, но…

Хуа Цзиньжун увидел такое в первый раз. Что ж, он был молодым господином семьи Хуа. Он в первый раз увидел, каким грязным был его маленький брат, но Линь Чуцзю, казалось, не испытывала отвращения, когда его брат терся о нее соплями.

На этот раз Хуа Цзиньжун твердо уверился, что Линь Чуцзю правда хорошо относилась к его брату. Потому что на ее месте, он бы точно был недоволен. Это же так грязно!

Что же до возможности того, что Линь Чуцзю притворялась?

Это… Хуа Цзиньжун признавал, что он все-таки умел понимать людей. Если Линь Чуцзю и не нравился его младший брат, он этого не видел.

Ребенок потерся своими слезами и соплями об одежду Линь Чуцзю, потом поднял свое невинное личико и засмеялся, глядя на Линь Чуцзю. Как обычно, Линь Чуцзю поцеловала ребенка и заработала в ответ беззубую детскую улыбку.

Взрослый и ребенок играли так, будто вокруг больше никого не было. Когда Линь Чуцзю отвлеклась, она увидела, что Хуа Цзиньжун и слуги семьи Хуа ошарашено таращатся на нее, будто увидели инопланетянина.

В этот момент Линь Чуцзю невольно покраснела.

«Гхм… это… это случайность», — Линь Чуцзю попыталась успокоиться и посмотрела на Хуа Цзиньжуна и остальных, затем похлопала ребенка по попке и торжественно сказала: «Будь послушным, возвращайся со своим братом. Я навещу тебя, когда смогу».

«А, а!» — малыш махал ручками, будто веселился.

«Больше не плачь. Если ты будешь плакать, я не буду с тобой играть», — Линь Чуцзю отчитала ребенка, но тот продолжал смеяться. Линь Чуцзю еще немного поиграла с ребенком. Увидев, что она достаточно успокоила его, она отдала ребенка слуге семьи Хуа. На этот раз ребенок не заплакал, но устроился на руках у слуги и с любопытством посмотрел на него.

Линь Чуцзю оглядела свою испачканную одежду и сказала Хуа Цзиньжуну: «Хуа Гунцзы, простите меня, что не провожаю вас».

«Сяо Ванфэй очень любезна», — тон Хуа Цзиньжуна был явно очень сентиментальным. Линь Чуцзю просто улыбнулась, но не была польщена. Она знала, что Хуа Цзиньжун вежлив с ней из-за ребенка. Эта маленькая булочка обладала большой властью.

Они не знали, был ли ребенок разумным или Линь Чуцзю так хорошо умела успокаивать, но на этот раз ребенок больше не плакал. Он послушно последовал с Хуа Цзиньжуном к выходу. Увидев это, Линь Чуцзю была и рада, и разочарована одновременно.

Дети всегда были… беспокойными созданиями. Как этот ребенок: он только что плакал, убиваясь, но он ушел с улыбкой на лице, полностью забыв о ее существовании.

Однако грустить о потере было бессмысленно. Этот ребенок принадлежит другой семье. Разве она могла помешать ребенку воссоединиться со своей родной семьей?

Как бы она хорошо ни относилась к ребенку, она не могла заменить ему родителей!

Попрощавшись с молодым господином семьи Хуа, Линь Чуцзю почувствовала облегчение, спася жизнь Сяо Тяньяо от опасности.

«Домоправитель Цао, идите и позовите Су Гунцзы». Хуа Цзиньжун прибыл слишком внезапно и ушел слишком резко. Она не успела сперва обсудить все с Су Ча или сообщить ему о некоторых вещах. Ей оставалось только поговорить с Су Ча после.

Когда Хуа Цзиньжун пришел, об этом мало кому было известно, и он никого не потревожил, когда уходил. Поэтому, когда император очнулся, он не знал, что Хуа ЦЗиньжун уже ушел. Он поднялся и велел людям помочь ему собраться. Он поедет в поместье Сяо увидеться с Хуа Цзиньжуном.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 525. Эгоизм. Тщетно**

Даже если император хотел просто проехать от дворца до поместья Сяо, он не мог сделать это, когда пожелает. Всегда, когда он выезжал, его должна была сопровождать императорская армия, которая оберегала его безопасность.

Императорская армия должна была заранее расчищать путь. Однако, как бы эффективно они ни работали, у них все равно ушло полчаса, прежде чем все было готово.

«Ваше величество, все готово. Вы можете ехать», — новый командующий императорской армией выступил вперед на подгибавшихся ногах.

Он не боялся императора, он боялся ехать в поместье Сяо. Новости тайно распространялись в императорской армии. Двоих предыдущих главнокомандующих изгнали из-за поместья Сяо.

Теперь для императорской армии ехать в поместье Сяо было равнозначно быть смешенным с официальной должности.

Давление на нового императорского главнокомандующего было велико.

Император закашлялся. Его бледное лицо было покрыто нездоровым румянцем. Однако никто не решался посмотреть в лицо императору. И хоть люди и видели, как оно ужасно, они не решались об этом заговорить.

Чтобы как можно быстрее добраться до поместья Сяо, император сделал все попросту. Взяв с собой императорскую армию, он прямо проследовал к поместью Сяо.

Когда император проезжал мимо поместья своего придворного, он послал человека, чтобы заранее известить о своем прибытии. Линь Чуцзю рассмеялась, когда узнала, что император едет в поместье Сяо.

Хотя люди из дворца ничего не сказали толком, Линь Чуцзю отлично знала, что император наверняка ехал ради Хуа Цзиньжуна, но…

Хуа Цзиньжун уже уехал, император опоздал.

«Его величество едет ради Хуа Гунцзы?» — спросила Линь Чуцзю. Пришедший евнух все еще думал, как бы ему спросить о Хуа Цзиньжуне. Поэтому, услышав вопрос Линь Чуцзю, он быстро кивнул головой: «Да, его величество слышал, что Хуа Гунцзы был в поместье Сяо, так что приехал повидать его лично. Я хотел узнать, свободен ли сейчас Хуа Гунцзы?»

«Мне жаль разочаровывать его величество, но Хуа Гунцзы уехал», — Линь Чуцзю была не намерена развлекать императора. Иначе она могла бы притвориться, что ничего не знает, пока император не прибыл бы, и дать ему уехать в разочаровании…

«Что?» — евнух внезапно повысил голос.

Его голос был таким резким, будто он хотел пронзить ее барабанные перепонки. Линь Чуцзю поспешно прикрыла уши и сказала: «Гунгон, вам ни к чему кричать. Я не глухая».

Однако евнуху некогда было думать о Линь Чуцзю, он торопливо спросил: «Сяо Ванфэй, что вы хотите этим сказать — Хуа Гунцзы ушел? Он покинул поместье Сяо или столицу?»

Император был уже в пути. Сказать ему, что он выехал зря, было все равно что дать ему пощечину.

«Хуа Гунцзы покинул поместье Сяо полчаса назад. Что же до того, покинул ли он столицу, то я не знаю». Судя по тому, как поспешно Хуа Цзиньжун приехал и уехал, Линь Чуцзю догадывалась, что он, должно быть, к этому времени уже покинул столицу. Ей просто не хотелось это разглашать.

«Вы… почему вы позволили Хуа Гунцзы уйти? Разве вы не умеете просить людей задержаться?» — евнух сердито ткнул пальцем в Линь Чуцзю. Его палец дрожал, показывая, как он был зол.

\*Хлоп\* — Линь Чуцзю схватила чайную чашку со стола и бросила ее в евнуха: «Еще раз укажешь на меня пальцем, я отрублю тебе руку». Когда император показывал на нее пальцем, она ничего не могла сказать. Но когда это делает какой-то пес, как она могла такое позволить?

«Вы…вы… вы…» — евнух был ошарашен. Он покраснел, но больше не смел показывать на Линь Чуцзю.

«Что я? Ты все еще не хочешь уходить докладывать императору? Хочешь, чтобы император съездил зря и снес тебе голову с плеч?» — жалобы Линь Чуцзю рассердили евнуха, но он не посмел более остаться. Он поспешно выбежал вон.

Он не мог представить, как зол будет император, когда услышит эти новости!

Император думал, что сделает шаг по лестнице в небо, но кто мог ожидать, что он сделает шаг в пустоту!

Не говоря уже о чувстве потери, куда теперь императору девать лицо?

Император лично выехал из дворца, но не увидел того, к кому поехал. Он по-настоящему потерял лицо перед поместьем Сяо на этот раз!

Несомненно, император был в такой ярости, что чуть не поубивал людей, когда услышал эти новости. Но что он мог поделать теперь, когда этот человек уехал?

Когда императорская армия спросила Линь Чузцю, Линь Чуцзю просто ответила: «Хуа Гунцзы хотел уехать, разве я могла его останавшивать?»

Верно, это не Линь Чуцзю было решать, должен ли старший молодой господин семьи Хуа уехать или остаться.

Император был в глубокой ярости, но он ничего не мог с этим поделать. Он мог лишь развернуться на полпути, но снова заболел, как только прибыл во дворец.

Болезнь императора была хорошей новостью для Линь Чуцзю. Раз император был болен, ему некогда было беспокоить ее!

Хотя Хуа Цзиньжун и пообещал спасти жизнь Сяо Тяньяо в критический момент, Линь Чуцзю не возлагала всех своих надежд на него.

Хотя она и не была предпринимателем, она тоже знала, как опасно было класть все яйца в одну корзину. Особенно, если корзину нес другой, если с на него натыкались другие, она ничего не могла с этим поделать.

Перед приходом Су Ча Линь Чуцзю написала письмо Сяо Тяньяо. В письме Линь Чуцзю описала все решения, какие смогла придумать.

После того как письмо было написано, Линь Чуцзю аккуратно сложила конверт и поставила печать.

Линь Чузцю написала конфиденциальное письмо, поэтому она подумала, не стоит ли использовать шкатулку с паролем, которую Сяо Тяньяо прислал в прошлый раз. Но потом она увидела Су Ча, который влетел как порыв ветра: «Ванфэй, семья Хуа сюда собирается?»

Медный малыш не знал, что семья Хуа уже ушла.

«Да, они забрали маленького господина семьи Хуа», — Линь Чуцзю отбросила идею использовать шкатулки.

Хотя деревянная шкатулка была изощренной, она была бесполезна, если ее разрубить ножом. Шкатулка могла защитить свое содержимое только от обычных людей, но не от людей, владеющих боевыми искусствами.

«Забрали? Хуа Гунцзы тоже ушел?» — Су Ча положил ладонь на стол, наклонился вперед и во все глаза уставился на Линь Чуцзю.

«Ммм», — Линь Чуцзю спокойно кивнула. Су Ча нервно спросил: «Ванфэй, вы упомянули условие, которое бы обсудили заранее? Семья Хуа согласилась?»

«Нет, моим условием семье Хуа было спасти жизнь ванъе в критический момент». Относительно условий семье Хуа Су Ча и Сяо Тяньяо обсудили все до того и передали Линь Чуцзю.

Их условием было позволить людям поместья Сяо свободно перемещаться между Центральной империей и Восточной страной.

Для граждан Восточной страны это было невозможно, но семье Хуа, стоило лишь рот раскрыть — и дело было бы сделано.

«Ах…» — услышав об этом условии, Су Ча не знал, стоит ли ему быть разочарованным или счастливым. Но теперь, когда условие было поставлено, семье Хуа не понравится, если они его изменят. Су Ча сел, поразмыслил немного и сказал: «Это условие тоже довольно хорошее. Жизнь ванъе важнее всего».

Что же до свободы приходить и уходить — они могут придумать решение позже.

«Я тоже считаю, что нет ничего важнее жизни ванъе. Торопиться в Центральную империю ни к чему. Если ванъе выживет, разве будет что-то, чего он не сможет сделать?» Линь Чуцзю не сказала Су Ча, что ее условие было продиктовано ее эгоизмом. Да, хоть она никогда и не думала о том, чтобы угождать семье Хуа или пробираться в нее, она надеялась произвести на семью Хуа хорошее впечатление. Даже если она не сможет подружиться с ними в Центральной империи в будущем, они не будут считать ее неприятной, верно?

Условие спасения жизни Сяо Тяньяо было несомненно выдвинуто для того, чтобы оставить хорошее впечатление любви и справедливости в сердце Хуа Цзиньжуна!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 526. Поворот. Ванъе так силен**

Сяо Тяньяо был в критическом положении на линии фронта. Линь Чуцзю попросила Хуа Цзиньжуна спасти Сяо Тяньяо жизнь, что тоже было сделано ради Сяо Тяньяо.

Хотя Су Ча сожалел о том, что обещание семьи Хуа было использовано так, он не сказал Линь Чуцзю, что она поступила неправильно. Потому что он сделал бы то же самое.

Су Ча торопился, чтобы встретиться с Хуа Цзиньжуном вместе с Линь Чуцзю. Ему хотелось встретить Хуа Цзиньжуна, чтобы расспросить его о Центральной империи, но, к сожалению, Хуа Цзиньжун уже ушел, к тому времени, когда он явился.

Хотя Су Ча жалел об этом, он был не так расстроен, как император. Поэтому он просто сказал: «Раз семья Хуа уже уехала, я тоже не буду более задерживаться. Я поговорю с богами боевых искусств в Павильоне Тяньцан, посмотрю, нельзя ли нанять их в частном порядке».

Су Ча в последнее время ходил везде в поисках кого-нибудь, кто мог бы справиться с богами боевых искусств, и сегодня у него наконец-то появилась небольшая надежда. Су Ча не хотел ее упускать, поэтому он повернулся, чтобы уйти, но Линь Чуцзю остановила его: «Подожди минутку».

Линь Чуцзю протянула Су Ча письмо.

«Это мое письмо ванъе. Я описала способ, который смогла придумать. Пусть кто-нибудь пошлет его как можно скорее. Помни, что оно должно быть передано ванъе как можно скорее и лично в руки. Ты не должен позволить ему попасть в чужие руки».

«Вы придумали способ?» — глаза Су Ча загорелись, и он изумленно посмотрел на Линь Чуцзю.

«Способ есть, но нет гарантий, что он будет иметь успех. Я могу лишь сказать, что нам придется уповать на небеса. В конце концов, противник — не один человек, а пятеро богов боевых искусств». Линь Чуцзю не решалась сказать слишком многое. В конце концов, она не очень хорошо знала этот мир. Она была незнакома с оружием. Она была не уверена, сможет ли это убить богов боевых искусств.

«Мы не можем упускать никакой надежды. Ванфэй, не тревожьтесь, я пошлю человека доставить ваше письмо ванъе, как только вернусь. Если гонец будет скакать день и ночь, он прибудет туда за три дня». У Су Ча в распоряжении были гонцы. Обычно он так не торопился, но, поскольку это имело отношение к безопасности Сяо Тяньяо, он не хотел скупиться.

Если менять лошадей и людей всю дорогу, без остановок, трех дней будет довольно.

«Торопись», — Линь Чуцзю понимала важность этого дела и более не задерживала Су Ча.

Хотя Су Ча не читал письмо Линь Чуцзю, он верил в ее характер. Поэтому как только он вернулся в дом Су, он отправил человека отвезти письмо Линь Чуцзю.

Что же до богов боевых искусств, с которыми он связывался?

Линь Чуцзю придумала способ, так что Су Ча не волновался так сильно, как прежде. По крайней мере, он не будет унижаться, спеша прочить их и предлагая немыслимую цену.

Как Су Ча и рассчитывал, письмо было доставлено Сяо Тяньяо через три дня:

«Ванъе, срочное письмо от Су Гунцзы».

Два слова — «срочное письмо» — указывали на то, что дело было очень серьезным. Выражение лица Сяо Тяньяо слегка изменилось, но, когда он увидел печать на передней стороне концерта, он невольно нахмурился: «Письмо от Линь Чуцзю?»

Разве срочное письмо не должно быть от Су Ча?

Что, черт возьми, Су Ча творил, тратя много ресурсов и человеческих сил, просто чтобы доставить письмо Линь Чуцзю?

Вспышка недовольства промелькнула в глазах Сяо Тяньяо, но…

Когда он увидел содержимое письма, недовольство моментально сменилось восторгом.

«Хорошо-хорошо-хорошо! Если есть такая сила, что может какой-то там бог боевых искусств». Холодность в лице Сяо Тяньяо дала трещину, и его глаза наполнились гордостью: «Если есть такая жена, о чем еще муж может просить?»

Возможно, брак с Линь Чуцзю был самой большой удачей в его жизни.

Однако Сяо Тяньяо был все-таки Сяо Тяньяо. Хоть он и был счастлив, он вскоре успокоился. Поразмыслив немного, он быстро позвал: «Лю Бай, выходи!»

«Ванъе». Со свистов Лю Бай появился.

Сяо Тяньяо ничего не сказал, вместо этого он передал ему письмо, которое прислала Линь Чуцзю: «Подготовь материалы согласно этому рецепту. Помни, что это должно быть сделано втайне, никто не должен об этом знать».

«Есть». Лю Бай взглянул на письмо и озадаченно сказал: «Ванъе, это взрывчатое вещество? Но они, кажется, не действуют на богов боевых искусств».

«Посмотри внимательно. Это ядовитое взрывчатое вещество. Даже боги боевых искусств не смогут этого выдержать».

Линь Чуцзю знала, что в эту эпоху были простые взрывчатые вещества, но не было ядовитых дымовых взрывных веществ. Поэтому, припомнив формулу, которую она видела раньше, Линь Чуцзю просто записала ее.

Рецепт Линь Чуцзю состоял из: 15 грамм серы, 14 грамм селитры, 5 грамм аконита, 5 грамм кротона, 5 таэлей волчьего яда, 2, 5 грамма масла тунга, 2, 5 грамма подсолнечного масла, 5 грам угля, 2, 5 битума, 2 грамма белого мышьяка, 1 грамм пчелиного воска, 1 грамм бамбуковой стружки — перемешать и свернуть в шарик, затем вставить пеньку.

Другой: 1 фут пеньки весом полкило и 12 дюймов оберточной бумаги смешать с 2,5 грамм битума, 2,5 граммами пчелиного воска, 1,5 граммами желтой киновари, 1,5 граммами угольного порошка, а затем скатать это.

Этот рецепт Линь Чуцзю прочитала в книге. Линь Чуцзю не была уверена, можно ли это осуществить. Она не была любительницей бомб или динамита, она просто прочитала про это, потому что ей было немножко интересно. Однако она не ожидала, что на сей раз это ей пригодится.

Разумеется, дав рецепт ядовитого взрывчатого вещества, Линь Чуцзю также приложила и рецепт противоядия. Она также напомнила Сяо Тяньяо принять его заранее.

А вдруг он отравится насмерть, а?

«Взрывчатка с ядовитым дымом, где Су Ча это достал? Этот человек надежный?» — взволнованно спросил Лю Бай, крепко сжав записку.

Если это сработает, может быть, им удастся повернуть ситуацию!

«Это не имеет никакого отношения к Су Ча, это прислала ванфэй. Что же до того, надежный ли это способ: ты узнаешь, когда проверишь». Сяо Тяньяо сегодня был в хорошем настроении, поэтому с увлеченностью ответил на вопрос Лю Бая.

«Ванфэй? Ванфэй это послала? Откуда ей это известно?» Лю Бай признавал, что у него все еще были предубеждения против Линь Чуцзю.

Сяо Тяньяо бросил на него холодный взгляд: «Об этом тебе не стоит беспокоиться. Почему бы тебе не пойти сейчас же?» Сяо Тяньяо не было дела ни до того, откуда Линь Чуцзю узнала это, ни до того, сколько секретов у нее было. Пока Линь Чуцзю была ему предана, он мог мириться со всеми ее секретами.

Он, Сяо Тяньяо, не был так некомпетентен, чтобы быть не в силах уберечь свою жену.

«Да-да», — Лю Бай почувствовал, что Сяо Тяньяо стал недоволен, поэтому он не решился долее задерживаться. Он повернулся и вышел.

Материалы для ядовитой взрывчатки были довольно обычными, но они редко использовались на поле битвы. Лю Баю потребовалось два дня, чтобы собрать все.

«Найдите искусного мастера». Когда все было готово, Сяо Тяньяо не выжидал момента и немедленно приказал устроить все.

Были формулы методы. Так что мастерам было нетрудно создать взрывчатку. Что было трудно — так это проверить ее силу.

Эта ядовитая взрывчатка была их секретным оружием. Прежде чем они смогут пустить ее в ход, они должны прятать ее от других.

«Ванъе, мастера сделали 10 ядовитых бомб по формуле, которые можно испытать сегодня». Их нужно было скрывать, поэтому испытания должны проходить ночью.

«За горой, прикажите людям подготовить добычу».

Трое богов боевых искусств Центральной империи были готовы выступить. Если эти ядовитые бомбы были достаточно мощными, то…

Успех в битве против троих богов боевых искусств был не за горами!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 527. Война. Один против троих**

Луны не было, небо было темным, и ветер яростно дул, так что это было хорошее время, чтобы творить плохие вещи!

В ночи им не видно было даже собственной руки, вокруг не было препятствий, и ветер завывал, будто плачущий призрак. Ветви вдалеке качались на ветру взад-вперед. Будто толпа демонов танцевала и сотня призраков ходила в ночи, но это было не страшно.

В таких условиях никто не пойдет на гору. Большинство обычных людей не решались подниматься в горы, потому что они знали, что не выживут, но Сяо Тяньяо было удобно таким образом проверить эффект ядовитой дымовой взрывчатки на горе.

«Ванъе, там есть четыре волка и тигр. Там также десять пленников-смертников из Северной страны». Все делалось очень срочно, так что Лю Бай смог подготовить только этих животных и людей.

«Этого довольно». И у волка, и у тигра было много жизненных сил. Сяо Тяньяо был очень доволен способностями Лю Юая, так что он бросил ему антидот: «Дай его людям заранее».

«Есть». Лю Бай не знал, что Линь Чуцзю прислала формулу вместе с противоядием. Однако Сяо Тяньяо заранее об этом позаботился. Что ж, он также втайне ругал себя за сомнения.

Помимо Лю Бая, там было пять теневых стражей, трое мастеров. Все девять приняли противоядие один за другим, а затем выпустили тигра и волков из клетки.

Как только волки вырвались из клетки, они подняли головы и завыли, затем уставились на теневых стражей, державших фонарь. Вонючая слюна капала у них изо рта. Они были голодны, но не решались действовать опрометчиво. Было видно, что эти звери были крайне умны и умели не бояться.

То же самое касалось и тигра, но его свирепые глаза уставились на волков. Чувствуя враждебность тигра, волки немедленно забыли о своей добыче и обратились против тигра.

Четыре волка и один тигр стояли по разным сторонам и яростно глядели друг на друга. Они не обращали внимания на Сяо Тяньяо и остальных.

Однако, даже если бы они отзывались, это было бы бесполезно. Взмахом одной руки Сяо Тяньяо мог покончить с ними

«Поджигайте», — Сяо Тяньяо отдал приказ и в тот же миг сделал шаг назад.

Мастера уже давно установили взрывчатку, поэтому, когда Сяо Тяньяо отдал приказ, теневой страж шагнул вперед, чтобы зажечь фитиль.

Фитиль был очень длинный. Когда он был зажжен, раздалось шипение и показались сверкающие искры.

«Назад!» Когда бомба была готова взорваться, Сяо Тяньяо отдал приказ и в тот же момент тайный страж и мастера отступили за пределы радиуса взрыва.

Животные были очень чувствительны к опасности. Они больше не пытались убить друг друга, вместо этого они побежали в лес.

Горящий фитиль становился все короче и короче и вскоре готов был взорваться. Все, включая Сяо Тяньяо не спускали глаз с бомбы. Они ждали момента, когда она взорвется.

С хлопком весь фитиль догорел.

Лю Бай чувствал, что его сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди, но он продолжал смотреть на бомбу, не мигая и мысленно крича: «Скорее, взрывайся!»

Лю Бая не ждало разочарование, он услышал «бум» в следующую секунду. Бомба взорвалась, искры хлынули, и окружающая земля и трава были выжжены. В тот же миг густой дым мгновенно рассеялся и вокруг распространился запах, который никто больше не захотел бы почувствовать.

«Бум» За первой бомбой немедленно последовали вторая и третья. Вспышки огня в ночи были ослепительными.

«Аууу…» — раздался леденящий душу вой. Четырех волков и тигра не было видно в густом дыму, но звука было достаточно, чтобы они поняли, что ядовитая бомба была смертельна.

«Ванъе, получилось!» — Лю Бай выглядел таким восторженным, как будто ему хотелось прыгать на месте.

«Ммм». Сяо Тяньяо был не так эмоционален, как Лю Бай, но его слегка изогнувшиеся губы обнаружили его истинные чувства.

Прежде чем дым рассеялся, Сяо Тяньяо приказал теневым стражам вытащить пленных.

Пленные-смертники содержались в опечатанной карете, в которой было только маленькое окошко, чтобы они могли дышать. Однако ядовитый дым от бомбы туда не проник.

Руки и ноги пленных были связаны, а их глаза и рты были закрыты черной тряпкой. Они не знали, где находились. Теневые стражи вытащили их и развязали, а потом отошли, чтобы зажечь фитиль.

Пленники-северяне не знали, что Сяо Тяньяо и его люди пытаются сделать, но они слышали шум ранее и знали, что ничего хорошего не будет. Поэтому, как только они освободились, они побежали в леса без колебаний. Десять человек побежали в разные стороны.

Сяо Тяньяо не стал посылать никого за ними. Он лишь стоял там и смотрел и ждал, пока взрывчатка сдетонирует…

Ослепительные искры приковывали взгляды в ночи, но пленники-северяне не обращали на это внимания. Они в отчаянии бросились в гущу леса. Пусть даже в лесу были звери, они предпочли бы быть там, но…

У них не было шансов спастись!

Пленники отбежали лишь на сто метров, а затем бомбы взорвались.

Громкие взрывы раздались один за другим, земля под ними затряслась, затем густой дым от взрыва окутал лес, не пощадив даже место, где был Сяо Тяньяо.

Когда взрыв затих, лес вернулся к своему обычному спокойствию, но стоявший в воздухе дым долго не рассеивался. Прошло не менее четверти часа, прежде чем дым рассеялся…

«Идите и проверьте, все ли мертвы». Сяо Тяньяо убрал правую руку за спину. Его равнодушные глаза смотрели прямо вперед. Он выглядел таинственно и могущественно в ночи.

Теневым стражам не хватало людей, и Лю Бай не сидел без дела. Он тоже пошел проверить вместе с теневыми стражами.

Вскоре результаты были ясны.

«4 волка и тигр все мертвы. У них были рваные раны на животе и черная кровь из носа и рта. Они были в 100 метрах от взрыва».

«Все 10 пленников тоже мертвы. У них были множественные ранения на теле и черная кровь пошла изо рта и носа. Они были в ста метрах От взрыва».

Сила ядовитых бомб была доказана. Никто не спасся.

Хотя такое малое количество яда не могло убить богов боевых искусств, оно могло сильно уменьшить их боевую силу. Если это случится, даже обычный искусный воин сможет убить бога боевых искусств. Такой как Лю Бай или Мо Цинфэн.

«Отлично, уберитесь здесь!» Узнав результат, Сяо Тяньяо придумал план.

Двое богов боевых искусств из Северной страны, были слишком стары и действовали ровно. Они не решались использовать полную силу каждый раз, когда наносили удар. Потому что они боялись, что, если они умрут на поле боя, северная страна останется без защиты.

Такие люди не станут легко рисковать, и их сложно заставить что-то сделать. Но трое богов боевых искусств из Центральной империи были иными. Они были молоды и надменны. Их можно было легко одурачить.

1 против троих.

Сяо Тяньяо верил, что, если он будет искать сражения, его противник подумает, что это ловушка. Но, поскольку они так высокомерны, они не посмеют отказаться!

Спустившись с горы, Сяо Тяньяо смыл запах пороха, прежде чем вернулся в лагерь.

«Лю Бай, прикажи мастерам сделать тысячу ядовитых дымовых бомб за ночь, потом зарой 10 с длинным фитилем в Сяо Цзиньсхуань согласно сегодняшнему расположению». Сяо Тяньяо не ждал ни минуты и тут же отдал Лю Баю приказ.

Лю Бай удивился, но потом сразу понял, почему Сяо Тяньяо избрал Сяо Цзиньсхуань в качестве места для битвы.

В этом месте была впадина посередине, где было очень удобно спрятать взрывчатку. Особенно ядовитые дымовые бомбы…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 528. Если будешь сражаться, то не умрешь**

У всех экспертов была своя гордость и чувство собственного достоинства. Сяо Тяньяо выслал вызов на бой троим богам боевых искусств, которые достигли уровня богов. Разве они могли устоять?

Конца пути в овладении боевыми искусствами не было, совершенствования своего мастерства нельзя было достичь только тренировками, для этого требовались и настоящие битвы. Если они даже не решатся сражаться, как они собираются совершенствовать свой уровень мастерства?

Хотя они не обязаны были соглашаться, и могли просто сказать, что они презирают вызов Сяо Тяньяо, который еще не достиг уровня бога боевых искусств. Однако такие слова могли обмануть других, но не их самих.

Они на самом деле волновались, что Сяо Тяньяо мог приготовить какой-нибудь заговор, и тогда он их одолеет.

Если они проиграют втроем в битве против одного, они потеряют лицо.

«Воин маленькой страны посмел вызвать нас, если мы не проучим его, в будущем любой сможет насмехаться надо честью Центральной империи». Среди всех троих богов боевых искусств младший, что носил зеленое одеяние, чувствовал себя неуютней всего.

«Даже если это заговор, я сомневаюсь, что мы втроем не сможем управиться с мелким воином», — также согласился боевой бог в коричневом одеянии, сидевший слева.

Боевой бог в зеленом был зол на провокацию Сяо Тяньяо. Они оба хотели убить Сяо Тяньяо в восточном лагере прямо сейчас и перерезать его людей.

«Прежде чем мы пришли сюда, император сказал нам, что Принца Сяо с Востока нелегко спровоцировать, и напомнил нам, чтобы мы действовали осторожно и не попались в ловушку соперника», — также заговорил бог боевых искусств в фиолетовом одеянии, сидевший в середине. Он не был стар, ему на вид было всего лет 26-27, но его характер был немного лучше, чем у двоих других. Люди с искушенным взглядом могли сказать, что он был из хорошей семьи.

Центральная империя уважала черный, золотой, красный и пурпурный цвета. Королевское облачение императора и его обычная одежда были главным образом чисто черными и золотыми. Эти два цвета также считались фамильными императорскими цветами. Хотя не было такого правила, что другие не могли их использовать, большинство людей редко использовали эти два цвета. Чтобы на них не глядели неодобрительно члены королевской семьи, большинство людей носило серые и черные одежды. Кроме императорской семьи никто не решался использовать чисто-черный цвет.

Хотя ограничений на использование красного и пурпурного цветов тоже не было, только семьи аристократов носили красные и пурпурные одежды. Обычные люди носили светло-красные или светло-фиолетовые.

Бог боевых искусств в пурпурном одеянии тоже носил немного более светлый оттенок пурпурного. И по совпадению, его фамилия была Линь. Он принадлежал к побочной ветви семьи Линь Центральной империи. На этот раз он пришел на восток, собираясь показать обычного себя особенным.

В конце концов, семья Линь Центральной империи не верила в то, что маленькая восточная страна решится бросить вызов власти Центральной империи.

Род бога боевых искусств в пурпурном был лучшим из них троих, поэтому они, естественно его уважали. Однако они не во всем его слушались. Поэтому, услышав его слова, они были недовольны.

«Брат Линь, даже если принц Сяо имеет безжалостный характер, но и мы тоже не кроткие овечки. Его величество велел нам быть осторожными, но не посрамить Центральную империю. Ты думаешь, принц Сяо нас уважает? Как только мы выйдем на поле боя, мы должны сделать из него отбивную, чтобы у него больше не было охоты сражаться и он просто признал поражение и отступил. Если мы не проучим его, он действительно подумает, что Центральная империя боится его!» — сказал боевой бог в зеленом. Чем больше он об этом дума, тем больше сердился.

Кстати говоря, Сяо Тяньяо и впрямь был слишком высокомерным. Он ни во что не ставил богов боевых искусств Центральной империи. Он без колебаний бросил им вызов.

Бог боевых искусств в коричневых одеждах кивнул в знак согласия: «Если мы ничего не предпримем, он подумает, что мы его боимся. Пора преподать ему урок. Он всего лишь мелкий принц маленькой страны. Даже если он умрет, восток не посмеет нам ничего сделать».

«Он внезапно попросил боя с нами троими. Может быть, у него есть способ одолеть нас», — взволнованно сказал бог боевых искусств в пурпурных одеждах.

Он только хотел показаться особенным. Он действительно не хотел рисковать. Если бы Сяо Тяньяо смог признать поражение и отступить, он бы вообще не хотел выступать.

Прежде Сяо Тяньяо воевал против двух вражеских стран, но он не отставал. Теперь он был готов столкнуться с тремя богами боевых искусств. Хотя давление было велико, если он попытается изо всех сил и потянет за несколько ниточек, он полагал, что Сяо Тяньяо все равно все удастся.

Среди троих богов боевых искусств у него был самый низкий уровень мастерства. Если что-то случится, он первым лишится жизни.

«Если брата Линь волнует обман принца Сяо, будет лучше, если мы позволим двоим богам боевых искусств из Северной страны прикрывать наш тыл. Что скажешь?» — бог боевых искусств в коричневом одеянии, поразмыслив, предложил идеальный план.

Глаза бога в пурпурных одеждах загорелись, и он несколько раз кивнул:

«Это очень хороший план. Если богов боевых искусств будет пятеро, он не сможет ничего выкинуть. Через три дня мы заставим его понять, что значит сталкиваться с абсолютной мощью. Его ум и мелкие расчеты — всего лишь шутка».

Это была всего лишь битва против Сяо Тяньяо. Что же до честности боя 5 против одного — эту проблему трое богов боевых искусств не пытались рассматривать.

Справедливо? В битве на на жизнь, а на смерть не было такой вещи как справедливость.

Видя, что они оба согласны, бог боевых искусств в зелёном сказал:

«Однако это место под названием Сяо Цзиньчуань — я не думаю, что оно хорошее, оно слишком подходит для того, чтобы устроить засаду».

«Мы дадим двоим богам боевых искусств из Северной страны проверить его. Его засада будет бесполезной», — сказал боевых искусств в пурпурном, коварно улыбнувшись.

Сяо Тяньяо выбрал место, а затем они его проверили. Это было справедливо. Что же до того, согласится Сяо Тяньяо или нет? Это было совсем не важно. Потому что они не дадут Сяо Тяньяо шанса сказать нет.

«Пошлите людей осмотреть Сяо Цзиньчуань, не дайте людям принца Сяо подготовить какую-нибудь ловушку там». Он не боялся сражаться с 10000 солдат, но он боялся смерти, так что просто на всякий случай. К сожалению…

Они были на шаг позади: Лю Бай уже приказал своему человеку закопать ядовитые бомбы, и ждал лишь битвы через три дня!

То, что Сяо Тяньяо договорился о битве с тремя богами боевых искусств, не было секретом. Север и Восток узнали об этом в тот же день.

Обе стороны знали, что, после того как эта битва окончится, исход войны между двумя странами будет решён.

Восток победит, если Сяо Тяньяо победит, и Восток проиграет, если Сяо Тяньяо потерпит поражение.

Услышав про битву 1 против 3, Восточная армия верила в Сяо Тяньяо и боготворила его.

Однако поместье Сяо забеспокоилось. Их принц силён, но в битве один против троих сможет ли он победить?

Более того, победив, может ли принц гарантировать, что он не будет ранен?

Если его ранят, кто справится с оставшимися богами боевых искусств?

Восточная страна тоже волновалась, но на этот раз никто не решался высказывать недовольств. Они могли лишь молчаливо поддерживать решения Сяо Тяньяо.

Потому что они очень хорошо знали, что принц Сяо был вынужден сделать это, и другого выхода не было. Если бы хоть какая-то другая лазейка была, он не стал бы рисковать, бросая вызов троим богам боевых искусств.

В битве один против троих, как бы ты ни был подготовлен, риск был огромным.

В отличие от Восточной страны, Северная страна ликовала, когда получила эти новости. Главный генерал Северной страны даже заранее устроил банкет, чтобы отметить, и пожелал троим богам боевых искусств великой победы и пожелал победы их стране.

В то время был конец осени и урожай поспевал. Если Северная страна выиграет эту битву, они могут не волноваться о зерне следующие 3-5 лет. Как же Северной стране было не радоваться?

Одни были встревожены, другие обрадованы. Атмосфера в двух армиях была совершенно разной. Однако между ними было молчаливое соглашение. В следующие три дня обе армии не подавали никаких признаков враждебности, но они были наготове, чтобы предотвратить коварные нападения противника…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 529. К бою. Меч – оружие благородного человека**

Три дня пронеслись как один миг. Все нервничали и были в глубочайшем ожидании. В конце концов, настала пора Сяо Тяньяо сразиться с тремя богами боевых искусств! В этот день небеса были чистыми и прекрасными. Была редкостно хорошая погода. Когда Лю Бай увидел, что погода хорошая, тревога в его сердце стала немного слабее. Хотя этот сезон не был дождливым, несколько солнечных дней подряд все равно были редкостью. Однако на этот раз было солнечно уже 4-5 дней. Погода была так хороша, что они могли не волноваться, что ядовитые бомбы, которые они закопали, намокнут.

«Ванъе, Бог на нашей стороне. Мы точно победим в этой битве», — уверенно сказал Лю Бай, прежде чем уйти. Он не знал убеждает ли Сяо Тяньяо или себя самого. Сяо Тяньяо не смотрел на него. Он продолжал идти вперед. Снаружи лагеря все офицеры и солдаты стояли ровно и ожидали Сяо Тяньяо. Увидев, как Сяо Тяньяо выходит, все солдаты под командованием заместителя главнокомандующего отдали Сяо Тяньяо честь и сказали в унисон:

«Мы желаем ванъе вернуться с победой!» — на лицах солдат Восточной страны застыло торжественное выражение, но их взгляды были твердыми. Никто их них не показывал робости. Они верили в своего принца. Сяо Тяньяо всегда был холодным и равнодушным перед своими людьми. Поэтому, хоть действия его солдат и были трогательными, Сяо Тяньяо не показывал своих чувств. Глядя на своих людей, Сяо Тяньяо лишь сказал равнодушно: «Я не потерплю поражение!»

Да, он не проиграет. Сяо Тяньяо отказался вести туда войска. Только Мо Цинфэн и Лю Бай пошли с ним, а также 18 солдат армии Циньувэй. Всего было лишь 21 человек, включая Сяо Тяньяо. Так что в сравнении с 5 богами боевых искусств, которые взяли более 100 солдат Северной армии, они выглядели менее впечатляюще. Это Сяо Тяньяо вызвал богов боевых искусств на бой, так что естественно, Сяо Тяньяо должен был прибыть первым. Однако трое богов боевых искусств Центральной империи не заставили Сяо Тяньяо ждать слишком долго. Когда Сяо Тяньяо прибыл, они тоже прибыли вовремя. Одна сторона стояла на востоке, а другая — западе, далеко от центра. Они ясно видели друг друга, но не могли общаться. Сяо Тяньяо первым пошел вперед. Трое богов Центральной империи не шевельнулись, а сначала дали мелким солдатам пойти вперед и убедиться, что ничего не приключится. 18 воинов Цзиньувэй стояли позади. Только Мо Цинфэн и Лю Бай стояли рядом с Сяо Тяньяо. Богов Центральной империи было трое, и двое богов боевых искусств Северной страны стояли позади. Две стороны все еще стояли в десяти шагах друг от друга, Сяо Тяньяо равнодушно смотрел на них, не говоря ни слова. Трое богов боевых искусств были недовольны. В итоге бог боевых искусств в зеленом заговорил:

«Принц Сяо из Восточной страны, вы не стали богом боевых искусств?»

«Нет». Это нельзя было скрыть от богов боевых искусств, поэтому Сяо Тяньяо и не трудился скрывать это. Если он прорвется в царство богов боевых искусств, согласно правилам Центральной империи, он больше не сможет появляться на поле боя. Были правила, которым он обязан был подчиняться. Услышав это, бог боевых искусств в зеленом насмешливо сказал:

«Вы еще не бог боевых искусств, но вы смеете бросать вызов нам троим. Должен ли я предположить, что вы очень искусный воин, или же просто глупый».

«Должно быть, он глупый или самодовольный дурак», — бог боевых искусств в коричневых одеждах вызывающе смотрел на Сяо Тяньяо.

Его глаза были по-прежнему глубокими и бесстрастными. Как будто он смотрел всего лишь на покойников. Холодность Сяо Тяньяо разозлила троих богов боевых искусств Центральной империи.

Бог боевых искусств в пурпурном тоже показал недовольство. Он тоже посмотрел на Сяо Тяньяо мертвенным взором:

«Раз вы взяли на себя смелость вызвать на бой людей, которые вам не по зубам, не обвиняйте нас на то, что мы вас обижаем и не говорите, что сильные нападают на слабых».

Бог боевых искусств в пурпурном обернулся и указал на двоих богов боевых искусств Северной страны и сказал: «Сегодняшнюю битву будут наблюдать эти двое».

«Да», — равнодушно сказал Сяо Тяньяо, махнул рукой Лю Баю и Мо Цинфэну и сказал: «Назад!»

У этого жеста было ещё одно значение: операция начиналась!

Лю Бай сделал жест и отступил на несколько шагов. В то же время он махнул армии Цзиньувэй, которая стояла за ним. На поле боя было много людей. Приказы отдавались словами, также флагами и жестами.

Движения Сяо Тяньяо и Лю Бая не вызвали подозрений у Северной армии. Видя, что Сяо Тяньяо готов к битве, трое богов боевых искусств Центральной империи тоже приказали двоим богам боевых искусств и солдатам отступить.

Боги боевых искусств и солдаты Северной страны отступили к краю поворота. Армия Цзиньувэй тоже отступила, но…

Двое богов боевых искусств и солдаты Северной страны не заметили, что 18 воинов армии Цзиньувэй стояли очень открыто и они все держали мечи в правой руке, но их левые руки были у них за спиной.

В этот момент они отступили назад держа левую руку за спиной, достали приготовленные факелы и отошли в угол. Факелы в их левых руках случайно коснулись фитилей, зарытых в землю.

Всё верно, бомбы с ядовитым дымом были зарыты не в середине поля, но вокруг него. Ведущие к ним нити были обёрнуты пустым бамбуком, прежде чем их зарыли в землю.

Свист ветра скрыл звук горящего фитиля. А пустой бамбук не только защищал фитиль, но также прикрывал яркие искры.

Так что, если время от времени раздавались звуки, они не замечались. В этот момент всё внимание было сосредоточено на Сяо Тяньяо и троих богах боевых искусств. Даже двое богов Северной страны смотрели на них.

Они воевали против Сяо Тяньяо и знали способности Сяо Тяньяо. Однако они не верили, что Сяо Тяньяо может сразиться с троими, но…

Сяо Тяньяо осмелился вызвать их на бой, у него, должно быть, была уверенность в своих силах, так что двое богов Северной страны хотели знать, что сделает Сяо Тяньяо.

«Вы в одиночку противостоите троим, давайте начнём, делайте свой первый ход!» — бог боевых искусств в пурпурном хотел сразу убить Сяо Тяньяо, но ему не хотелось выглядеть некрасиво на глазах у стольких людей.

Кроме того, позволив Сяо Тяньяо сделать первый ход, они получат возможность узнать, как поступит Сяо Тяньяо.

«Хорошо», — Сяо Тяньяо не противоречил ему и медленно вытащил длинный меч, висевший у него на поясе».

«Длинный меч? Этот меч — это король королей среди оружия. Это ритуальное оружие, но оно не предназначено для убийств на поле боя», — бог боевых искусств в пурпурном презрительно посмотрел на меч в руке Сяо Тяньяо.

Длинный меч был очень красив на вид, но его нелегко было использовать. В Центральной империи некоторые люди тоже использовали мечи, но это все были люди с высоким уровнем мастерства. Обычный человек не выбрал бы такого рода оружие.

«Оружие нужно не только для того, чтобы убивать людей. Его назначение зависит от того, кто его использует».

Слова бога боевых искусств в пурпурном одеянии не задели его.

Так называемое «убийство» никогда не зависело от оружия, оно зависело от людей.

«Вы поистине самонадеенны», — глаза бога боевых искусств в пурпурном стали холодными. Затем он вытащил нож, который принёс с собой.

Да, его оружием был нож!

Длинный меч был королем среди королей оружия. Простой меч был королём оружия. Копье было вором оружия, а нож был предком оружия.

Хотя нож выглядел не так впечатляюще, как мечи, он был крайне смертоносным. Оружием других богов боевых искусств также были ножи. И они сияли в свете солнца.

«Приступим», — поторопил бог в пурпурном одеянии.

«Хорошо», — Сяо Тяньяо не стал откладывать. Он прыгнул в воздух и нанёс удар богу боевых искусств в пурпурном одеянии.

«Работа света довольна хороша, и скорость достаточно велика», — бог боевых искусств в пурпурном похвалил Сяо Тяньяо. Затем он поднял свой нож, чтобы отразить меч. Он сделал жест запястьем, чтобы попытаться отхватить длинный меч Сяо Тяньяо, но…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 530. Кровь. Ненавижу всех людей по фамилии Линь**

В тот самый момент, когда всем казалось, что длинный меч Сяо Тяньяо и нож бога боевых искусств в пурпурном одеянии вот-вот встретятся в воздухе, Сяо Тяньяо вдруг остановил свою руку, развернулся и отступил назад…

«Хочешь сбежать? И не мечтай!» Бог в пурпурном одеянии подумал, что Сяо Тяньяо испугался. Лёгким коротким прыжком он перевернулся в воздухе. Когда боги боевых искусств в зелёном и коричневом увидели это, они слегка переменились в лице. Обдумав это, они сказали: «Брат Линь, осторожно. Это уловка».

«При таком скоплении народа, какие хитрости он может против нас обратить?» — высокомерно сказал бог боевых искусств в пурпурном одеянии. Он все ещё немного боялся, но видя, что Сяо Тяньяо ничего не мог сделать, он перестал относиться к нему всерьёз.

Как будто чтобы поставить бога в пурпурном одеянии на место, как только его слова стихли, он услышал громкий шум, за которым в небо взвился желтый песок, а затем вокруг распространился густой дым…

«Осторожно!»

«Берегитесь яда!»

Бог боевых искусств в пурпурном одеянии и бог боевых искусств в коричневом одеянии немедленно отступили и задержали дыхание, но отступать было бесполезно. Лю Бай приказал своим людям зарыть взрывчатку по кругу.

Несколько взрывчаток с шумом взорвалось.

\*Бум… бум…\*

Силой взрыва подняло вверх песок, и густой дым распространился по всему месту, перекрывая всем поле зрения и выход.

«Ах…» — солдат Северной страны одного за другим настигал и уничтожал взрыв.

«Скорее, этот дым ядовитый», — двое богов боевых искусств были очень опытными и побежали прочь как только увидели это. Что же до троих богов, попавших в ловушку в густом дыму?

Извините, они теперь не могли защитить самих себя, так с чего им было заниматься их делами?

«Хотите уйти? Сначала вам нужно обойти нас». Когда Лю Бай и Мо Цинфэн увидели, что двое богов боевых искусств Северной страны собираются уходить, они немедленно выхватили мечи, чтобы встретить их.

Без ядовитых дымовых бомб, они никогда не смогли бы одолеть богов боевых искусств. Однако благодаря помощи взрывчатки Лю Бай и Мо Цинфэну нечего было опасаться.

Двое богов боевых искусств уже выбежали, но в последний момент им путь преградили Лю Бай и Мо Цинфэн. Поэтому они немедленно пришли в ярость.

«Муравьи смеют стоять у нас на пути. Да вы, наверное, смерти ищете».

«Муравьи? Что ж, давайте-ка мы, муравьи, испытаем силу богов боевых искусств». Лю Бай и Мо Цинфэн не рассердились, когда их назвали муравьями.

Для богов боевых искусств они и впрямь были муравьями, но так будет не всегда. Однажды они тоже станут богами боевых искусств.

Лю Бай и Мо Цинфэн не сказали больше ни слова, но ужарили их своими мечами.

Лица двоих богов боевых искусств Северной страны исказились. Они только что поняли, что подверглись воздействию ядовитого дыма. И потому они без колебаний сделали решительный ход и попытались убить Лю Бая и Мо Цинфэна одним или двумя ударами.

Кто знает, были ли Лю Бай и Мо Цинфэн высоко искусными мастерами. Но хотя они не могли одолеть двоих богов боевых искусств, они могли отражать их атаки. По крайней мере, одним-двумя ходами они смогли от них уклониться. Однако после этих двух ходов ядовитый дым еще больше стал воздействовать на богов боевых искусств. Их движения стали медленнее, чем прежде, отчего они стали меньше теснить Лю Бая и Мо Цинфэна.

Ситуация у Сяо Тяньяо была похожей. Трое богов боевых искусств стояли посередине. Хотя сила взрыва не нанесла им вреда, ядовитый дым был реален, и он покрывал их.

Все трое смогли задержать дыхание поначалу, но, задерживая дыхание им приходилось иметь дело со смертоносными атаками Сяо Тяньяо, одной за другой. Через некоторое время они больше не могли это выносить.

«Ты презренный бесстыдный злодей», — бог боевых искусств в фиолетовом получил удар мечом Сяо Тяньяо и вдохнул ядовитый дым. Он был в самом постыдном положении из троих богов боевых искусств. Сяо Тяньяо не старался любезничать и сосредоточился на том, что атаковал его.

Он мог сражаться с одним или двумя врагами, но не с троими, так что ему нужно было порешить одного как можно скорее. Что же до оценки, которую дал ему бог во пурпурном? Сяо Тяньяо даже не обратил на нее внимания. Он был презренным и бесстыдным злодеем? А как же тогда Центральная империя, которая послала троих богов боевых искусств подавить его сопротивление на поле боя, несмотря на правила? Разве это не Центральная империя была презренной и бесстыдной, поскольку позволила пятерым богам боевых искусств появиться на поле сражения? Сяо Тяньяо вовсе не пытался любезничать. Он продолжал наносить удары богу в пурпурном. Каждый его выпад был резким и жестоким, так что было ясно, что он желает смерти бога в пурпурном. Боги боевых искусств в зеленом и коричневом, естественно, хотели прийти ему на выручку. Однако, попытавшись несколько раз, они не смогли остановить взмахи меча Сяо Тяньяо. Когда они попытались напасть исподтишка, они обнаружили, что фигура Сяо Тяньяо не только раздвоилась или расстроилась, но размножилась еще больше…

«Что происходит?» — бог боевых искусств в зеленом был потрясен. — «Разве это не клон лунной тени? Как ты смог? Каковы твои связи с семьей Ши?»

«Что? Клон Лунной Тени? Разве ты принадлежишь к семье Ши? Невозможно, семья Ши никогда не вмешивается в придворные распри». При этих словах в глазах бога боевых искусств в пурпурном мелькнул страх. Сяо Тяньяо по-прежнему игнорировал всех троих. После того как он отвлек их клоном лунной тени, Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью, чтобы напасть на бога боевых искусств в пурпурном изо всех сил. Техника Клона Лунной Тени было довольно престижной. Поэтому, когда Сяо Тяньяо использовал ее, бог боевых искусств в пурпурном пришел в замешательство. И Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью. Он переменил направление и быстро подвинулся ближе к богу боевых искусств в пурпурном, затем…

Его левое плечо столкнулось с правой рукой бога в пурпурном, он крепко сжал меч и сделал красивую атакующую дугу, которая вынудила бога в зеленом, шедшего на помощь, отступить. Когда бог боевых искусств в зеленом отступил, между ними двоими образовалось большое расстояние. Сяо Тяньяо слегка сложил свою левую руку в коготь…

\*Пуфф\* Всего одним движением он выхватил сердце бога боевых искусств в пурпурном одеянии.

«Ааа…» — закричал бог в пурпурном и неподвижно замер на месте. Он тупо уставился на свое вырванное, потом поднял голову, указал ножом, который держал в руке на Сяо Тяньяо: «Ты… ты посмел убить меня… Да знаешь ли ты, что я из Центральной… империи…» — у бога боевых искусств шла горлом кровь, пока он говорил, но он не смог ясно выговорить последние два слова».

«Я посмею убить даже императорскую семью вашей империи», — Сяо Тяньяо отступил на несколько шагов, проложив между ними дистанцию. Он протянул свою руку и посмотрел на бившееся сердце на своей ладони, затем… Шлепнувшись, сердце упало на землю и отскочило дважды от земли.

«Брат Линь, брат Линь…» — Когда боги боевых искусств в зеленом и коричневом увидели эту сцену, их зрачки расширились, и они в ужасе посмотрели на Сяо Тяньяо. Но, когда они пришли в себя, они торопливо шагнули вперед и подхватили бога боевых искусств в пурпурном.

«Отомстите за меня, скажите… семье Линь убить его…» Каждый раз, когда бог в пурпурном произносил слово, он сплевывал полный рот крови, а потом умер, не договорив.

«Брат Линь, Брат Линь…» — кричали двое богов боевых искусств, держа бога в пурпурном. Потом бог в зеленом гневно указал своим ножом на Сяо Тяньяо.

«Ты… как ты посмел убить человека из Центральной империи».

«Семья Линь из Центральной империи? Я встретил их раньше, чем ожидал», — Сяо Тяньяо посмотрел на бога в пурпурном равнодушно и с неприкрытым отвращением. Он ненавидел семью Линь из Центральной империи и всех людей по фамилии Линь. Вначале он хотел убить Линь Чуцзю, отчасти потому что ее фамилия была Линь. Он думал, что она пережила несчастье, но потом он понял, что… все ее страдания были заслуженными! Более того, Линь Чуцзю должна радоваться, что он не узнал раньше, что она была из семьи Линь Центральной империи. Иначе в мире не было бы принцессы Сяо Линь Чуцзю!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 531. Большая победа. Отпустите их**

После того как Сяо Тяньяо удалось убить бога боевых искусств в пурпурном одеянии, ему осталось сразиться только с двумя богами боевых искусств. В одно мгновение давление на него стало чуть меньше!

Сяо Тяньяо не обращал внимания на слова двоих богов боевых искусств и просто указал на них мечом и сказал:

«Давайте сражаться вместе!»

«Ты…» — как только боги боевых искусств в зелёном и пурпурном открыли рты, они сплюнули полный рот чёрной крови.

Оказалось, что они были так злы, что забыли задержать дыхание и вдохнули ядовитый дым.

«Ты… восточный… Ладно, тебе не занимать отваги», — бог в коричневом горько вытер кровь с уголка губ и, указав ножом на Сяо Тяньяо, сердито сказал:

«Ты не боишься, что Центральная империя узнает об этом, и тебе не поздоровится?»

«Центральная империя узнает? Что они узнают? Что я убил вас троих? Думаете, люди в империи поверят в это?» — Сяо Тяньяо не торопился сражаться.

Двое врагом вдохнули ядовитый дым, и чем дольше они им дышали, тем лучше было для него.

«Ты, ты… в самом деле хочешь нас убить? Разве ты не боишься мести тех, кто стоит за нами?» — на этот раз бог в зелёном и бог в коричневом испугались.

Они были отравлены ядовитым дымом. Хотя он и не мог их убить, это влияло на их силу. С той боевой мощью, которую только что показал Сяо Тяньяо, ему и впрямь было нетрудно их убить.

«Если я не убью вас двоих, разве Центральная империя оставит меня в покое?» — Сяо Тяньяо насмешливо посмотрел на богов боевых искусств в зелёном и коричневом.

Как наивны были эти двое, если думали, что Сяо Тяньяо их отпустит.

Он убил одного из них, разве ему что-то помешает убить ещё двоих?

«Ты…» Двое богов боевых искусств одновременно посмотрели на Сяо Тяньяо, а потом перевели взгляд на труп бога боевых искусств в пурпурном одеянии. В глубине души они знали, что Сяо Тяньяо не оставит их в живых.

Одно убийство — это все равно убийство, и убийство двоих — тоже убийство. Так что чем позволять им двоим вернуться и составить жалобу, лучше убить их всех вместе. Может быть, им удастся свалить вину на Северную страну. Так или иначе других свидетелей не было. Теперь Восточная и Северная страна могли просто говорить, что хотели.

«Принц Сяо из Восточной страны очень коварен». К этому моменту у них больше не было сомнений, а тем более надежды, что Сяо Тяньяо их пощадит. Они отодвинули тело бога в пурпурном, а затем шагнули вперёд одновременно.

«Хоть мы и отравлены, нам двоим будет нетрудно убить тебя».

Они больше не осмеливались говорить высокомерно и объединили усилия, чтобы напасть на Сяо Тяньяо одновременно.

Сяо Тяньяо не запаниковал. Он просто поднял меч, чтобы сразиться с ними…

\*Дзинь-дзинь\* — меч и нож соприкоснулись, и искры быстро засверкали. Трое мужчин сражались посреди ущелья. К этому времени ядовитый дым рассеялся, и все тела солдат Северной армии были на земле.

Без ядовитого дыма боги боевых искусств в зеленом и коричневом меньше беспокоились. Их уверенность возросла, и они храбро наступали, но…

К этому времени они уже упустили возможность!

Когда они вздохнули с облегчением, Сяо Тяньяо снова использовал клона Лунной Тени. Резким и быстрым движением он уклонился от их атак.

«Какое отношение ты имеешь к семье Ши?» — снова увидев клона Лунной тени, боги боевых искусств опять позавидовали.

Они в самом деле не могли этого понять. Как принц Восточной страны мог знать технику Клона Лунной Тени?

«Вам об этом незачем беспокоиться», — Сяо Тяньяо подпрыгнул и ударил по руке бога боевых искусств в зеленом, который держал нож, и в то же время ударил его другой ногой.

«Проклятье», — выругался бог боевых искусств в зеленом и отступил, чтобы уклониться от нападения Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо ударил воздух, но это движение не помешало ему сделать следующий выпад. Он отклонился в сторону и в то же самое время опустил голову и поднял ноги. Это движение казалось не обязательным, но он изменил направление летящего ножа бога боевых искусств в зеленом и сделал так, что он полетел в бога в коричневом.

Когда бог боевых искусств в коричневом увидел эту сцену, он поднял нож, чтобы защититься, но Сяо Тяньяо атаковал его, как только он приземлился.

Впереди был волк, а позади тигр. Используя ловкость своего тела, он уклонился от ножа бога боевых искусств в зеленом. И в тот же момент он поднял нож и ударил им Сяо Тяньяо. Клинок полетел к Сяо Тяньяо. Удар казался очень сильным. Сяо Тяньяо не уклонился от него. Вместо этого он поднял свой длинный меч, чтобы встретить его нападение.

С громким звяканьем Сяо Тяньяо блокировал удар противника, когда нож был всего в трех дюймах от его лба.

Они оба стояли неподвижно. Но в тот же момент бог боевых искусств в зеленом взлетел вверх, взял нож и… атаковал Сяо Тяньяо сзади. Однако в этот миг Сяо Тяньяо внезапно отодвинулся. Его фигура растаяла в воздухе перед ними.

Бог боевых искусств в зеленом, который занес меч, ударил бога в коричневом!

«Осторожней!» Бог боевых искусств в зеленом резко переменился в лице. Он хотел остановить меч, но он размахнулся им со всей силы. Было невозможно остановить его. Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо внезапно появился позади него и толкнул его вперед…

«Ааах…» — бог боевых искусств в коричневом, которого порезали, закричал от боли.

«Я… Мне жаль», — бог боевых искусств в зеленом побледнел, он не пошевелился, даже когда на него хлынула кровь. Когда он пришел в себя, он напал на Сяо Тяньяо: «Сяо Ванъе, ты очень хорош, я тебя запомню».

Бог боевых искусств в зеленом был очень зол. Он замахнулся ножом на Сяо Тяньяо без всяких правил. Когда нож рассек воздух с громким свистом, Сяо Тяньяо пришлось немного отступить под натиском его безумия.

Уклоняясь, Сяо Тяньяо посмотрел на бога в коричневом, который был разрублен пополам.

Нож был предком всех мечей. Его угроза тоже была подавляющей.

Теперь остался только бог в зеленом. Сяо Тяньяо больше не волновался. Когда его оставшийся противних обезумел, Сяо Тяньяо поднял нож бога в пурпурном и сказал: «Смерть от оружия твоего товарища успокоит твой разум».

«Ты так омерзителен!» Сяо Тяньяо говорил любезно, но на самом деле он просто хотел создать иллюзию того, что они трое совершили самоубийство.

Хотя Центральная империя может не поверить тому, что никто из них не умер от руки Сяо Тяньяо, в этот момент Сяо Тяньяо настаивал на то, что этих людей убил не он. Что могла поделать Центральная империя?

«Я никогда не был джентльменом». Сяо Тяньяо аккуратно порешил бога в зеленом ножом, который был у него в руках.

Другого выхода не было. Он не был котом, он не любил играть со своими противниками. Независимо от силы противника, он в итоге убивал его, чтобы не дать ему оправиться.

Успешно уничтожив троих богов боевых искусств Центральной империи, Сяо Тяньяо почувствовал, как огромный груз, давивший на его плечи наконец-то был сброшен. Сяо Тяньяо невольно тяжело выдохнул.

Эта война наконец-то подошла к концу!

Сяо Тяньяо повернул голову и посмотрел вдаль. Он увидел, что Лю Бай и Мо Цинфэн сражаются с двумя богами Северной страны. Однако он не стал нападать на них. Вместо этого от отбросил нож, который держал в руке, и достал платок, чтобы вытереть с левой руки кровь.

Отбросив испачканный кровью платок, Сяо Тяньяо сказал Лю Баю и Мо Цинфэну: «Отпустите их».

«А?» Они были озадачены, но не решались не исполнить приказ Сяо Тяньяо. Они стиснули зубы и отпустили тех двоих.

Когда двое богов боевых искусств Северной страны услышали это, они уже не заботились о своей репутации. Они повернулись и бросились бежать.

У них не было выбора, они боялись, что Сяо Тяньяо убьет их.

Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств одним ходом, разве ему будет трудно убить еще двоих?

Мо Цинфэн и Лю Бай смотрели, как двое богов Северной страны убегают быстрее ветра. Они были подавлены. Почему их ванъе их отпустил? Разумеется, он мог бы убить их, верно?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 532. Ситуация в целом. Недостаточно силен**

Ситуация в целом. Недостаточно сильны

«Почему?» — спросил Лю Бай Сяо Тяньяо уже после того, как они вернулись в лагерь.

Нелегко было получить возможность убить двух богов боевых искусств Северной страны. Так почему же Сяо Тяньяо сдался?

В будущем убить их будет сложнее.

Лю Бай не понимал этого. Кроме того, он глубоко сожалел, что не убит тех двух богов боевых искусств, так что продолжал спрашивать Сяо Тяньяо. Если Сяо Тяньяо не ответит ему, он не перестанет.

Если бы Су Ча был здесь, все было бы хорошо. Су Ча, конечно же, ответил бы на его вопрос вместо Сяо Тяньяо. Но Су Ча здесь не было. Сяо Тяньяо, которого раздражали вопросы Лю Бая не мог не посмотреть на него и не сказать:

«Какой смысл их убивать? Вместо них придут другие. Центральная империя не позволит четырём странам нарушить баланс между ними».

Почему Центральная империя хотела, чтобы у каждой из четырёх стран, включая Восточную страну, было только двое богов боевых искусств, и не позволяла боевым богам появляться на поле боя?

Причина была очень очевидной. Это было нужно для того, чтобы сохранить мир и порядок в четырёх странах и не позволить богам боевых искусств приносить ненужные жертвы. Но на самом деле они боялись, что одна из четырёх стран получит превосходство и поглотит остальные три страны, а затем бросит вызов Центральной империи.

Те, у кого была хоть капля мозгов, понимали истину. Лю Бай не понимал ее, или, точнее, он не хотел ее понимать. Поэтому в этот момент он пытался заставить его понять.

«Какое отношение это имеет к убийству боевых богов Северной страны? Убийство этих богов положило бы конец войне». Лю Бай понимал, что Центральная империя контролировала баланс сил четырёх стран. Но разве убийство тех двоих богов боевых искусств не было бы лучше для них в этот короткий период времени.

«Они боятся меня и они отравлены. Они ничего не смогут сделать в короткое время. Чем позволять двум другим сильным богам появиться, почему бы не оставить их?» Поскольку Сяо Тяньяо ответил на вопрос Лю Бая, он больше ничего не сказал, кроме: «Кроме того, ты думаешь, эти двое смогут повлиять на исход войны между Севером и Востоком? Не забывай, что эти двое богов боевых искусств раньше не нападали на обычных солдат».

Хотя Северная страна нарушила правила и послала своих богов боевых искусств на поле боя, они ограничили их действия. Двое богов боевых искусств Северной страны не нападали на обычных людей. Они появлялись только затем, чтобы поддержать боевой дух Северной армии.

Лю Бай понимал мысли Сяо Тяньяо, но он все равно волновался из-за одной вещи: «Что если они доложат о ядовитом дыме Центральной империи?»

«А ты думаешь, это можно будет скрывать вечно, если никто ничего не скажет об этом?» — Сяо Тяньяо покачал головой. Видя, что Лю Бай все ещё в замешательстве, Сяо Тяньяо не стал трудиться и объяснять ему: «Тебе незачем волноваться об этом, просто делай то, что должен делать».

«Но… да». Лю Бай открыл было рот, но в итоге ничего не сказал.

Он думал, что его предложение было на благо принцу, но принц, похоже, был недоволен.

Лю Бай все ещё был в большой растерянности, когда уходил. Поэтому, когда он встретил Мо Цинфэна, который пытался в одиночку отработать свои приемы, Лю Бай расстроился. Увидев, что Мо Цинфэн отрабатывал те приёмы, которые сегодня использовал Сяо Тяньяо, он задумался над этим.

— Давай сразимся, — Лю Бай достал меч и направил его на Мо Цинфэна.

Этот жест не дал Мо Цинфэну возможности сказать нет. Мо Цинфэн был не против, он кивнул и стал тренироваться с Лю Баем.

Боевые навыки этих двоих были сходными. Поскольку у них не было намерения убить друг друга, через несколько движений они устали. Когда они оба устали, они закончили бой вежливо.

«Отличный бой!» После хорошего боя раздражение Лю Бая в значительной степени рассеялось, он убрал меч обратно в ножны и сел на большой камень.

Мо Цинфэн сел рядом с ним, достал кувшин вина из-за камня и бросил его Лю Баю.

«Что? Ты в плохом настроении?»

«Ну, есть вещи, которых я не понимаю». Лю Бай знал Мо Цинфэна. После сегодняшней битвы с богами боевых искусств, он чувствовал некоторую братскую привязанность к нему. После недолгих колебаний Лю Бай объяснил, чего он не понимал.

«Я не понимаю, почему ванъе отпустил двух богов боевых искусств Северной страны. Хотя причины ванъе правдоподобны, я все равно не понимаю. Какое отношение это имеет к тому, что ванъе их не убил?»

Когда Мо Цинфэн услышал слова Лю Бая, он улыбнулся и ответил:

«Зачем ты думаешь об этих вещах? Ты просто должен делать то, что его высочество говорит тебе делать. Ванъе лучше понимает все это, чем мы».

«Такая хорошая возможность, жаль ее упускать. Если бы мы сегодня убили двух богов боевых искусств Северной страны, давление на нас было бы гораздо меньше. Более того, это действие могло бы также потрясти Четыре страны. Эти крысы, прячущиеся в темноте, больше не стали бы бросать вызов ванъе». Лю Бай действительно заботился о Сяо Тяньяо, но его мысли были недостаточно сознательными.

Мо Цинфэн не хотел много говорить, но, когда Лю Бай сказал о потрясении, которое испытали бы четыре страны, он не мог не заметить:

«Лю Бай, скажи, если бы ты узнал, что ванъе сам убил 5 богов боевых искусств, что бы ты о нем подумал?»

«Разумеется, что ванъе так силён, что мне не стоит бросать ему вызов!» — сказал Лю Бай восхищенно.

«Верно, ты думаешь, что ванъе силён, когда слышишь это, так что же было бы, если бы на твоём месте были Северная, Южная, Западная и даже Восточная страны? Что бы они подумали?» Мо Цинфэн мог догадаться, что имел в виду Сяо Тяньяо, но он не говорил этого прямо. Но постепенно давал Лю Баю угадать это.

Лю Бай не думал об этом и, естественно, сказал: «Разумеется, я бы боялся, что больше не смогу ничего предпринимать против ванъе». Лю Бай до сих пор не мог забыть тех ассасинов, которые пытались убить Сяо Тяньяо год назад.

В то время разве не из-за того четыре страны пытались убить ванъе, что он был недостаточно силён?

Если бы четыре страны узнали, что ванъе убил 5 богов боевых искусств, посмотрим, кто бы ещё осмелился сделать ход!

Мо Цинфэн мог не спрашивать, он и так знал, о чем думает Лю Бай, и покачал головой: «Лю Бай, все не так просто, как дважды два. Нет ничего хорошего в том, чтобы дать знать четырём странам, что ванъе может убить пятерых богов боевых искусств одним ударом».

«Почему?» — Лю Бай был в замешательстве.

Мо Цинфэн, как добрый человек, объяснил:

«Разве ты не знаешь, как могущественна Центральная империя? Однако несмотря на это четыре страны сдаются лишь на поверхности, но в глубине души они планируют завоевать независимость. Как бы ни был силён ванъе, он не может одолеть Центральную империю. А если четыре страны объединятся, чтобы убить ванъе, ты сможешь их остановить?»

«Это… как это возможно?» — Лю Бай побледнел и вспомнил, что случилось год назад.

Разве четыре страны не объединили усилия и тогда тоже?

«А чего же здесь невозможного? Если бы ванъе сегодня убил этих пятерых богов Северной страны, он установил бы рекорд. А если эти двое богов умрут, никто не узнает, что ванъе использовал ядовитую взрывчатку и потому сумел убить богов боевых искусств. Думаешь, тогда четыре императора не испугаются?»

«Разве мы не можем это доказать?» Лю Бай сказал это очень тихо, что показывало, что он сам не уверен.

Мо Цинфэн рассмеялся: «В такой ситуации, даже если мы скажем, что ванъе использовал яд, никто в это не поверит. Они только подумают, что ванъе скрывает силу. Четыре страны будут бояться ванъе. Они уничтожат его любой ценой, чтобы не позволить ему стать ещё могущественнее».

Мо Цинфэн прежде об этом не думал, но поразмыслив немного, он понял план Сяо Тяньяо.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 533. Козырь в рукаве**

Сяо Тяньяо прежде был силён, но недостаточно силён, чтобы заставить четыре страны объединить все свои силы, чтобы убить его, но…

Если Сяо Тяньяо убил пять богов боевых искусств одним ударом сегодня, ситуация изменится.

Если Сяо Тяньяо может убить одним ударом пять боевых богов, то его сила будет достаточна, чтобы напугать четыре страны и чтобы четыре императора сделали все, чтобы избавиться от него!

Под строгим контролем Центральной империи в четырёх странах было всего 8 богов боевых искусств, и в частном порядке могло существовать только двенадцать боевых богов максимум.

Другого пути не было: Центральная империя строго следила за количеством богов боевых искусств. Было хорошо, если страна могла иметь одним боевым богом больше, но этот дополнительный бог не мог обнаруживать себя.

Иначе, если Центральная империя обнаруживала это, богов боевых искусств забирал император Центральной империи.

Поэтому в четырёх странах было только восемь богов боевых искусств. Если бы Сяо Тяньяо убил двоих богов Северной страны сегодня, осталось бы только 6 богов.

Сяо Тяньяо мог убить пять богов боевых искусств одним ударом, не получив даже ранения, так будет ли ему трудно сразиться одному против шестерых.

Даже если боги боевых искусств четырёх стран объединят усилия, они все равно будут не соперниками Сяо Тяньяо. Столкнувшись с таким сильным человеком, могут ли императоры четырёх стран сидеть спокойно?

И у севера, и у запада, и у востока, и у Сяо Тяньяо были враждебные отношения. Даже если у Сяо Тяньяо не было намерения уничтожать их королевство, императоры этих трёх стран в это не поверили бы.

Более того, они не могли гарантировать, что в будущем Сяо Тяньяо не станет гораздо сильнее. Чтобы устранить Сяо Тяньяо — потенциального сильного врага, императоры трех королевств точно не будут мелочиться.

Таким же образом не будет сидеть сложа руки и император восточной страны. Физической силы и военной мощи Сяо Тяньяо было достаточно, что представлять угрозу для престола.

Более того, помимо этих четырех стран, даже люди Центральной империи не станут сидеть сложа руки. Если Сяо Тяньяо представляет угрозу Центральной империи, они естественно не оставят его в живых.

Недостатка в гениях в этом мире не было. Чего не хватало, так это среды, в которой эти гении могли быть как следует взращены. Сяо Тяньяо был, несомненно, одарен в боевых искусствах. Если бы ему дали время, он определенно стал бы гораздо сильнее. Если такого человека нельзя было использовать для их выгоды, его нужно было уничтожить.

Для Центральной империи Сяо Тяньяо определенно не был полезным человеком. Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо не принадлежал к Центральной империи. Даже если бы он склонил голову, Центральная империя не посмела бы его использовать. Кто позволил бы Сяо Тяньяо явиться в Центральную империю?

Если бы все поверили, что Сяо Тяньяо обладает достаточно силой, чтобы убить пятерых богов боевых искусств за раз, не только четыре страны, но и Центральная империя, пожелали бы смерти Сяо Тяньяо.

Мо Цинфэн знал, что Лю Бай был доверенным Сяо Тяньяо, поэтому он не скрывал этого. Он сказал все, о чем догадался. Увидев выражение оскорбленного достоинства на лице Лю Бая, Мо Цинфэн вздохнул:

«Не то чтобы ванъе не хотел убить двоих богов боевых искусств Северной страны, скорее, он не может их убить». Если он убьет их, кто распространит новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, отравив их?

Если это не станет всем известно, люди будут считать Сяо Тяньяо чудовищем. И врагом номер один.

Лю Бай некоторое время молчал, а потом сказал: «Это я… плохо подумал».

Когда он это сказал, влил себе в глотку вино и поперхнулся им.

Мо Цинфэн взглянул на него, но не сказал ни слова. Он тоже взял кувшин с вином и сделал глоток: «Мой отец сказал, что ванъе — человек, который всегда на три шага впереди. Наша семья Мо никогда еще не участвовала в таких вещах, но, если мы оказались вовлечены в это, мы будем работать до конца. Ванъе — человек, за которым стоит следовать. Ему не нужно, чтобы мы думали за него. Нам нужно только действовать согласно приказам ванъе.

Мо Цинфэн пытался уговорить Лю Бая. Сяо Тяньяо ничего не сказал, поэтому Лю Бай ничего не понимал. К счастью, после Лю Бай ни о чем больше не говорил Сяо Тяньяо, поэтому труды Мо Цинфэна были ненапрасными.

Как Мо Цинфэн и сказал, новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, быстро распространились. Однако всех занимала не сила Сяо Тяньяо, а ядовитая дымовая взрывчатка, которую Сяо Тяньяо использовал, чтобы сокрушить троих богов боевых искусств.

Если прежде Лю Бай поверил Мо Цинфэну на слово, то теперь он убедился в этом сам. Поэтому он не решался ничего больше сказать в следующие несколько дней. Он только делал то, что Сяо Тяньяо ему велел, и ни о чем не спрашивал, даже если не понимал.

На самом деле Су Ча тоже не раз советовал Лю Баю не поднимать флаг «это-ради-блага-Сяо-Тяньяо», чтобы повлиять на решения Сяо Тяньяо. У Лю Бая не было способностей и дальновидности. Его так называемое благо Сяо Тяньяо чаще всего оказывалось близоруким поведением.

К сожалению, Лю Бай никогда не слушал это. На этот раз, когда Мо Цинфэн выдал это ему по частям, он наконец-то все понял. Это событие дошло до ушей Сяо Тяньяо, что заставило его зауважать Со Цинфэна.

Трое богов боевых искусств Центральной империи умерли в бою, с двое богов Северной страны были ранены. Они были на соперники Сяо Тяньяо. В данный момент боевой дух солдат Восточной армии был на подъёме, и они хотели уничтожить лагерь Северной армии, но…

После того как трое богов боевых искусств умерли, наездники на слонах Центральной империи погрузились в хаос. Они устроили жестокое нападение на Восточную армию, длившееся несколько дней.

На этот раз Лю Баю не нужно было ничего спрашивать, чтобы понять это: должно быть, Центральная империя надавила на Южную страну, чтобы они изо всех сил постарались победить восток. Но, разумеется, он не учёл, что Юг, должно быть, видел, что Восток стал слишком силён, и хотел работать с Северной страной, чтобы подавить гордыню востока.

Коротко говоря, между четырьмя странами никогда не было дружбы. Их сотрудничество и предательства всегда были основаны на интересах.

К счастью, у Восточной армии были ядовитые дымовые бомбы. Хотя их нельзя было использовать на поле боя в больших масштабах, их можно было использовать, чтобы нейтрализовать слоновьих наездников.

После того как южные воины на слонах утратили свою эффективность, ситуация снова повернулась в пользу востока. Когда эти новости достигли ушей императора, он был на седьмом небе от счастья. Он махнул рукой и отсыпал поместью Сяо большую сумму наград.

Что же до предыдущего дела семьи Хуа, императору сейчас некогда было думать о Линь Чуцзю. Все уже случилось, так что даже если они с Линь Чуцзю поругались бы, семья Хуа не вернулась бы.

Что же касается раны на лице Линь Чуцзю?

Император был уверен, что Линь Чуцзю не была ранена, но у него не было доказательств.

После посещения Хуа Цзиньжуна Линь Чуцзю заперлась, чтобы поправить здоровье, и император тоже поправлялся в это время. Когда императору стало лучше и он захотел расследовать это дело, Линь Чуцзю объявила, что семья Хуа из Центральной империи дала ей эликсир, который смог вылечить ее лицо.

Этот ход также должен был сказать императору, что она выбрала свое лицо в качестве услуги от семьи Хуа.

Не только император, но даже императрица не поверила в это. Но какая разница, поверили они или нет? Были ли у них доказательства? Могли ли они обратиться к семье Хуа, чтобы спросить об этом?

Не могли… так что, хоть они и знали, что Линь Чузцю лгала, они не могли обвинить ее прямо. Они могли только закрыть на это глаза. В конце концов, это мало их касалось.

Только люди семьи Чжан из Центральной империи изошли желчью, услышав об этом.

Они увидели, как поместье Сяо закрыло перед ними дверь. Принцесса Сяо никогда не выходила, никто не видел ее. Из-за этого они твердо верили, что принцесса Сяо была похищена ими, а поместье Сяо просто пытается скрыть исчезновение своей принцессы, поэтому они и сказали, что лицо принцессы Сяо было ранено. Но…

Теперь, когда принцесса Сяо появилась перед людьми, как они могли далее обанывать себя и утверждать, что они ее похитили?

Итак, оставался вопрос: если женщина, которую они похитили — не принцесса Сяо, то кто же она?

И более того, разве принц Сяо не сказал им надменно, что он уничтожит семью Чжан за похищение его принцессы, так что же происходит?

Их что, разыграли и Сяо Ванъе, и Сяо Ванфэй?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 534. Черная душа ванфэй**

Можно и не говорить, что люди семьи Чжан не были глупы. На этот момент, как бы глупы они ни были, они поняли, что Линь Чуцзю их провела!

Какая там рана на лице и нежелание никого видеть? Линь Чуцзю просто пряталась в темноте, как ей было удобно, и наблюдала над теми, над кем подшутила.

«Сяо Ванфэй поистине ужасна». Управляющий Чжан в Центральной империи был так зол, что бросил на пол свой любимый чайник. Если бы он этого не сделал, он не знал бы, как ещё выпустить пар!

Из-за того, что у них ничего не вышло из этой затеи, люди, которые знали об инциденте, должно быть, смеялись над ними.

«Вдобавок ещё Сяо Ванъе. Он точно знает, что это не принцесса Сяо. Но когда наши люди принесли ему новости, он притворился беспощадным и сказал, что уничтожит семью Чжан. Он просто хотел выставить нашу семью на посмешище». Чем больше управляющий семьи Чжан думал об этом, тем больше он злился и беспокоился…

Он волновался о том, как разозлится семья Чжан из Центральной империи, когда узнаёт об этом!

Судя по времени, грузовое судно уже должно было прибыть в Центральную империю. Семья Чжан сделала это, чтобы сорвать свой гнев на Сяо Тяньяо, но оказалось…

Что они схватили не ту добычу.

«Женщина, которую мы похитили, не принцесса Сяо, так кто же она?» — снова спросил Управляющий семьи Чжан.

Линь Чуцзю была не единственной молодой дамой, которая была на банкете у принцессы Фушоу Чжан в тот день. Но не было причин им схватить не того человека.

«Возможно ли, что мы схватили вторую молодую леди семьи Линь? Но это невозможно, вторая леди семьи Линь ещё незамужем, она должна быть ещё свежей девочкой, но я проверял женщину на корабле самостоятельно, и у похищенной женщины уже потасканное тело».

Он не мог вспомнить ни одной другой молодой женщины, кроме Линь Чуцзю.

«Может, они взяли служанку? Они что, не видят разницы между благородной дамой и служанкой?»

Управляющий семьи Чжан не мог помыслить, что они схватили принцессу Фушоу Чжан, потому что…

Для всех принцесса Фушоу Чжан умерла. Поэтому как бы они ни ломали голову, они никогда бы не подумали о мёртвом человеке.

А Управляющий семьи Чжан не решался говорить об этом прилюдно, поэтому он мог только раздумывать об этом сам…

Вот только ему нужно было написать письмо Центральной империи, чтобы рассказать семье Чжан, что они украли не того человека. И чтобы они не использовали это, чтобы угрожать Сяо Тяньяо или унижать его.

«В этот раз я поистине понёс большие потери. Если бы я не узнал о том, что похитил не ту женщину, я бы нанёс Сяо Ванъе смертельную обиду. Я не знаю, доставит ли это неприятности семье Чжан».

Управляющий семьи Чжан никогда не проявлял уважения к Сяо Тяньяо и Линь Чуцзю, но…

Когда с фронта пришли новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств Центральной империи, управляющий семьи Чжан более не мог игнорировать Сяо Тяньяо.

Что в Восточной стране, что в Центральной империи, люди уважали силу. Сяо Тяньяо был способен убить троих богов боевых искусств Центральной империи.

Хотя Центральная империя была неспокойна, столкнувшись с таким человеком, они не будут спешить убить его. Если Сяо Тяньяо будет достаточно умён, то, прибыв в Центральную империю, он закрепится за большой благородной семьей. Если его будет защищать большая благородная семья, то даже императору будет отчем поволноваться.

Тогда, если Сяо Тяньяо будет поддерживать большая благородная семья, ему будет несложно уничтожить семью Чжан, верно?

И даже если Сяо Тяньяо на будет зависеть от большой благородной семьи, разве семья Хуа не обязана ему?

Если Сяо Тяньяо не совершит глупости, семья Хуа будет охранять его из-за его силы.

«Столько проблем…» — управляющий семьи Хуа сожалел об этом.

Если бы он знал, что у Линь Чуцзю были отношения с семьей Хуа и что у Сяо Тяньяо были силы победить троих богов боевых искусств, он бы не позволил семье Чжан совершить такой глупый поступок.

Разве они не потеряли всего лишь золото? Нельзя сказать, чтобы семья Чжан не могла позволить себе потерять его. Более того, та потеря, которую они пережили, была больше, чем потеря банка Футянь.

Управляющий семьи Чжан был так полон сожалений, что его мутило.

Написав письмо, он немедленно велел своему человеку подготовить щедрый подарок и отправился лично посетить Линь Чуцзю. Вот только…

Линь Чуцзю вряд ли могла бы встретиться с ним прежде, а что уж говорить о теперь?

С таким могущественным мужем положение Линь Чуцзю в Восточной стране стало вдвое выше. Обычным людям было нелегко встретиться с ней.

Управляющий семьи Чжан имел хорошую репутацию на Востоке, но ему все равно было непросто увидеть Линь Чуцзю теперь.

Услышав намерения Управляющего семьи Чжан, домоправитель Цао вежливо сказал: «Наша ванфэй сейчас очень занята. Боюсь, у неё нет времени принять управляющего Чжан. Как насчёт визита в другой раз?»

Все они были в одном деловом кругу. Такое заявление, чтобы уклониться от встречи с людьми, было не редкостью. Управляющий семьи Чжан не сказал, что придёт в другой раз. Он только сказал, что сначала оставит подарок, и что Сяо Ванфэй может встретиться с ним, когда у неё будет время.

«Подождите минутку, я спрошу у ванфэй».

Подарок от семьи Чжан был красивым, и домоправитель Цао не был уверен, примет ли его Линь Чуцзю или нет. В конце концов, если этот подарок будет принят, это будет означать, что Линь Чуцзю больше не злится на то, что семья Чжан с ней сделала.

Домоправитель Цао не солгал: Линь Чуцзю действительно была занята в то время, она была занята тем, что обсуждала банк с Су Ча.

Бан был почти закончен, нерешенными оставались лишь несколько мелких вопросов. Су Ча был не уверен, поэтому он пришёл к Линь Чуцзю, чтобы обсудить их с ней, в надежде, что она могла помочь ему принять решение.

У Су Ча не было другого выбора. Он всегда был таким: сомневался, когда встречал проблемы и привык полагаться на других.

Домоправитель Цао постучал в дверь и вошёл. Коротко описав ситуацию, он уважительно постоял, ожидая инструкций Линь Чуцзю.

В это время влияние Линь Чуцзю на поместье Сяо росло день ото дня. Особенно, когда они услышали от Су Ча, что Сяо Тяньяо был способен убить троих богов боевых искусств только благодаря Линь Чуцзю. Слуги стали даже ещё уважительнее к Линь Чуцзю, и положение Линь Чуцзю в их сердцах стало таким же, как у Сяо Тяньяо.

Ничего нельзя было поделать: кем бы ни были люди, они всегда уважали могущественных людей.

Люди поместья Сяо уважали Линь Чуцзю, потому что она была принцессой Сяо. Даже если бы принцессой Сяо был кто-то другой, они бы уважали эту женщину, если бы Сяо Тяньяо признавал бы ее своей женой, но…

Теперь все было иначе.

Теперь они уважали Линь Чуцзю за то, кем она была.

Жаль только, что Линь Чуцзю уже была не такой, как прежде. Линь Чуцзю больше так не радовало то уважение, которое люди поместья Сяо оказывали ей.

Услышав слова домоправителя Цао, Линь Чуцзю, не раздумывая, сказала: «У меня нет времени, чтобы принять его, но вы возьмите подарок».

В прошлом Домоправитель Цао стал бы убеждать Линь Чуцзю или приводить какие-то аргументы. Но теперь домоправитель Цао считал, что принимать подарок неуместно, поэтому он просто промолчал.

Домоправитель Цао не решился спросить, но Су Ча не так церемонился: «Зачем принимать подарок семьи Чжан? Это мерзкие люди». Если бы не находчивость Линь Чуцзю, ее могла бы похитить семья Чжан.

«Это всего лишь подарок. Семья Чжан ведь не станет наивно полагать, что, если я приму дорогой подарок, я забуду, что они похищали меня, верно?» — слова Линь Чуцзю сочились сарказмом, но Су Ча нехотя проглотил свои слова.

Он хотел сказать Линь Чуцзю, что семья Чжан в самом дата так подумает.

Ванфэй, это ничего, что у вас такая чёрная душа?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 535. Опасность. Взлеты и падения**

Когда Линь Чуцзю приняла подарок от семьи Линь, управляющий семьи Линь успокоился. Он подумал, что Линь Чуцзю не думала о прошлых событиях и забыла всё.

Что же до Линь Чуцзю?

Она ничего не могла сказать семье Чжан. Более того, она не могла ничего сделать семье Чжан, так что…

Все были довольны!

Управляющий семьи Чжан подумал, что теперь этот инцидент был разрешен, он послал сообщение семье Чжан, чтобы попросить признания своих заслуг. Он упомянул, как хорошо он разобрался с этим делом, как принцесса Сяо боялась высокого положения семьи Чжан, и как легко он это разрешил. Когда люди семьи Чжан из Центральной империи получили это письмо и узнали, что Линь Чуцзю было так легко подчинить, они успокоились и стали смотреть на Линь Чуцзю свысока.

Было понятно, что они похитили не того человека, но теперь дело разрешилось. Семья Чжан не воспринимала принцессу Фушоу Чжан всерьёз. Они просто приказали кому-то убить ее, но… Человек, который должен был убить ее, развлекался с в это время. Ему не хотелось убивать ее. Видя, что семья Чжан никого не посылает, чтобы проверить выполнение приказа, он спрятал принцессу Фушоу Чжан и сообщил, что он убил ее. Все равно теперь она считалась умершей в Восточной стране, так что, даже если он ее спрячет, ее никто не будет искать!

Линь Чуцзю не знала ничего этого о семье Чжан, она была очень занята в данный момент. Ей некогда было обращать внимание на семью Чжан.

По мере того как исход войны все более склонялся в пользу Восточной страны, Линь Чуцзю все больше и больше была занята в обществе. Она очень много отвечала на знаки внимания благородных дам столицы.

Все знали, что статус Сяо Тяньяо станет гораздо выше, когда он вернётся с войны. Даже если… Так как он был принцем, имевшим военную силу, император не мог далее его повысить. Но это все на мешало людям оказывать знаки внимания и обожания Линь Чуцзю.

Все видели, что Сяо Тяньяо и император были как восточный ветер и западный ветер. Они не могли жить в мире. Либо восточный ветер будет брать верх над западным, либо западный будет брать верх над восточным.

Теперь когда Сяо Ванъе был готов возвратиться ко двору с большой победой, было видно, что он затмил собой ветер императора. Даже если Сяо Тяньяо не мог сесть на трон, он все равно будет в уникальной позиции в стране. Если у принца Сяо появятся жестокие намерения, будет несложно украсть трон у императора.

Если они сейчас не задобрят принцессу Сяо, то когда они это сделают? Хотя Линь Чуцзю была не обязана встречаться со всеми этим благородными дамами, которые пришли нанести ей визит.,

Она не могла им всем отказать!

Сяо Тяньяо не мог сражаться один вечно. Ему нужны были союзники и помощь. В последний раз, когда с Сяо Тяньяо случился несчастный случай, никто, кроме генералов, не пришёл поговорит с ним, что было хорошим доказательством.

Только подружившись с придворными, они могли упрочить власть. Если они хотели подружиться с придворными, дипломатия была очень важна. Сяо Тяньяо не хотелось налаживать с ними отношения, поэтому это могла сделать только она. Более того, если бы она не сделала этот ход и не подружилась с придворными, как и Сяо Тяньяо, император мог бы подумать, что она избегает подозрений. Может быть, он бы подумал, что она притворяется. Сяо Тяньяо не общался с придворными прежде, но спустил ли ему это император?

Что бы они ни делали, император на будет доволен, поэтому Линь Чуцзю щедро развлекала людей, с которыми, как ей казалось, она должна была встретиться дома.

Она не обращалась с ними холодно, поэтому те министры, которые следовали за Сяо Тяньяо, послали своих жён нанести визит. Когда они посетили Линь Чуцзю, она не только пришли повидать ее, но также принесли ей дорогие подарки.

Министр с реальной властью при дворе имел право говорить в правительстве. Чтобы лучше разбираться с делами в будущем, даже если они не становились друзьями, она не решалась обидеть жену другого человека и приходила навестить ее.

Хотя благородные и большие семьи не имели реальной власти, в семьях было много родственников по брачным связям. У них могли быть какие-нибудь отношения со всеми. Может быть, господа, находившаяся во главе определённого правительственного кабинета, была дочерью определённой семья. Таким же образом, эти семьи могли не быть близки друг другу, но она не могла их оскорблять. Иначе будет больше неприятностей. Имея в виду эти расчёты, Линь Чуцзю хотела встретиться с как можно большим количеством людей.

Во время этого периода были постоянный посетители из поместья Сяо. Линь Чуцзю ходила туда-сюда в доме целый день. Она очень устала, но…

Хотя она устала, ее выгоды были большими. По крайней мере, после этих встреч никто больше на назовёт ее вульгарности, своевольной или невежественной. Тщательное преобразование ее репутации госпожой Линь испарилось.

Прежде госпожа Линь считалась известной доброй мачехой столицы, тогда как Линь Чуцзю была известной мерзавкой. В результате… замужние дам обнаружили, что мерзавка вовсе не была мерзавкой. Все было просто напросился подстроено под себя.

Зачем хорошей девушке пятнать свою репутацию и порочить самой себя?

Если бы не вопрос выживания, зачем бы незамужняя женщина стала портить себе репутацию?

Линь Чуцзю не обязательно было что-то говорить. Между ее лицом и изнанкой был большой контраст. Эти замужние дамы не были глупы, как они могли этого на знать?

На самом деле люди видели, что госпожа Линь убивала Линь Чуцзю. Просто Линь Чуцзю

В время ничего не делала. Так кто бы стал бороться и оскорблять жену премьер-министра ради неё?

Теперь статус Линь Чуцзю благодаря Сяо Тяньяо стал выше. Правда это была или нет, а эти дамы добивались для неё справедливости. В результате, репутация господи Линь была совершенно подмочена.

Изначально наследный принц хотел жениться на Линь Ваньтин после трёх месяцев траура по Мэн Лаофужэнь. Но теперь, когда репутация госпожи Линь была испорчена, ему оставалось лишь проигнорировать этот вопрос.

Когда Линь Ваньтин услышала новости, она плакала, пока ее глаза не распухли. Она могла вынести то, что она не выйдет замуж за Сяо Тяньяо, но теперь она не могла выйти и за наследного принца тоже? Как ей жить дальше?

Линь Ваньтин жаловалась госпоже Линь не раз на то, что она изначально не выдала ее за принца Сяо. Если бы она была замужем за принцем Сяо, ею бы интересовались многие люди, и она снова была бы в свете софитов.

Каждый раз, когда госпожа Линь слышала слова Линь Ваньтин, она обижалась. Она думала, что ее дочь ее не понимает. Но позже она успокоилась и даже задумалась над этим. Если бы она выдала Линь Ваньтиг замуж за Сяо Ванъе, она и ее дочь сейчас были бы предметом внимания многих людей, верно?

Чем больше она об этом думала, тем больше она сожалела об этом. Она жалела, что изо всех сил пыталась помешать браку Линь Чуцзю. Если бы она не помешала браку Линь Чуцзю с наследным принцем и позволила Линь Чуцзю выйти за него, как бы Линь Чуцзю повела себя в этой ситуации?

Чем больше госпожа Линь об этом думала, тем больше она сожалела. И чем больше она сожалела, тем печальнее становилась. И в итоге, она заболела!

Императорский Доктор поставил диагноз — переутомление от мыслительной деятельности.

Линь Сян не был слеп. Разве он мог не знать, что происходит в его собственном доме? Как только диагноз стал известен, Линь Сян послал госпожу Линь и Линь Ваньтин из столицы в Чжуаньцзы, чтобы отдохнуть.

Разумеется, Линь Сян сделал это не ради госпожи Линь и Линь Ваньтин. Он боялся, что эти двое своей недальновидностью спровоцируют Линь Чуцзю.

Престиж поместья Сяо был на высоте. Когда цветы цветут таким пышным цветом, даже император должен остерегаться. Если эти две глупые женщины разозлят Линь Чуцзю, сможет ли он не склонить головы и не признать своей ошибки перед этой злобной женщиной?

Линь Сян решительно отослал их подальше, но он выслал их всего на два дня, но с линии фронта пришли шокирующие новости. Эти новости перевернули Восточную Страну вверх дном…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 536. Обратный ход. Неудача**

Гвардия Черных Доспехов из Центральной империи появилась на линии фронта!

Эти новости были не ложными. Это были гвардейцы Черных Доспехов из Центральной империи. Гвардейцы, которые утверждали, что трех тысяч таких как они было достаточно, чтобы уничтожить страну. А теперь они появились на поле боя без предупреждения. Разумеется, они были здесь, чтобы помочь Северной Стране.

Нет, можно было сказать, что они были здесь не для того чтобы помочь Северной стране, а для того, чтобы отомстить за троих погибших богов боевых искусств.

Но, конечно же, новости о том, что Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств Центральной империи, не могли дойти до ушей Центральной империи так быстро.

Руководствуясь здравым смыслом, Сяо Тяньяо мог воспользоваться преимуществом, которое давала эта разница во времени, чтобы разбить Северную страну и позже разобраться с местью Центральной империи.

Однако, даже если это дело повернулось бы к лучшему, не важно, как бы велика ни была Центральная империя, для них было невозможно послать людей в Восточную страну. В конце концов, они отправили богов боевых искусств на войну. Они пошли против правил.

Но удача была не на стороне Сяо Тяньяо. Гвардейцы Черных Доспехов выполняли официальные секретные поручения неподалеку. Услышав новости, старший принц, который вел войско, немедленно пришел в ярость!

«Принц мелкой страны в самом деле посмел убить богов боевых искусств Центральной империи. Да он ищет смерти!» Хозяин был вправе наказывать своего пса. Ну и что, что Сяо Тяньяо был силен? Те боги боевых искусств были из Центральной империи. Сяо Тяньяо убил людей Центральной империи, он просто давал им пощечину.

Поступок Сяо Тяньяо несомненно ставил под сомнение власть Центральной империи. Даже обычные люди Центральной империи разозлились бы, если бы узнали об этом, не то что старший принц.

С их точки зрения, люди Центральной империи по праву рождения превосходили людей мелких стран, таких как Восточная страна. Так что, даже если у людей маленьких стран были способности, они должны были склонять перед ними головы.

Безусловно, когда старший принц узнал об этом, он повел Гвардию Черных Доспехов убить Сяо Тяньяо!

Гвардия Черных Доспехов была самой сильной армией в Центральной империи. Эти три тысячи человек подчинялись непосредственно приказам императора. Обычно, только когда они встречали большую битву или выполняли секретную миссию, туда могли отправить целую армию.

На этот раз старший принц привел тысячу гвардейцев черных доспехов прямо на поле битвы. Можно было представить, каким боевым духом обладал старший принц и какие удары он обрушит на солдат Восточной страны!

Двигайтесь!

Двигайтесь быстро!

Один гвардеец в черных доспехах мог убить сотню врагов, что уж говорить об их объединенных усилиях. Так их сила была еще больше.

Черные лошади, черные доспехи, черные сияющие копья… Там явно было всего тысяча людей, но, когда старший принц появился с гвардейцами черных доспехов, на поле боя была видна только чернота и больше ничего.

Таковы были Гвардейцы Черных Доспехов!

Как только Гвардия Черных Доспехов появилась, солдаты, которые отчаянно сражались на поле боя, остановились и все посмотрел на гвардейцев черных доспехов, которые были недалеко и приближались к ним.

Даже раненые солдаты, в тот момент, когда они увидели появившихся гвардейцев, забыли о боли в своих ранах. Они уставились на восхитительных черных гвардейцев, которые все приближались, и приближались!

«Черные гвардейцы в черных доспехах…» Когда гвардейцы в черных доспехах приближались, солдаты на поле боя почувствовали, будто они задыхаются, они стояли на одном месте и у них перехватило горло.

На самом деле, они хотели уйти, но ноги, казалось, вросли в землю и они не могли сделать ни шагу.

«Что… что происходит?» — чуть не плакали солдаты.

Как ужасно! Это поистине страшно!

Они думали, что наездники на слонах были сложным испытанием. Они думали, что армия Сяо Ванъе Цзиньювэй была достаточно сильной, но…

Когда они увидели гвардейцев в черных доспехах, они поняли, что слоновьи наездники и Армия Цзиньювэй не могла сравниться с гвардейцами в черных доспехах. Даже когда трое богов боевых искусств Центральной империи появились вместе, у них не было такой силы, как у черных гвардейцев.

«Ванъе, ванъе… мы… что нам делать?» — солдаты мрачно посмотрели на Сяо Тяньяо.

Не то чтобы они были из робкого десятка, просто черные гвардейцы действительно были устрашающими. У них не хватало духу пойти против гвардейцев в черных доспехах.

Что им было делать? Разумеется, сражаться!

Когда Сяо Тяньяо увидел приближающуюся гвардию в черных доспехах, его глубокие глаза тут же загорелись.

Он признавал, что он был действительно шокирован, когда гвардия появилась.

Сила тысячи черных гвардейцев была больше, чем сила 200 тысяч воинов армии Цзиньувэй.

Он был знаменитым полководцем, который мог вести войска во всех четырех странах, но солдаты, которых он привел, были гораздо слабее солдат черной гвардии, но…

Это не означало, что он испугался!

Оглянувшись назад, он увидел испуганную армию Восточной страны. Сяо Тяньяо равнодушно отвел глаза и в тот же момент приказал: «Цзиньувэй, шаг вперед. Остальным — отступить!»

«Есть!» — ответила Восточная Армия, гл их голоса были гораздо слабее, чем обычно.

«Скорее, отступаем, отступаем!»

Услышав приказ к отступлению, Восточная армия не посмела больше оставаться, но…

Под давлением гвардейцев черных доспехов, даже если они отступят, они все равно будут разбиты. Многие солдаты шли назад, а затем случайно запинались за трупы на поле боя, упали на землю, и их затаптывали насмерть люди, шедшие позади.

Разумеется, подобные случаи происходили и с Северной Армией.

Когда Восточной армии было приказано отступить, генералы Северной Страны тоже отреагировали также и моментально приказали отступить.

Генералы Северной страны не были идиотами. Как только гвардейцы в черных доспехах появились, они поняли, что они выступили против Восточной страны. В конце концов, их Северная страна с большим уважением относилась к Центральной империи. Они не сделали ничего, противоречащего требованиям Центральной империи в последние годы.

Северная Армия и Восточная армия отступали. Вскоре на поле боя осталось только 200 тысяч солдат армии Цзиньувэй, стоявших за Сяо Тяньяо.

Армия Цзиньувэй была достойна Сяо Тяньяо. Хотя они поначалу боялись, когда Сяо Тяньяо отдал приказ, они выстроились в линию как можно быстрее и встали как сосны позади Сяо Тяньяо, ожидая, когда подойдет гвардия в черных доспехах!

Даже когда они были верхом, движения гвардейцев в черных доспехах были едиными.

Их лидером был имперский принц, который тоже был в черных доспехах. Он привел гвардейцев и заставил их остановиться перед Сяо Тяньяо.

«Стоять!» — Имперский принц поднял руку.

Услышав это, лошади черных гвардейцев остановились, будто люди.

«Ты принце Сяо из Восточной страны, который убил богов боевых искусств Центральной империи?» — Сюаньюань Чжи, старший принц Центральной империи, сидел верхом на боевом коне с высокомерным выражением лица. Хотя он разговаривал с Сяо Тяньяо, он не смотрел на него.

По мнению Сюаньюань Чжи, такая мелкая сошка как Сяо Тяньяо не заслуживал его взгляда.

«А что с того, сэр?» — разумеется, Сяо Тяньяо на это не разозлился.

Единственными людьми, которые могли вести гвардию черных доспехов, были члены королевской семьи. Это было нормально, что королевская семья смотрела сверху вниз на мелкого принца Восточной страны.

«Имперский принц Сюаньюань Чжи», — сказал Сюаньюань Чжи, но его слова обладали весом. И кода он договорил это, атмосфера на поле боя стала очевидно серьезной.

Разумеется, Сюаньюань Чжи гордился своим именем и фамилией.

«Значит, вы старший принц Центральной империи», — тон Сяо Тяньяо не изменился, он говорил так же медленно и тихо, и давление Сюаньюань Чжи не повлияло на него.

По сравнению с его статусом по рождению, почему Сяо Тяньяо должен был проиграть?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 537. Война. Нет возможности**

На поле боя, которое могло вместить миллионы людей, сейчас было всего 200000 человек. Оно выглядело довольно пустым, но…

Противостояние двух армий было захватывающим и наполненным жажды крови, которая была несравнима с миллионом армий.

Сяо Тяньяо и Сюаньюань Чжт оба были холодными и высокомерными. Они оба смотрели друг на друга свысока. Но в глазах обоих было намерение убить противника.

Армия Цзиньувэй и Гвардейцы Чёрных Доспехов были в состоянии полной боевой готовности. Когда армия Цзиньувэй увидела ауру Гвардейцев Чёрных Доспехов, каждый их них задействовал свою полную силу и не посмел отвлекаться.

Как самая сильная армия в Центральной Империи, Гвардейцы Чёрных Доспехов обладали силой, которая не ставилась под сомнение. Однако они никогда не расслаблялись ни на минуту.

Даже если все в Центральной империи говорили это, даже сели четыре малые страны будут сражаться вместе, они лишь закончат как цыплята на бойне, Гвардейцы Чёрных Доспехов все равно не презирали Армию Цзиньувэй.

Гвардейцы Черных Доспехов никогда не недооценивали своего противника. Они сделают все, чтобы уничтожить врага, противостоящего им!

Две армии были в состоянии войны, и атмосфера была очень напряженной. Казалось, бой вспыхнет в любой момент. Однако, пока их генерал не отдал приказ, обе армии не двигались. Они стояли неподвижно, точно каменные статуи.

После того как генералы Дунвэнь и Бэйли вернулись в лагерь, они стояли на сигнальной башне рядом друг с другом. Они хотели наблюдать битву.

Сигнальная башня была в ста метрах от поля боя. Но даже оттуда генералы все равно чувствовали убийственную атмосферу поля боя.

«Это ужасно!» Даже колени генерала-ветерана невольно подгибались, когда он чувствовал убийственную ауру, исходившую от Гвардейцев Черных доспехов.

Под влиянием Гвардейцев Черных Доспехов общий боевой дух Армии Цзиньувэй, казалось, поднялся на другой уровень. 200000 солдат не дрожали от страха, встретившись лицом к лицу с 1000 гвардейцев черных доспехов!

В этот момент генералы и Восточной, и Северной Стран нервничали, но, когда они посмотрели вперед на поле боя, их ладони вспотели от взволнованного ожидания.

Однако две страны на поле боя не торопились.

Когда Сюаньюань Чжи увидел, что Сяо Тяньяо по-прежнему спокоен перед лицом Гвардии Черных Доспехов, он невольно посмотрел прямо на него и похвалил: «Это действительно способный человек, не удивительно, что он такой гордый».

И выражение его глаз, и его тон были оскорбительны. Сяо Тяньяо не разозлился. Это Армия Цзиньувэй не смогла этого принять. Их руки, державшие копья, сжали их крепче, а их глаза, глядевшие на Гвардейцев в Черных Доспехах, стали свирепыми.

Школяр скорее готов принять смерть, чем унижение. Если бы Центральная империя оскорбляла их, они бы это пережили, но оскорбление своего принца они принять не могли.

Когда Сяо Тяньяо почувствовал перемену настроения своих солдат, его глаза удовлетворенно вспыхнули. Он посмотрел в глаза Сюаньюань Чжи и поспешно ответил: «Я не могу сравниться со старшим принцем, но я горд, даже если у меня нет способностей!»

\*Пуфф\* Если бы давление Гвардейцев Черных Доспехов не было так сильно, Армия Цзиньувэй точно засмеялась бы и поддержала своего принца.

Их принц говорил такие ядовитые слова!

Сюаньюань Чжи помрачнел: «Кто, по-вашему, не имеет способностей?» Он тоже был богом боевых искусств, но перед Сяо Тяньяо, который мог убить троих богов боевых искусств, это звание не было предметом для зависти.

«Мне неинтересно с вами спорить. Если вы хотите сражаться, тогда давайте сражаться. Если не хотите, тогда уходите с моей дороги», — Сяо Тяньяо поднял рукоять своего меча и его глаза горели убийственным огнем.

Он был очень зол!

Центральная империя слишком часто обманывала людей. Он ничего не сказал, когда они послали троих богов боевых искусств на поле боя, но теперь они напрямую послали Гвардию Черных доспехов в земли Восточной страны? Центральная империя что, не относится к них всерьез?

Центральная империя хочет сохранить репутацию и достоинство, но Восточной стране нельзя их иметь?

Императорская семья Центральной империи не терпела вызовов, и также к силе Восточной страны нельзя было относиться пренебрежительно!

«Вы сошли с ума!» — Сюань.ань Чжи округлившимися глазами посмотрел на Сяо Тяньяо. Он никогда не встречал никого надменнее и безумнее Сяо Тяньяо.

Такая провокация против Центральной империи не приведет его ни к чему хорошему.

Сяо Тяньяо проигнорировал Сюаньюань Чжи. В это время Армия Цзиньувэй была в приподнятом боевом настроении. Если он упустит эту возможность, Армии Цзиньувэй будет сложно соперничать с гвардейцами в черных доспехах.

Сяо Тяньяо выхватил свой меч и направил его на Сюаньюань Чжи: «Приводить солдат в Восточную страну без разрешения — непростительно. Цзиньувэй, убить!»

«Хаорошо-хорошо-хорошо, принц Сяо, вы смеете наставлять меч на меня… Ладно», — Сюаньюань Чжи разозлился. Без колебаний он приказал гвардейцам в черных доспехах: «Вперед!»

«Ха!» От рева 200000 солдат Армии Цзиньувэй задрожала земля…

Двести тысяч человек, без тени любезности, встали на позиции и бросились вперед!

Перед лицом сотни тысяч человек было бы позорно быть невнимательным. В конце концов, даже миллионной армии было бы трудно сражаться с Гвардейцами Черных Доспехов.

\*Бум, бум, бум\* — громоподобный стук шагов будто давил сердца людей на сигнальной башне. Видя эту сцену они невольно приходили в возбуждение и им невольно хотелось сражаться, но…

Когда они увидели молчаливых гвардейцев черных доспехов, как молния несшихся в бой, они тут же испугались.

\*Вущ!» — черный свет промелькнул мимо, когда тысяча гвардейцев в черных доспехах промчалась на своих лошадях. Они были подвижны, как леопарды, но промелькнули в одно мгновение и столкнулись с Армией Цзиньувэй.

Гвардейцы в черных доспехах, казалось, сливались в одно со своими лошадьми. Их движения были ловкими и устрашающими.

Их копья видели на боку лошадей, дополненные тяжелыми мечами в их руках, и каждым ударом они быстро отбирали жизни.

Появившись на поле боя, гвардейцы в черных доспехах предоставили своим товарищам прикрывать их спины. Они держали меч в левой руке, а в правой — пистолеты. Они использовали их без замешательства.

«Ах…»

Когда Армия Цзиньувэй бросилась в бой, они увидели лишь след крови, пролетавший мимо.

Крики раздавались один за другим. Гвардейцы в черных доспехах были как волки, нападавшие на стадо овец. Им было нетрудно разбить армию Цзиньувэй. В столкновении с гвардейцами черных доспехов Армия Цзиньувэй не могла выстоять.

Разница в силе ощущалась.

Разницу в силе можно было бы преодолеть количеством людей, но разница в количестве между армией Цзиньувэй и гвардейцами в черных доспехах была гораздо больше, чем разница в силе.

Когда длинное копье в руке солдата армии Цзиньувэй пронзило доспех черного гвардейцы, оно моментально разломилось надвое. На черном доспехе осталась лишь легка царапина, которая быстро исчезла.

«Тянь Черное Железо!» В этот момент Сяо Тяньяо пришлось признать, что гвардейцы в черных доспехах были очень сильны. Они не только обладали силой, но и крепкой броней.

Тянь Черное железо было очень редким металлом. Оно было несокрушимо. Даже малое его количество было очень страшным. Во всей Восточной стране было всего два длинных меча, выкованных из Тянь Черного Железа. И эти мечи были в руках богов боевых искусств, которые были во дворце.

Все тело черных гвардейцев было покрыто черным доспехом, не считая глаз. Лошади под ними не все были черными, а просто были одеты таинственной боевой броней.

Было видно, что не только черные гвардейцы носили Тянь Черное Железо, но даже их боевые кони, что говорило о богатстве Центральной империи и о силе гвардейцев в черных доспехах.

Перед лицом хорошо вооруженной армии гвардейцев в черных доспехах, у которых не было слабых мест, что еще могла сделать Армия Цзиньувэй.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 538. Полное поражение. Упорство**

Армия Цзиньувэй не могла победить Гвардию Черных доспехов, но они собирались отчаянно биться за свои жизни. Даже если им придется биться против сотни или тысячи. Разве это будет невозможно?

Раньше Цзиньувэй думали так. По их мнению, даже если они не смогут победить, их 200000 человек нанесут Гвардии Черных Доспехов существенный урон. Тогда Гвардейцы Черных Доспехов больше не будут смотреть на них свысока. Однако после того как они начали сражаться друг с другом, они осознали, что были слишком наивны. Они ничего не могли сделать с Гвардейцами Черных Доспехов.

Оборонительная сила черных гвардейцев была слишком велика. Оружие в их руках не могло сломаться и черные доспехи гвардейцев нельзя было пробить. Если они хотели убить гвардейцев серебряных доспехов, им нужно было сменить оружие. На оружие, которое могло бы уничтожить Тянь Черное Железо, вот только…

Разве теперь уже не слишком поздно?

Даже если бы не было слишком поздно, где они найдут оружие, которое сможет сдержать гвардию черных доспехов?

Меньше чем за четверть часа Армия Цзиньувэй уже потеряла мужество продолжать сражаться. Не то чтобы они не хотели сражаться или испугались, скорее…

У них совсем не было надежды на победу.

«А… Я сражусь с тобой» — дюжий солдат Цзиньувэй отбросил оружие, которое держал в руке, и бросился в самоубийственной порыве на гвардейца в черных доспехах.

\*Бам\* Солдат Цзиньувэй ударился головой о голову лошади в черных доспехах. Гвардеев и его лошадь остались неподвижны, но Цзиньувэй был сбит с ног.

Когда лошадь гвардейца в черных доспехах наступила на голову противника, его голова была раздавлена.

«Ааах… Мы сразимся с вами. Уйдите с дороги. Я взорву этих ублюдков». Позади гвардейца в черных доспехах солдат Цзиньувэй привязал взрывчатку к своему телу и бросился на гвардейца.

\*Бум\* Как только солдат оказался близко, взрывчатка взорвалась. Плоть и кровь солдата разлетелись повсюду, но…

Погиб лишь солдат Цзиньувэй, а на доспехах черного гвардейца осталась лишь пара царапин.

«Ха-ха-ха… Как нам сражаться в такой ситуации? Что нам делать?» Под началом у Сяо Тяньяо Цзиньувэй никогда не знали, как сдаваться и отступать. На поле боя у них была одна цель — выдержка. Держаться до победы.Но сейчас они не видели надежды на победу.

«Ванъе, ваш смиренный слуга неумелый и не смог сделать свою работу». Разница между оружием армии Цзиньувэй и гвардейцами черных доспехов была слишком велика, так что, даже если они будут стараться изо всех сил, они не смогут превзойти их.

«Нет!» На поле боя Сяо Тяньяо никогда не любил слишком много говорить. Но в этот момент он сказал: «Вы молодцы! Я очень горжусь вами!»

Его армия Цзиньувэй действительно не могла противостоять гвардейцам черных доспехов, но его армия Цзиньувэй состояла из железных людей и лучших солдат.

Перед лицом сильного врага они не признали поражение. Он гордился Армией Цзиньувэй!

«Ванъе, мы не оправдали ваших ожиданий», — сказали солдаты Цзиньувэй, но снова отчаянно бросились на гвардейцев в черных доспехах.

Гвардейцы черных доспехов вели себя на поле боя точно роботы. Они не уставали. Они не моргнули даже глазом, когда Армия Цзиньувэй использовала взрывчатку. Они лишь убивали врагов.

\*

Вдалеке, на сигнальной башне, у генералов, которые наблюдали за битвой, дрожали ноги. Даже их губы подрагивали от страха, когда они увидели, как гвардейцы черных доспехов убивают своего врага: «Гвардейцы черных доспехов поистине свирепы». Они не решались с ними сразиться.

Он не хотели не то что сражаться, но даже встречаться с ними.

Не только генералы и солдаты Восточной страны видели жестокость гвардии черных доспехов, но также и генералы и солдаты северной страны, наблюдавшие битву. Помимо этого они видели также и выдержку армии Цзиньувэй.

«Если ты силен, ты и останешься силен. После этой битвы Сяо Ванъе и армия Цзиньувэй возродятся. Они будут иными, чем прежде. В будущем, боюсь у нас не будет шанса победить их в бою», — великий маршал Северной страны был обеспокоен. Когда другие генералы услышали его слова, они тут же перевели взгляд с гвардии черных доспехов на Армию Цзиньувэй.

Армия Цзиньувэй была их врагами были… вне пределов их досягаемости.

В этот момент лица генералов Северной Страны сильно исказились: «Маршалл, Армия Сяо Ванъе Цзиньувэй страла сильнее». Хотя Армия Цзиньувэй терпела сокрушительное поражение, это также показывало потенциал Армии Цзиньувэй. Их сила прорвалась мгновенно, и генералы боялись, что в будущем она поднимется на более высокий уровень.

«Они стали сильнее. Если бы им дали такое же оружие и доспехи, Армия Цзиньувэй могла бы полностью разбить гвардейцев черных доспехов».

Маршалл Северной страны глубоко вздохнул, и его высокое тело, казалось согнулось: «В этой битве, если мы не воспользуемся преимуществом, которое нам дал ход Центральной империи, боюсь, мы за все десять лет не сможем разбить Дунвэнь».

Когда Маршалл Северной страны сказал это, все генералы приняли торжественный вид и не раскрывали рта. Сигнальная башня погрузилась в глубокое молчание. Прошло много времени, прежде чем кто-то сказал: «Маршал, стоит ли нам послать кого-нибудь атаковать Армию Цзиньувэй вместе с гвардейцами черных доспехов, сзади?»

Маршал Северной страны не отверг это предложение прямо, но холодно поглядел на человека, высказавшего это предложение: «Ты решишься отбить противника у гвардии черных доспехов?»

Генералы, которые были в замешательстве, пришли в чувства. Услышав это, генерал сказал: «Исход уже очевиден. Нам сейчас ничего не нужно делать. Мы лишь должны дождаться, пока гвардия черных доспехов уничтожит армию Цзиньувэй».

«Да-да, армия Сяо Ванъе сильна, но как бы они ни были сильны, они не сравнятся с гвардией черных доспехов. Сейчас нам не нужно ничего делать. Нужно только подождать… того, как Армию Цзиньувэй Сяо Ванъе поглотят». Когда вся армия Цзиньувэй погибнет, чего еще им будет бояться?

Маршал Северной страны покачал головой, когда услышал это: «Вы чересчур недооцениваете принца Сяо». Сяо Ванъе был не из тех, кто сидит и ждет смерти.

«Разве Сяо Ванъе способен что-то сделать? Он всего лишь один человек, даже если он может убить троих богов боевых искусств, ему не изменить направление прилива. Более того, нам точно известно, как он убил троих богов боевых искусств. Он далеко не способен на такое». Генерал Северной Армии, естественно, знал, как силен был Сяо Тяньяо, но он отказывался признавать его способность обратить ситуацию.

Сила Сяо Ванъе работала только на четырех странах. Они не верили, что он сможет справиться с людьми Центрально империи!

Но некоторые вещи случаются, даже когда люди в них не верят. Как только генерал Северной Армии произнес свои слова, он увидел, как Сяо Тяньяо вдруг сдвинулся с места!

Его тело двигалось с быстротой молнии. Он преодолел ряды гвардейцев в черных доспехах и появился прямо перед Сюаньсюань Чжи!

«Старший принц, давайте сразимся», — сказал Сяо Тяньяо и оттолкнул конного гвардейца в черных доспехах, который был рядом с ним, а затем наставил меч на Сюаньюань Чжи.

«Вы хотите вызвать меня на бой? Давайте посмотрим сперва, согласятся ли они», — Сюаньюань Чжи не пошевелился. Черный гвардеец рядом с ним свирепо бросился вперед и наставил свое копье на Сяо Тяньяо, чтобы пронзить его.

Тело Сяо Тяньяо было из плоти и крови, тогда как копье в руках черного гвардейца было сделано из Тянь Черного Железа. Если бы его действительно пронзили, Сяо Тяньяо бы погиб.

Сяо Тяньяо подпрыгнул и выставил меч в своей руке, чтобы блокировать удар копья.

Меч Сяо Тяньяо был очень тонким. Никто не мог сказать, из какого материала он был сделан. Однако Тянь Черное Железо не оставило на нем даже царапины.

Глаза Сюаньюань Чжи вспыхнули, но вскоре он успокоился вновь: «Интересно». Да, меч Сяо Тяньяо был единственной причиной, по которой загорелись глаза Сюаньюань Чжи. И он невольно позавидовал.

По мнению Сюаньюань Чжи, теперь, когда гвардейцы черных доспехов были здесь, Сяо Тяньяо ничего не оставалось, кроме как признать поражение.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 539. Внизу. Все муравьи**

Сюаньюань Чжи, несомненно, был горд и высокомерен. Никто не посчитал бы, что в этом что-то не так, поскольку он был принцем Центральной Империи и имел врожденное чувство превосходства.

Перед Сюаньюань Чжи не только принцы первого ранга, но даже императоры четырех стран должны вести себя уважительно. Хотя Сюаньюань Чжи нечасто контактировал с людьми четырех стран, он знал, как унизительно существование императорской семьи и людей четырех стран в сравнении с Центральной империей.

Сюаньюань Чжи привык чувствовать свое превосходство и видеть, что его внимания добиваются. С его точки зрения люди восточной страны и все четыре страны, включая их императоров, были муравьями, которых можно было насмерть раздавить при желании.

Раз они муравьи, у них должно быть сознание муравьев. Ранее, когда Сяо Тяньяо убил троих богов боевых искусств, Сюаньюань Чжи был недоволен Сяо Тяньяо. Сейчас Сяо Тяньяо наставлял свой меч на него, что, несомненно заставило терпение Сюаньюань Чжи достичь своих пределов.

«Убить его!» Сюаньюань Чжи не сделал этого сам, но вместо этого он отдал приказ об убийстве гвардейцу в черных доспехах.

«Есть!» — задачей солдат было подчинение. Гвардейцы черных доспехов были отличными солдатами. Они никогда не сомневались в разумности приказов своих генералов. Единственное, что им нужно было делать — это подчиняться приказам и выполнять их во что бы то ни стоило.

Услышав приказ Сюаньюань Чжи об убийстве, гвардейцы черных доспехов начали без колебаний, но… они недооценили силу Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо смог разом убить троих богов боевых искусств. Хотя ему помогли ядовитые дымовые бомбы, он тоже своими силами убил одного или двоих.

Разве Сяо Тяньяо испугается пары гвардейцев в черных доспехах, если он убил одного-двух богов боевых искусств?

Сяо Тяньяо не был таким как солдаты Цзиньувэй. Оружие, которым он пользовался, было не таким, как копья гвардейцев черных доспехов, сделанные из Тянь Черного Железа. Однако меч в руке Сяо Тяньяо был таким же острым.

Эти два материала были очень похожи. Поэтому, если это оружие соприкасалось, сила была на стороне того, кто был сильнее. Сяо Тяньяо владел силой бога боевых искусств. Так что, разумеется, он был сильнее, чем гвардейцы черных доспехов.

\*Шух\* — Сяо Тяньяо поднял свой меч и пробил броню гвардейца в черных доспехах. В тот момент, когда он выхватил меч, он прыгнул и сбил противника с лошади, а затем…

Как только его нога опустилась на лошадь гвардейца черных доспехов, его меч пронзил лошадь.

Раздался хриплый звук, и лошадь гвардейца была обезглавлена Сяо Тяньяо.

«Как ты посмел!» На поле боя гвардейцы черных доспехов никогда не произносили ничего, что не имело отношения к битве. Там что эти слова принадлежали Сюаньюань Чжи.

Что еще больше разозлило Сюаньюань Чжи, так это то, что после того как Сяо Тяньяо убил лошадь гвардейца черных доспехов, он заставил гвардейца отпрянуть, а затем швырнул труп лошади армии Цзиньувэй: «Отойдите!»

Армия Цзиньувэй послушно подчинилась Сяо Тяньяо. Услышав его слова, они немедленно подняли головы и отошли в безопасное место.

\*Бам\* — когда лошадь приземлилась и из нее хлынул поток крови, глаза армии Цзиньувэй засияли. Несколько генералов даже восторженно крикнули: «Скорее, снимайте с нее доспехи».

Да, Сяо Тяньяо бросил боевую лошадь армии Цзиньувэй, чтобы они сняли с нее доспехи. Брони с тела лошади было достаточно, чтобы покрыть четверых или пятерых из них. С этой броней, сделанной из Тянь Черного Железа, черным гвардейцам будет непросто подавить их.

Разумеется, Сюаньюань Чжи понял, что задумала армия Цзиньувэй. В тот самый момент, когда Сяо Тяньяо отбросил лошадь армии Цзиньувэй, он понял план Сяо Тяньяо.

«Сейчас же отберите их!» — приказал Сюаньюань Чжи. Тянь Черное железо не должно было попасть в руки врага. Под контролем Центральной империи, четыре страны не могли получить этот могущественный металл.

На этот раз он привел гвардейцев в черных доспехах к границе между Северной и Восточной странами. Здесь было месторождения Тянь Черного Железа. Никто больше доселе не знал об это железной жиле. Центральная империя намеревалась добывать руду, не тревожа Северную и Восточную страны.

Тянь Черное железо было очень важно для Центральной империи. Даже если Центральной империи не удастся забрать его, они не должны позволить этому железу попасть в руки Восточной и Северной стран, чтобы не дать им стать сильнее, но…

Как только прозвучали слова Сюаньюань Чжи, он увидел, как Сяо Тяньяо отбросил еще одну лошадь в середину Армии Цзиньувэй.

«Ублюдки, вы что все, уснули? Вы не можете справиться даже с принцем мелкой страны. Разве вы достойны носить черное оружие?» — Сюаньюань Чжи был в ярости и проклинал гвардейцев в черных доспехах.

Гвардейцы в черных доспехах не противоречили, но отвечали осторожно и спокойно. Это было вполне естественно, в конце концов черные гвардейцы не были богами боевых искусств. Сяо Тяньяо не хотел связываться с гвардейцами черных доспехов. Ему нужно было лишь перевести дух и отступить. Гвардейцы черных доспехов ничего не смогут с ним сделать.

Сюаньюань Чжи тоже это видел, но…

Он был здесь единственным богом боевых искусств. Мог ли он сам победить его?

Сюаньюань Чжи не боялся Сяо Тяньяо и не думал, что он не сможет его одолеть. Скорее, он презирал его и не хотел ничего предпринимать против муравья.

Если бы они были в Центральной империи, ему нужно было бы лишь отдать приказ, и все боги боевых искусств были бы готовы повести битву за него. Такой человек вообще не смог бы до него дотянуться. Но сегодня он должен был сделать это сам. Как омерзительно это было с точки зрения Сюаньюань Чжи.

Сюаньюань Чжи все еще колебался, но пока он колебался, Сяо Тяньяо убил еще троих гвардейцев в черных доспехах и бросил их в центр армии Цзиньувэй вместе с лошадьми.

Всего за две четверти часа армия Цзиньувэй собрала десять боевых лошадей и пять черных доспехов и комплектов оружия.

Несмотря на это малое количество все знали, что во всех четырех странах — на востоке, севере, западе и юге — не было ни одного полного набора доспехов из Тянь Черного Железа.

«Он сделал это, он сделал это, у Сяо Ванъе получилось», — когда люди Северной страны увидели эту сцену, у них заныли сердца.

Доспехи из Тянь Черного Железа — они тоже хотели их иметь!

Ну, не обязательно, но… они не должны были попасть в руки Сяо Тяньяо и Восточной страны!

Люди Восточной страны пришли в сильное возбуждение, когда увидели эту сцену. Многие генералы начали думать о том, как получить амуницию из Тянь Черного Железа.

Что же до огромных потерь Армии Цзиньувэй?

С точки зрения Восточной и Северной страны, они получили несколько комплектов оружия из черного железа, так что можно было не упоминать о смертях десятков тысяч людей. Пусть даже какие-то солдаты Цзиньувэй погибли, Сяо Ванъе все равно много выиграл.

Если солдаты гибли, можно было просто натренировать новых людей. За четыреста лет Тянь Черное Железо непросто было найти в этом мире.

Если бы Сяо Тяньяо знал их мысли, он бы точно убил их. С точки зрения Сяо Тяньяо люди, служившие под его началом, были гораздо важнее, чем это оружие. Если бы он мог… он был бы готов выбросить это оружие, лишь бы спасти армию Цзиньувэй!

К сожалению, фантазии были очень далеки от реальности. Ни генералы Северной или Восточной страны, ни Сяо Тяньяо не могли спасти своих людей.

Сяо Тяньяо никогда не строил нереалистичных фантазий. Он просто воспользовался бездействием Сюаньюань Чжи. Он убил столько гвардейцев и лошадей, сколько смог за короткое время, чтобы дать армии Цзиньувэй больше козырей для сделки.

Однако после того как Сяо Тяньяо убил еще одного черного гвардейца, и отбросил его и лошадь в центр армии Цзиньувэй, Сюаньюань Цзи больше не мог сидеть сложа руки.

«Сяо Тяньяо, твой соперник я!»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 540. Подозрительно. Необычно**

Сюаньюань Чжи наконец-то решился действовать!

Этого-то Сяо Тяньяо и ждал — ждал, пока Сюаньюань Чжи сделает ход!

Сюаньюань Чжи не шевелился, но Гвардейцы Черных Доспехов уже успешно убивали армию Цзиньувэй. Теперь, когда он собирался действовать, армия Цзиньувэй встретит свою смерть!

«Я ждал, когда вы начнете действовать». Только когда Сюаньюань Чжи выскочит из-под защиты гвардейцев черных доспехов и сразится с ним напрямую, он сможет взять Сюаньюань Чжи в заложники.

Это так: Сяо Тяньяо хотел взять старшего принца Центральной империи в заложники.

Армия Цзиньувэй была не соперником черным гвардейцам. Сражаться дальше не было смысла. Солдаты Цзиньувэй лишь погибнут на поле боя.

Как бы высоко ни было их мастерство, было невозможно убить всю тысячу гвардейцев в черных доспехах. Лучшим способом закончить эту битву было взять Сюаньюань Чжи в заложники.

Если старший принц Центральной империи будет у него в руках, черные гвардейцы, естественно, перестанут сражаться.

Сюаньюань Чжи, разумеется, понимал план Сяо Тяньяо, но он был так надменен, что совсем не воспринимал Сяо Тяньяо всерьез.

«Мелкий принц Восточной страны смеет строить такие предположения передо мной. Я научу тебя, где твое место и сколько стоит твоя жизнь». Даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо показал невероятную силу, Сюаньюань Чжи все равно смотрел на него сверху вниз, потому что он был из Центральной империи.

Разница в происхождении заставляла Сюаньюань Чжи всегда презирать Восточную страну и другие народы четырех стран, даже если они были сильны. Даже боги боевых искусств четырех стран имели самый низкий статус в Центральной империи.

Бессмысленные споры не повлияют на исход битвы, поэтому Сяо Тяньяо ничего не сказал и только фыркнул.

В этом не было недовольства, презрения или высокомерия! Он просто показал Сюаньсюань Чжи свое отношение.

Сяо Тяньяо поднял длинный меч, который держал в руке и приготовился пронзить Сюаньюань Чжи.

Сюаньюань Чжи тоже не медлил. Он шлепнул свою лошадь по спине и взвился в воздух.

Он хотел атаковать Сяо Тяньяо в воздухе. Они оба были богами боевых искусств. Боги боевых искусств не должны были вмешиваться в ход войны. Однако у каждого из них была своя армия. Более того, более сотни тысяч солдат армии Цзиньувэй ожидали его.

Под защитой Тянь Черного железа, хоть гвардейцы черных доспехов и хотели придушить армию Цзиньувэй насмерть, это будет не так просто как прежде. Однако это лишь слегка увеличило трудность: армия Цзиньувэй все еще проигрывала. Результат битвы не изменится от нескольких доспехов из Тянь Черного Железа.

Однако этого было достаточно, чтобы поднять боевой дух армии Цзиньувэй. В отличие от их прежнего безнадежного состояния, сейчас в их сердцах зародилась новая надежда. Это было сопротивление. Сопротивляться, пока их ванъе не победит Сюаньюань Чжи!

\*

Когда зрители издалека увидели эту сцену, некоторые были счастливы, а некоторые печальны. Те, что обрадовались, были, разумеется, генералами Восточной страны, а те что расстроились, несомненно были генералами Северной Страны.

«Старший принц слишком молод и импульсивен», — маршал Северной страны не сказал этого вслух, но в глубине души он все еще надеялся, что гвардейцы черных доспехов уничтожат армию Цзиньувэй.

Вместе с армией Цзиньувэй они потеряли бы сильного врага. Даже если Сяо Тяньяо снова поведет войска в бой, их победа и поражение в бою с Восточной страной будет иметь шансы 50:50.

Но теперь это казалось слишком большой надеждой, потому что старший принц Центральной империи угодил в ловушку Сяо Тяньяо.

«Нельзя сказать, что он импульсивен. Метод принца Сяо делает отказ невозможным», — заместитель командующего Северной армией был старым человеком. Он стоял в углу, но ничего не говорил. Он был словно бы человеком-невидимкой, но, когда он открыл рот, все посмотрели на него. Маршал с уважением спросил: «Что вы хотите сказать, заместитель командующего?»

«Если бы вы были на месте старшего принца, разве вы позволили бы ему продолжать это делать?» Заместитель командующего не ответил, вместо этого он задал вопрос, и этот вопрос заставил всех присутствовавших замолчать.

Они ясно видели, как пойдет дальше битва. Сяо Тяньяо был достаточно силен, чтобы быть богом боевых искусств. Он убивал гвардейцев и забирал их доспехи.

Все знали важность доспехов их Тянь Черного железа. Действия Сяо Тяньяо были не только провокационными, но также серьезно вредили интересам Центральной империи.

Если бы старший принц Сюаньюань Чжи стоял без дела и позволял Сяо Тяньяо забирать доспехи, его бы неизбежно наказали, когда он вернулся бы в Центральную империю, так что…

Ему пришлось выйти и сразиться с Сяо Тяньяо!

«Это заговор. Даже если ты знаешь, что это ловушка, тебе придется в нее прыгнуть», — с чувством сказал заместитель командующего. Генералы Северной армии закивали: «Мы согласны, что старшему принцу стоит задержать дызание».

Несколько генералов продолжили высказываться. Однако заместитель командующего разочарованно покачал головой: «Когда вы увидели это, почему вы не подумали о том, какая миссия у гвардейцев черных доспехов? Почему они не взяли с собой богов боевых искусств?»

Гвардейцы черных доспехов были легионом, львом на поле боя. Но они не могли сравниться с богами боевых искусств. Чтобы не позволить врагу атаковать гвардейцев черных доспехов, они брали с собой богов боевых искусств. Но на этот раз, помимо старшего принца, с ними не было богов боевых искусств. Что это значило?

«Это значит, что хотя задачи, которые они выполняют, очень важны, они неопасны», — маршал Северной страны тут же придумал ответ: «Старший принц пришел так своевременно, что значит, дела, которые они делали, были близко к границе между нами и Восточной страной. Боги боевых искусств Восточной и Северной стран не посмеют напасть на гвардейцев в черных доспехах, так что Центральная империя не посчитала, что нужно приводить богов боевых искусств с собой в этот поход. Отряд старшего принца показал, что эта миссия не только простая, но и очень достойная и определенно позволит старшему принцу свершить великие дела».

Не то что принцы Центральной империи, но даже Северная страна не позволила бы своему принцу отправиться куда-то, если бы не была полностью уверена в безопасности принца и выгоде, которая принесла бы ему его поездка.

Простые и достойные задачи всегда доставались принцам и внукам императорской семьи, чтобы увеличивать их заслуги. Такой принц, как Сяо Тяньяо, который полагался только на себя на поле боя, на свой нож и меч, был один на все четыре страны.

Даже принц Вэнь Восточной страны сказал, что он последует по пути Сяо Тяньяо, но на самом деле с ним обходились в 100 раз лучше, чем с Сяо Тяньяо.

Принц Вэнь никогда не получил бы опасного задания отправиться прямо в бой. И всякий раз, когда принц Вэнь бывал на поле боя, вокруг него была стража. Что бы принц Вэнь ни делал, он бы несомненно получил выгоду.

Принц Вэнь был образцом для подражания всех принцев разных стран. Даже если детали различались, результат в итоге был одинаковым.

После напоминания заместителя командующего, глаза всех генералов Северной страны открылись. Командующий генерал Ли деловито сказал: «Я разыщу двоих наших богов боевых искусств».

Это дело все еще должно было быть расследовано богами боевых искусств.

У него не было другого выбора. Гвардейцы черных доспехов были поистине ужасны. Если они встретят гвардейцев черных доспехов во время исследований, они не только ничего не получат, но также обнаружат свое лицо и оскорбят Центральную империю

Да, как бы уважительно Северная страна ни относилась к Центральной империи, у них тоже были свои расчеты.

Никто не хотел, чтобы их дети, внуки и они сами вечно были на чужой милости. Особенно у императора, который имел власть убить их.

Северная страна не была исключением!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 541. Заложник. Ты не посмеешь меня убить**

После напоминания заместителя командующего, северные генералы обнаружили необычность миссии гвардии черных доспехов. Однако Восточная армия не была так удачлива.

Внимание генералов Восточной страны было сосредоточено только на поле боя, поэтому с чего бы им было задумываться, что гвардейцы черных доспехов там делали? Они тоже не подумали привести с собой богов боевых искусств.

Генералы Восточной страны все ждали исхода этой битвы, чтобы затем решить, стоять ли на стороне принца Сяо или продать его, чтобы успокоить ярость Центральной империи!

Нельзя было их винить: восточная страна не смогла бы перенести гнев Центральной империи. Если Сяо Тяньяо победит, Центральная империя будет в беде, а Сяо Тяньяо будет впереди. Но если Сяо Тяньяо проиграет или умрет здесь, кто успокоит гнев Центральной империи?

Не то чтобы генералы Восточной страны были глупы, но в этот момент у них не было намерения обращать внимание на другое.

На поле боя постепенно начался поединок между Сяо Тяньяо и Сюаньюань Чжи. Сяо Тяньяо, разумеется, подавлял Сюаньюань Чжи. Он был не в силах сопротивляться.

«Сяо Ванъе непостижим». Заместитель Командующего Северной страны вздохнул и, повернувшись, сошел с сигнальной башни.

Генералы Восточной страны были полны энтузиазма. Они стояли на сигнальной башне, размахивая кулаками и крича: «Ванъе, разбейте их!»

«Господин, вы должны победить!»

Генералы Восточной страны видели, что победа близка. Они были уверены, что они победят в этой битве. Что же до того, как Центральная империя поступит с Сяо Тяньяо после этой битвы или как они подавят Северную страну — их это не касалось. Все равно это Сяо Тяньяо будет ответственен за катастрофу, и Сяо Тяньяо, естественно, займется ее разрешением.

Те, кто видели битву издалека, могли предвидеть исход, не говорят уже о Сюаньюань Чжи, который тоже сражался против Сяо Тяньяо. Через сто приемов Сюаньюань Чжи, разумеется, почувствовал, что он постепенно проигрывает, и даже если бы он не сделал сто ходов, он мог проиграть.

Однако Сюаньюань Чжи стиснул зубы и продолжат сражаться. Он один за другим показал все боевые навыки своей семьи, но разница в силе была налицо, ходы Сюаньюань Чжи были лишь сопротивлением перед смертью.

Если бы Сяо Тяньяо не хотел взять Сюаньюань Чжи живым, Сюаньюань Чжи давным-давно бы умер на поле боя. Но Сюаньюань Чжи все равно не мог сделать нескольких ударов.

Сюаньюань Чжи уже чувствовал, что его подавляли. Он изначально хотел держаться, но в этот момент его не заботило, что он опозорится, и он быстро приказал гвардейцам в черных доспехах поддержать его.

«Гвардия черных доспехов, идите и сражайтесь!» — Сюаньюань Чжи отдал приказ, и почти сотня гвардейцев в черных доспехах сразу же развернулась и двинулась вперед.

Когда сотня человек мгновенно исчезла, давление на армию Цзиньувэй уменьшилось, но давление на Сяо Тяньяо возросло вдвое.

Раньше он без усилий отбивался от гвардейцев черных доспехов одного за другим. Но в этот момент, когда его осаждали сотни черных гвардейцев, даже Сяо Тяньяо было тяжело.

Если бы наступали только гвардейцы черных доспехов, Сяо Тяньяо не был бы побежден, но… Сюаньюань Чжи тоже наступал.

Бог боевых искусств плюс сотня гвардейцев в черных доспехах — если только сила Сяо Тяньяо не вырастет на 30%, у него не будет шанса победить.

Однако Сяо Тяньяо не сказал ни слова и не показал ни следа паники.

«Я недооценил тебя прежде, но ты совсем не такой, как я ожидал», — Сюаньюань Чжи всегда смотрел на Сяо Тяньяо свысока, но теперь ему пришлось признать, что Сяо Тяньяо был крепким воином.

Если бы он отбросил свои предрассудки, он бы понял, что Сяо Тяньяо был больше, чем это. С такими людьми, как Сяо Тяньяо нужно было или дружить, или же, если ты действительно хочешь их оскорбить, их нужно убивать сразу и никогда не давать им шанса переменить расстановку сил.

С таким врагом, если ты его не убьешь, ты не сможешь спокойно спать и есть.

К сожалению, Сюаньюань Чжи не понимал этой истины. Видя, что он берет верх, Сюаньюань Чжи надменно приказал: «Я хочу взять его живым». Привести этого человека живым в Центральную империю, естественно, было бы красивее и похвальнее, чем принести его труп. Однако Сюаньюань Чжи снова переоценил свои способности и гвардейцев в черных доспехах, и слишком недооценил Сяо Тяньяо.

Гвардейцы в черных доспехах сдерживались из-за приказа «брать живым». Сяо Тяньяо воспользовался этой возможностью, чтобы бесстрашно подобраться к гвардейцам в черных доспехах…

\*Пуфф\*– копье гвардейца в черных доспехах пронзило тело Сяо Тяньяо. Сяо Тяньяо не отступил назад, он позволил копью вонзиться в него.

Гвардеец в черных доспехах попытался ударить Сяо Тяньяо мечом. Сяо Тяньяо поднял свой меч, чтобы блокировать удар, и без колебаний бросился вперед.

«Ты безумец!» — Сюаньюань Чжи был потрясен неостановимой волей Сяо Тяньяо. Меч в его руке качнулся и чуть не упал на землю.

«Старший принц, прикажите своим людям отступить, или не вините меня за грубость». Сяо Тяньяо убивал людей на всем пути, пока перед Сюаньюань Чжи не осталось всего пятеро человек. Это расстояние было слишком опасным для Сюаньсюань Чжи.

«Что ты собираешься делать?» — Сюаньсюань Чжи стиснул зубы и больше не убегал. Как принцу Центральной империи, ему не положено было бежать.

«Я хочу, чтобы вы отступили и поклялись больше никогда не ступать на землю Востока». Говоря это, Сяо Тяньяо одного за другим убивал и отбрасывал прочь гвардейцев в черных доспехах, стоявших перед Сюаньсюань Чжи.

«Сюаньсюань Чжи, вы мне не соперник». Сяо Тяньяо был ранен, но это нисколько не вредило его движениям. Он прыгнул за спину Сюаньсюань Чжи.

«Ты бредишь», — Сюаньсюань Чжи развернулся и нанес Сяо Тяньяо удар копьем.

Когда удар был близок, Сяо Тяньяо схватил копье и развернул его в направлении Сюаньсюань Чжи. Его длинный меч тоже подбирался ближе и ближе к Сюаньсюань Чжи.

Сюаньсюань Чжи хотел бежать, но его ноги, казалось, приросли к земле, и он совсем не мог шевельнуться.

«Отпустите его высочество!» — гвардеец в черных доспехах направился, чтобы убить Сяо Тяньяо, но Сяо Тяньяо не моргнул даже глазом. Когда копье и широкий меч гвардейца оказались ближе, Сяо Тяньяо просто сделал так, чтобы удар не повредил жизненно-важные органы, и позволил ему атаковать себя, не собираясь отступать.

Когда копье пронзило тело Сяо Тяньяо, гвардеец в черном быстро вытащил его. Затем он ударил своим мечом по рукам и бедрам Сяо Тяньяо. Тут же хлынула кровь.

Казалось, что гвардеец в черном в одиночку осаждает Сяо Тяньяо, но…

Гвардеец в черном проиграл! Потому что Сяо Тяньяо схватил Сюаньюань Чжи.

Длинные мягкий меч лег поперек шеи Сюаньюань Чжи. Сяо Тяньяо, который был покрыт кровью, стоял там, будто бог смерти: «Прикажи своим людям остановиться!»

Казалось, остановилось время. Гвардейцы в черном в центре перестали шевелиться. Никто не решался шагнуть вперед. Замерло даже копье, которое протянулось за спиной Сяо Тяньяо. Еще совсем немного — и оно могло бы пронзить тело Сяо Тяньяо, но… человек не решился двигаться.

«Отпустите его высочество!» — гвардеец в черном не решался продолжать нападать, но он не хотел отступать, поэтому он замер напротив Сяо Тяньяо.

«Я повторюсь: прикажи своим людям остановиться», — Сяо Тяньяо приблизился к Сюаньюань Чжи с мечом, выдавив капли крови на его шее, что было полно угрозы, но…

На Сюаньюань Чжи это не повлияло.

«Хм, ты не посмеешь убить меня».

Да, он не посмеет!

Можно было не раздумывать слишком глубоко, все было на поверхности: если Сяо Тяньяо убьет его, не только армия Цзиньувэй умрет, но даже и сам Сяо Тяньяо.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 542. Отступление. Я искалечу тебя**

Сюаньюань Чжи был уверен, что Сяо Тяньяо не осмелится убить его, поэтому он вовсе не воспринял всерьёз угрозу Сяо Тяньяо. Гвардейцы в чёрных доспехах тоже испытали облегчение, услышав это. Всё будет хорошо, если старший принц не умрет здесь!

Видя, что Сяо Тяньяо ничего не может сказать в ответ на его слова, он высокомерности рассмеялся:

«А теперь, Сяо Тяньяо, отпусти меня. Я удивлю тебя ещё больше!»

Сюаньюань Чжи был уверен, что Сяо Тяньяо не осмелится ничего с ним сделать. Он чересчур недооценивал Сяо Тяньяо.

«Хоть я и не могу убить тебя, я могу тебя покалечить». Кровь капала из ран Сяо Тяньяо, но он держал меч в своей руке. Его хватка не стала ничуть слабее. Даже его тон не изменился. Сюаньюань Чжи вздрогнул: «Что ты имеешь в виду?»

«Буквально то, что я и сказал», — меч, который Сяо Тяньяо держал у шеи Сюаньюань Чжи, подобрался чуть ближе: «Сюаньюань Чжи, скажи мне, возможно ли для принца-калеки стать наследным принцем?»

Они оба были членами императорской семьи. Хотя Восточная страна на была такой большой, как Центральная империя, распри внутри королевской семьи не стихали тысячи лет. Сяо Тяньяо, которому пришлось нелегко из-за борьбы за трон, знал об этом гораздо лучше, чем Сюаньюань Чжи. Как будто унижения было недостаточно, Сяо Тяньяо добавил: «Скажи… если я покалечу тебя, твои братья будут благодарны мне за то, что я избавил их от потенциального претендента на трон?»

«Что ты собираешься сделать?» — голос Сюаньюань Чжи неописуемо дрожал. Ему было страшно, ему было очень страшно в этот момент. Он не боялся смерти, потому что знал, что Сяо Тяньяо не посмеет его убить. Но он действительно боялся, что Сяо Тяньяо его покалечит.

В Центральной империи было много принцев. Не важно, каким способным он был, не важно, как он был хорош, не важно, как могущественны были люди, стоявшие за ним, королевская семья и сотня министров не позволят калеке взойти на престол.

«Если я покалечу тебя, как думаешь, что сделают гвардейцы чёрных доспехов?» — Сяо Тяньяо ещё немного пошатнул уверенность Сюаньюань Чжи.

«Гвардейцы чёрных доспехов?» Сюаньсюань Чжи посмотрел на гвардейцев в черных доспехах. Один из черных гвардейцев не отвел взгляда. Вместо этого он посмотрел на него равнодушно.

Хотя гвардейцы в черных доспехах не разговаривали, их отношение было ясно.

Они принадлежали императору. Они подчинялись приказам Сюаньюань Чжи. Если бы Сюаньюань Чжи сказал им отступить, они бы непременно отступили, они приняли бы сделку ради жизни и безопасности Сюаньюань Чжи, но они никогда не пожертвовали бы собой, только потому что хотели сохранить верность.

Как всем было известно, в Центральной империи гвардейцы черных доспехов были гораздо важнее, чем принц, который был ничем. Если Сюаньюань Чжи умрет в Восточной стране, возможно, накажет гвардейцев черных доспехов, но если Сюаньюань Чжи всего лишь станет калекой, император Центральной страны будет винить лишь Сюаньюань Чжи за его некомпетентность.

И Сюаньюань Чжи, и черные гвардейцы это понимали. Им нужно было лишь вернуть Сюаньюань Чжи назад живым. Что же до того, будет ли старший принц ранен или покалечен — это не имело значения!

Они были людьми императора, а не людьми Сюаньюань Чжи. Не важно, как тяжело ранен будет Сюаньюань Чжи, их это не касалось, если только он не умрет.

Но, разумеется, если сам Сюаньюань Чжи решит остановиться и позволит Сяо Тяньяо и Восточной армии уйти, они не станут упорствовать и оскорблять этим принца, который был в добром здравии и мог взойти на престол.

Так или иначе, не они в итоге окажутся крайними.

«Ты… ты жесток!» — Сюаньюань Чжи понял, что имел в виду Сяо Тяньяо и знал, какое решение примут гвардейцы черных доспехов.

«Я научился этому у тебя», — Сяо Тяньяо не был сердит. Он уже оскорбил Сюаньюань Чжи, так почему он должен заботиться о мнении Сюаньюань Чжи?

«Старший принц, прикажите остальным черным гвардейцам остановиться», — Сяо Тяньяо приблизился на шаг. Никто не видел, когда он взял в левую руку кинжал. Кинжал потянулся сзади к уголку глаза Сюаньюань Чжи. — «Велите прекратить, мое терпение не безгранично».

Если он не заговорит, Сяо Тяньяо лишит Сюаньюань Чжи глаз. У Сюаньюань Чжи не было другого выхода.

«Остановитесь», — неохотно крикнул Сюаньюань Чжи. Гвардейцы черных доспехов заслушивали похвалы. Как только Сюаньюань Чжи крикнул, они моментально отступили. Все действие заняло не больше 5 секунд.

«Гвардейцы черных доспехов заслуженно пользуются своей репутацией», — Сяо Тяньяо признал, что гвардейцы черных доспехов действительно были сильными и выдающимися.

«Ты сегодня оскорбил меня. В будущем я приведу гвардейцев черных доспехов, чтобы уничтожить Восточную страну», — лицо Сюаньюань Чжи посинело от гнева.

Ему не обязательно было возвращаться в Центральную империю, чтобы догадаться, что ожидает его там.

Это была отличная возможность выслужиться, но что же случилось?

Он боялся, что по возвращении его младшие братья засмеют его до смерти. Даже его отец будет разочарован в нем, так?

Сюаньюань Чжи еще сильнее разозлился, подумав об этом, но… кинжал Сяо Тяньяо был у уголка его глаза. Так что как бы зол он ни был, он ничего не мог поделать.

Услышав слова угрозы Сюаньюань Чжи, Сяо Тяньяо просто сказал с улыбкой: «Скажи мне эти слова, когда сядешь на трон», — принцу, который потерпел поражение в деловых кампаниях и вернулся с поджатым хвостом, понадобится оп меньшей мере полгода, чтобы восстановить свою репутацию.

«Ты…» — лицо Сюаньюань Чжи исказилось. Он выглядел ужасающе, но, к сожалению, Сяо Тяньяо стоял позади него и совсем не мог этого видеть. Разумеется, даже если бы он это видел, он бы не обратил на это никакого внимания.

Это была лишь угроза неспособного ребенка. Поэтому, хоть он и кричал, разве это могло привлечь внимание взрослых. Он был просто наивен. Мир взрослых был очень сложным.

Центральная империя действительно была непоколебимой горой для Восточной страны, но свет не сошелся клином на Центральной империи, поэтому и ей иногда приходилось уступать.

«Старший принц, поскольку гвардейцы черных доспехов остановились, лучше сделать все более тщательно», — глаза Сяо Тяньяо слегка шевельнулись, когда он еще раз установил свои условия.

Сюаньюань Чжи на этот раз не пришел в ярость, но спросил: «Чего еще ты хочешь?» — он знал, что не мог отказаться. Чтобы защитить себя, он должен был принять условия Сяо Тяньяо.

«Прикажи черным гвардейцам отступить и удалиться… на сотню миль отсюда», — тонкие губы Сяо Тяньяо слегка приоткрылись и он спокойно сказал это.

Сюаньюань Чжи усмехнулся: «Сотни миль достаточно? Как насчет тысячи миль? Что если я прикажу им отступить на сотню миль, а потом велю им вернуться?»

«Не волнуйся, я не дам тебе такого шанса», — спокойно сказал Сяо Тяньяо, но Сюаньюань Чжи почувствовал, как по спине пробежал холодок.

«Что ты планируешь сделать?»

«Старший принц может быть спокоен, если ты прикажешь черным гвардейцам отступить, я непременно позволю вам вернуться в Центральную империю, не тронув и волоса на ваших головах», — Сяо Тяньяо сказал это медленно и тихо, только слова «не трону и волоса» прозвучали чуть значительнее.

«Обещаешь?» — в данный момент Сюаньюань Чжи больше всего заботило то, чтобы он мог вернуться невредимым.

Если он сможет вернуться невредимым, он, естественно, сможет получить шанс подняться вновь после периода затишья.

«Слово благородного человека — дороже золота, поспеши», — когда Сяо Тяньяо сказал это, в его словах не было тайного умысла, но это невольно убеждало людей.

Этот человек точно сдержит свое обещание.

«Ладно, на сей раз я тебе поверю», — Сюаньюань Чжи верил и не верил этому.

«Отступите на сто миль!» Как только прозвучали слова Сюаньюань Чжи, черные гвардейцы тут же отправились, и тогда…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 543. Польза. Кровь за победу**

Когда гвардейцы чёрных доспехов получили приказ, они ровно развернулись кругом и поскакали в сторону, противоположную от Восточной страны.

\*Тук-тук-тук\* — раздался ровный и синхронный стук копыт, когда они двинулись вперёд. Хотя лошади под гвардейцами чёрных доспехов были не велики, они были быстрыми. В мгновение ока от них осталось лишь маленькое чёрное пятнышко вдали.

«Они ушли!» — генералы Восточной и Северной стран, которые стояли на сигнальной башне, были потрясены.

«Всё кончено? Гвардейцы чёрных доспехов больше не хотят сражаться?» — один из генералов Северной страны был убит горем.

Погибли всего десять тысяч солдат армии Цзиньувэй, но гвардейцы теперь уходили. Они даже не разбили армию Цзиньувэй в пух и прах перед уходом?

«Те доспехи из Тянь чёрного железа все ещё там, почему они не продолжили сражаться, чтобы вернуть их?» — генералу Северной страны и впрямь хотелось плакать.

Гвардейцы чёрных доспехов ушли. Они не забрали доспехи из тянь чёрного железа с собой, прежде чем покинули поле боя. Если эти вещи останутся там, не будет ли это слишком легко для Восточной страны?

Хехехе, — им тоже хотелось их получить!

«Чёрные гвардейцы отступают! Ванъе победил! Ванъе победил!» — солдаты Восточной страны не знали, что происходит, но они видели, что чёрные гвардейцы отступают.

Гвардейцы чёрных доспехов мало-помалу исчезали у них на глазах. Даже людям со слабым зрением было это видно.

«Гвардейцы чёрных доспехов отступают, они отступают!!!» — Восточная армия ликовала и прыгала от радости… В их глазах Центральная империя была подобна богам, и чёрные гвардейцы тоже были подобны божествам. Но этих божеств прогнал их принц.

В этот момент вся армия бурлила, и даже генералы, стоявшие на сигнальной башне были очень счастливы. Но они отличались от обычных солдат. Обычные солдаты были просто счастливы, но они думали о большем. Например, о том, что после этой битвы Центральная империя непременно нападет на Восточную страну, и тогда принцу Сяо уж точно не повезёт.

Кроме того, после этой битвы между Сяо Ванъе и старшим принцем Центральной империи будет глубокая вражда. После того, как. Сяо Ванъе оскорбил старшего принца, ему нелегко придётся в будущем. Но, разумеется, это все было ещё далеко. Сейчас они думали о том, как бы умыкнуть ту дюжину доспехов из чёрного железа у Сяо Тяньяо и армии Цзиньувэй. Насущные интересы все равно были самыми важными!

Деньги и шелк могут тронуть сердца людей. Тянь чёрное железо было гораздо дороже, чем деньги и шелка. Хотя мысли генералов были недостойны, они были вполне естественны.

Хотя Мо Цинфэн не стоял на сигнальной башне, он видел серьезное лицо генералов издалека. Он знал, о чем они думали.

Мо Цинфэн посмотрел издалека на Сяо Тяньяо, которые все еще стоял лицом к лицу с Сюаньюань Чжи.

Потом он посмотрел на Лю Бая, который стоял рядом с ним. Он увидел, что глаза Лю Бая были полны возбуждения, и невольно вздохнул. Он наконец понял, почему Сяо Ванъе сказал: «Получше следи на Лю Баем».

Лю Бай был очень противоречивой фигурой. Был ли он плохим? Он был верен Сяо Тяньяо. Как бы сложен и неразумен ни был приказ Сяо Тяньяо, он делал все что мог, чтобы исполнить его.

На такую верность и послушание способен не каждый. Иногда Мо Цинфэн восхищался Лю Баем, но… Всякий раз, когда он испытывал такое небольшое восхищение Лю Баем, его «тупость» моментально смывала это чувство.

Совсем как в этот раз!

В какой опасности, по его мнению, был ванъе?!

Но Лю Бай этого не видел. Он видел лишь победу Сяо Ванъе. Он не видел кровавую бурю, которая вот-вот могла разразиться.

Работать с таким человеком было очень утомительно!

Мо Цинфэн вздохнул и увидел, как генералы Северной страны вдалеке спускаются с сигнальной башни один за другим. Мо Цинфэн знал, что они решили действовать. Сяо Ванъе может постигнуть неудача.

«Лю Бай, иди сюда… Я должен тебе кое-что сказать», — Мо Цинфэн похлопал Лю Бая по плечу и махнул, чтобы он следовал за ним.

Лю Бай вздрогнул: «А… в чем дело?» Почему Мо Цинфэн так серьезен?

«Идем со мной», — Мо Цинфэну было лень объяснять Лю Баю, и он просто пошел прямо в угол.

На поле боя Сяо Тяньяо прикинул скорость гвардейцев черных доспехов. К этому времени они должны быть уже за сотню миль, так что он сказал: «Старший принц, гвардейцы черных доспехов уже ушли. Каковы ваши планы?»

«Отпусти меня, я не буду винить тебя в сегодняшнем происшествии», — Сюаньюань Чжи сказал высокомерно, но искушенным людям было ясно, что в его словах не было искренности.

Дело не в том, что Сюаньюань Чжи не был высокомерным человеком, а в том, что он был настолько высокомерен, что он никогда не забудет сегодняшнее оскорбление.

Сегодняшнее происшествие серьезно повредило его репутации сына императора Центральной империи.

«Не волнуйтесь, разумеется, я вас отпущу».

Хотя не было сомнений в том, что, если он выпустит Сюаньюань Чжи обратно в горы, он станет свирепее тигра, у Сяо Тяньяо теперь не было лучшего выхода.

Оскорбить принца Центральной империи было лучше, чем столкнуться сейчас с Центральной империей.

«Хмм… ты разумный человек». Услышав эти слова, Сюаньюань Чжи почувствовал небольшое облегчение.

Теперь, когда гвардейцев черных доспехов здесь не было, если бы Сяо Тяньяо действительно хотел задержать его, он ничего не смог бы сделать.

«Идите сюда… возьмите лошадь», — крикнул Сяо Тяньяо, и в тот же миг убрал кинжал, который был у глаза Сюаньюань Чжи. Однако меч у его шеи не сдвинулся ни на дюйм.

В тот момент, когда гвардейцы чёрных доспехов отступили, армия Цзиньувэй перестроилась и построилась в организованном порядке. У них на лицах не было выражения радости оттого, что они прогнали гвардейцев чёрных доспехов. Они просто стояли тихо, с торжественными лицами.

Услышав слова Сяо Тяньяо, заместитель генерала тут же привёл лошадь, а также с большим уважением поднёс лекарства и воду.

«Что толку от лекарств Восточной страны? Они мне не нужны, убирайтесь», — презрительно сказал Сюаньюань Чжи.

«Они вам определенно понадобятся», — Сяо Тяньяо убрал меч. — «Старший принц, вы можете идти».

Натянутые нервы Сюаньюань Чжи расслабились, но прежде чем он смог сделать шаг, он увидел острый меч, направленный на него. Сюаньюань Чжи хотел уклониться, но меч был быстрее, чем его движения. У него даже не было шанса развернуться.

\*Пуфф\* — меч вошёл в его правое плечо и быстро вышел обратно.

«Сяо Тяньяо!» — воскликнул Сюаньюань Чжи, глядя вверх на Сяо Тяньяо.

«Прошу прощения, старший принц. Но чтобы не дать вам вернуться, мне остаётся только действовать первым» — Сяо Тяньяо тут же указал на лекарство. — «Ещё раз прошу прощения. У меня есть только обычные лекарства».

«Ты, ты…» — от гнева у Сюаньюань Чжи едва глаза не выскочили из орбит. На его лице читалась жажда крови.

«Старшему принцу лучше поскорее уехать. Если вы поздно возьмётесь за лечение… Боюсь, вы потеряете руку», — Сяо Тяньяо был очень метким. Рана Сюаньюань Чжи выглядела серьезно, но он не повредил его мышцам или костям. Ему лишь нужно было время, чтобы поправиться.

«Сегодняшнее унижение — я его запомню», — Сюаньюань Чжи скрипнул зубами, прижал рану на руке и ускакал. Как только он взялся за поводья, он стал догонять гвардейцев чёрных доспехов.

Когда Сюаньюань Чжи удалился, Сяо Тяньяо, который был весь в крови, больше не мог держаться и пошатнулся, сделав несколько шагов.

«Ванъе», — заместитель генерала шагнул вперёд, чтобы обратиться с вопросом, но Сяо Тяньяо остановил его:

«Всё в порядке. Отступайте!»

Армия Цзиньувэй, которой было приказано отступить, немедленно отступила, но в это время двинулась вперёд Северная армия!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 544. Жестокая битва. Воспользоваться слабостью**

Воспользоваться слабостью врага, чтобы убить его — хоть приемы Северной армии всегда были мерзкими и бессовестными, но…

Если бы они были на их месте, они поступили бы так же!

Для Северной страны Сяо Тяньяо был самым непобедимым врагом. Сколько их братьев погибло на поле боя из-за Сяо Тяньяо? Так что теперь, когда Сяо Тяньяо был ранен и слаб, если бы они не воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать, они пожалели бы своих братьев, которые погибли на поле боя.

«Убить!» — не дав Восточной армии вздохнуть, маршал Северной страны повел свои войска прямо на поле боя.

Они бросились прямо в бой, совсем как Армия Цзиньувэй бросилась в бой с гвардейцами черных доспехов.

А что же Сяо Тяньяо?

«Воины, пожалуйста, позаботьтесь о принце Сяо», — уважительно сказал маршал Северной страны двоим богам боевых искусств.

Эти двое были отравлены. Что случилось с оставшимся ядом, все еще было неясно, и на их телах все еще оставались раны. Если бы Сяо Тяньяо еще был в полной силе, они бы просто погибли, но теперь определить исход было трудно.

Сяо Тяньяо тоже был ранен. Все понимали: если Сяо Тяньяо не смогут убить, результат все равно будет совсем таким, как прежде.

«Вы сосредоточьтесь на сражении, предоставьте Сяо Ванъе нам». Чтобы разбить армию Цзиньувэй, двое богов боевых искусств пришпорили своих коней и поскакали во главу армии Цзиньувэй, а затем — прямо к Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо не показал слабости. Хотя рана на его теле еще кровоточила, он все равно встретил своих врагов, держа меч.

«Ванъе, ловите», — заместитель генерала Цзиньувэй и Сяо Тяньяо понимали друг друга без слов. В тот момент, когда Сяо Тяньяо подпрыгнул, он бросил ему доспех из тянь черного железа.

Сяо Тяньяо протянул руку, чтобы поймать его, замер в воздухе на мгновение и развернулся кругом. Когда он развернулся, он уже надел на себя доспех.

В черной броне и золотых сапогах, держащий длинный меч и застывший в воздухе. Люди, видевшие эту сцену, вдруг подумали: «Бог спустился на землю!»

«Сяо Ванъе умеет пробуждать в людях зависть». Когда восточный генерал увидел эту сцену издалека, он поистине позавидовал.

Доспехи из тянь черного железа могли носить только гвардейцы черных доспехов. Они были не только сильными, но также и производили сильный эффект. Когда Сяо Тяньяо надел из, он выглядел не только благородным, но и необыкновенным. Разумеется, на вид это были просто обычные доспехи, но казалось, они были сделаны специально для Сяо Тяньяо.

«Доспехи из тянь черного железа!» Увидев доспехи на Сяо Тяньяо, двое богов боевых искусств разозлились и позавидовали.

С таким оружием в руках, как у них, было невозможно пронзить тянь черное железо. С таким оружием было несомненно, что Сяо Тяньяо защищен. И более того: они тоже его хотели!

Если они не смогли забрать его у гвардейцев черных доспехов, они смогут забрать его у Сяо Тяньяо, верно?

Двое богов боевых искусств переглянулись, чтобы передать эту мысль. А затем они бесцеремонно выступили в атаку.

«Позор!» — восточный генерал был так зол, что скрипнул зубами. Однако они просто обсуждали этот вопрос, у них вовсе не было намерения посылать войска.

Северная страна хотела не только воспользоваться этой возможностью, чтобы убить Сяо Тяньяо, но и чтобы уничтожить Восточную страны. Так что на этот раз они не стали посылать подмогу!

После напоминания Мо Цинфэна Лю Бай наконец понял, в каком положении был Сяо Тяньяо. Он мобилизовал соратников Сяо Тяньяо и готовился вести войска на помощь армии Цзиньувэй, но…

Прежде чем они вышли из лагеря, из окружила Восточная армия.

«Отойдите!» Лю Бай знал, что эти люди не пошлют войска. Он никогда не ожидал, что эти люди пошлют войска на помощь Сяо Тяньяо, но почему они останавливали его?

«Лю Гунцзы, вы не можете послать войска без приказа генерала», — говоривший не боялся Лю Бая, он спокойно стоял перед ним. Позади него были ряды хорошо подготовленных элитных солдат.

Лю Бай холодно фыркнул: «Разве я посылаю ваши войска?»

«Они тоже солдаты востока», — человек показал пальцем на людей позади Лю Бая.

«Что вы хотите сказать?» — Лю Бай слегка переменился в лице, но в его глазах появился недобрый огонек.

Человек по-прежнему не отступил и спокойно сказал: «Все так, как слышал Лю Гунцзы. Без получения приказа, никто отсюда выйти не может».

«Какой приказ вам нужен?» Лю Бай знал правила армии, поэтому был готов сделать то, что было приказано. Если он прикажет послать войска без разрешения, наказание может быть большим или малым. Лю Бай не осмелился бы доставить какие-либо неприятности Сяо Тяньяо. Поэтому, хоть он и был зол, он устоял.

«Ванъе — главнокомандующий нашей армией. Мы не смеем посылать войска без его приказа. Кроме того, Лю Гунцзы не принадлежит к армии. У вас нет права отправлять войска и лошадей», — чем больше человек говорил, тем логичнее и правдивее звучали его слова: «Лю Гунцзы, вы были в бараках долгое время. Вы должны понимать правила армии. Вы не принадлежите к армии. У вас нет права вмешиваться в военные дела».

Когда Лю Бай лишился дара речи, помощник генерала вышел из-за его спины и вытащил меч: «О каких правилах вы говорите? Ванъе на грани гибели на поле боя против Северной Армии, а вы не позволяете мне посылать войска?»

«Военного приказа на это не было, но вы хотите в частном порядке послать войска? Это бунт?» — человек снял свой шлем и, прежде чем Лю Бай и другие смогли возразить, он сказал: «Если вы будете бунтовать, мы можем казнить вас по правилам».

«Это вы бунтуете. Какой ублюдок приказал не посылать войска?» — Лю Бай вспыхнул от гнева. Эти люди просто воспользовались опасной ситуацией, чтобы перейти реку и сжечь мосты.

Эти восточные ублюдки, видя, что северная армия больше им не угрожала, решили их руками убить Сяо Тяньяо. Они были просто нелюди.

Когда человек услышал ругательства Лю Бая, он не рассердился: «Это военная тайна, я не могу комментировать».

«Ладно, ты не можешь комментировать, тогда я сейчас пошлю войска. Что ты сделаешь? Заклеймишь меня бунтовщиком? Я посмотрю, кто будет назван бунтовщиком, когда ванъе вернется с поля боя?» — Лю Бай тоже не был новичком в таких делах и использовал в качестве аргумента имя Сяо Тяньяо.

Если только Сяо Тяньяо не умрет, то, чем выше эти люди заберутся сейчас, тем хуже потом будет их смерть.

«Я не боюсь, что об этом доложат принцу. Я делаю все по правилам. Пожалуйста, не нарушайте военную дисциплину, просто потому что вы дружите с ванъе», — высказал свою позицию его собеседник, что казалось разумным. Но на самом деле это была просто софистика.

Лю Бай не был мастером красноречия, и ему было слишком лень доказывать что-то этим людям. Он прямо достал меч и сказал: «Уйдите с дороги! Иначе не вините меня в том, что я сделаю!»

«Военный приказ нельзя нарушать». Человек вовсе не боялся. Он поднял руку, и люди позади него тоже вытащили свои мечи один за другим, готовясь сражаться.

Люди позади Лю Бая тоже шутить не любили. Они тоже бесстрашно взялись за свои мечи.

Человек ухмыльнулся: «Лю Гунцзы, на вашем месте я бы остановился и посмотрел на своих людей. Со мной в десятки раз больше людей, чем с вами, кто, по-вашему, победит, а кто проиграет?»

Личные солдаты Сяо Тяньяо были армией Цзиньувэй. Кроме раненых, большинство из них были на поле боя. Лю Бай мог мобилизовать всего лишь 10000 человек, тогда как основная армия превышала 100000 человек. Если они будут драться с ним, Лю Бай всего лишь погибнет зазря, но…

Лю Бай не мог сдержаться, поэтому он просто был готов броситься вперед: «Готовьтесь к смерти…»

«Постой!» — Мо Цинфэн встал в критический момент.

«Мо Цинфэн, ты тоже хочешь меня остановить?» — Лю Бай рассердился. Мо ЦИнфэн подошел к нему и взял его за плечо: «Лю Бай, нельзя поступать опрометчиво. Этот генерал прав. Военный приказ нельзя нарушать. Не совершай бессмысленной жертвы», — на последнем предложении Мо Цинфэн специально понизил голос и прошептал слова на ухо Лю Баю.

«Тогда что же нам делать?» — разумеется, Лю Бай знал, что, еси он действительно будет сражаться против них, он проиграет, но…

Как же Сяо Тяньяо?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 545. Тяжелая работа. Никакой преданности**

А как же Сяо Тяньяо?

Конечно, он не мог так это оставить, но…

Было невозможно провести армию на помощь Сяо Тяньяо под носом у Восточного генерала. Мо Цинфэн это знал, и теперь Лю Бай тоже понял это.

«Не волнуйся об этом, иди за мной», — Мо Цинфэн мало что сказал Лю Баю. Вместо этого он повел Лю Бая прочь и велел людям, стоявшим за ним, разойтись.

Эти люди были недовольны, но Мо Цинфэн лишь сказал: «Не добавляйте Ванъе проблем». Тогда эти люди покорно разошлись. Как бы они ни были сердиты, они не могли противостоять восточным солдатам.

«Ванъе и так тяжело на поле боя, вам не стоит доставлять ему еще больше неприятностей», — нескольких раздражительных людей убедили более старшие ветераны.

Ванъе был в достаточно отчаянном положении на передовой. Даже если они не могли помочь ему, им не следовало причинять ему больше неприятностей и позорить его.

Терпение, терпение, терпение… Они должны терпеть до конца этой битвы. Терпеть, пока ванъе не вернется и не заставит этих людей заплатить!

Солдаты Сяо Тяньяо никогда не думали, что их ванъе не сможет вернуться. Они твердо верили, что Сяо Тяньяо возвратится с победой, так что они терпели все!

Восточные генералы отличались от них. Пусть там было немного солдат, но несколько генералов понимали план своих соперников.

Сяо Тяньяо не должен вернуться из битвы живым!

Что Восточная, что Южная, что Северная страны не хотели, чтобы Сяо Тяньяо вернулся из битвы живым. На этот раз Сяо Тяньяо должен был умереть.

Так что Восточные Генералы не считались с людьми Сяо Тяньяо. Мо Цинфэн это понимал. Лю Бай ясно видел это, но отказывался в это поверить.

Мо Цинфэн отозвал Лю Бая в сторону: «Где теневой страж ванъе?»

«Зачем он тебе нужен?» — Лю Бай настороженно посмотрел на Мо Цинфэна. В этот момент он не доверял никому, кроме себя.

«Не смотри на меня так. Я не меньше тебя хочу, чтобы ванъе был в порядке», — Мо Цинфэн похлопал Лю Бая по плечу. — «Созови тех людей, которых ты сможешь мобилизовать и которые не состоят в армии».

«Что ты хочешь сделать?» Эти люди, о которых сказал Мо Цинфэн, были последними, кто у него оставался. Он не собирался раскрывать их, не будучи полностью уверенным.

«Отправиться на поле боя! Я не состою в армии и не подчиняюсь военным приказам», — Мо Цинфэн был рад, что привел с собой немного людей. Хоть он и не мог сравниться с богами боевых искусств, он мог продержаться на поле боя.

Они хотели немногого. Если Сяо Тяньяо будет в безопасности, они могут пожертвовать и большим.

«Ты… тебе не страшно умереть?» На этот раз ситуация была гораздо лучше, чем когда они сражались с 5 богами боевых искусств. Однако они ничего не подготовили заранее. Даже если бы у них до сих пор оставались ядовитые дымовые бомбы, они были бы не очень полезными.

«Лю Бай, я готов умереть за человека не только из верности. Многие причины могут заставить одного человека умереть, чтобы спасти другого. Например, я пожертвую собой, чтобы спасти ванъе, ради процветания нашей семьи Мэн», — это был первый раз, когда Мо Цинфэн так откровенно сказал Лю Баю о причине, по которой он так «предан» Сяо Тяньяо.

Он никогда не будет так предан Сяо Тяньяо, как Лю Бай. Однако, пока семье Мо будет нужен Сяо Тяньяо, он будет готов умереть за него.

Возможно, это звучало эгоистично, но иначе, зачем бы он работал на Сяо Ванъе? Потому что Сяо Ванфэй спасла его сестру? Если бы дело было в этом, он мог бы отплатить принцессе Сяо другими способами. Он не пустился бы на такие опасные меры.

«Я не понимаю твоих мыслей, но… я верю тебе», — Лю Бай повернулся и призвал всех, кого мог призвать. Припрятанные ядовитые бомбы тоже были собраны и взяты с собой на крайний случай.

«Давайте пойдем тихо», — Мо Цинфэн указал пальцем на людей, которые будто бы патрулировали местность, но на самом деле следили за ними.

«Кучка крыс», — тихо выругался Лю Бай. Но в итоге послушался Мо Цинфэна и действовал незаметно.

Хотя тайные стражи Сяо Тяньяо были в лагере, люди армии не могли их контролировать. Даже генералы армии не знали, где были тайные стражи Сяо Тяньяо, так что они не могли бы остановить их, даже если бы захотели.

Мо Цинфэн и Лю Бай также взяли с собой людей семьи Мо. Когда они вышли за ворота лагеря, им преградили путь генералы. Не дожидаясь, пока Мо Цинфэн заговорит, Лю Бай сказал: «Это военный лагерь. Люди, не принадлежащие к армии, не должны оставаться здесь слишком долго. Разве мы не можем сейчас уйти?»

Восточные генералы, разумеется отказывались отпускать их, но у Сяо Тяньяо было еще десять тысяч солдат. Эти люди…

Хотя они действительно не могли позволить себе сражаться с ними, они не могли противостоять армии, но если они сделают это, это приведет к невинным жертвам, и даже может заставить армию Цзиньувэй взбунтоваться. Восточные генералы не хотели такой ссоры.

Они не смели вести солдат на помощь Сяо Тяньяо и они решились помешать Лю Баю вести войска в бой, потому что они могли назвать разумные причины этого. Но отбытие Лю Бая и Мо Цинфэна вызвало бы внутреннюю вражду. Их могли бы назвать неразумными.

Как раз тогда, когда генерал, загораживавший дорогу, замешкался, солдат подошел и прошептал ему на ухо: «Генерал велел пропустить их. Несколько человек ничего не сделают».

На поле боя, если ты не был богов боевых искусств, как бы ты ни был силен, изменить ситуацию ты не мог.

Мо Цинфэн и Лю Бай спокойно прошли и поспешили на поле боя.

\*

На поле боя Сяо Тяньяо сражался против двоих богов боевых искусств Северной страны. Благодаря тянь черному железу Сяо Тяньяо не получил никаких внешних ранений, но внутренние повреждения были неизбежны.

Двое богов боевых искусств Северной страны знали, что доспехи Сяо Тяньяо были непроницаемыми, поэтому они просто атаковали Сяо Тяньяо внутренней силой. Как бы доспехи ни защищали от их нападений, Сяо Тяньяо неизбежно был ранен.

Однако двоим богам боевых искусств пришлось не лучше. Сяо Тяньяо защищали доспехи. Он совсем не волновался о мечах своих противников. Приняв бесстрашную позицию, он или только атаковал или только защищался, но боги боевых искусств были все в ранах.

«Сяо Ванъе действительно поразителен. Он ранен, но все равно может сражаться с двумя врагами одновременно», — сердито говорили израненные боги боевых искусств.

Сяо Тяньяо был ранен, но ни один из них не мог убить его. Смогут ли они с ним тягаться дальше?

«Сегодня я хочу отнять жизни у вас обоих», — меч в руках Сяо Тяньяо двигался еще свирепее.

В начале он не хотел убивать этих людей. В конце концов, убивать их не было нужды. Все равно, если он одержит верх, эти люди больше не смогут причинить неприятностей, даже если будут богами боевых искусств. Но теперь все изменилось… Теперь он был ранен. Если он сейчас с этим не покончит, Северная Страна сможет отбиться.

«Убить нас? Сяо Ванъе слишком высокого о себе мнения», — боги боевых искусств были так сердиты, что сказали: «Сегодня мы убьем тебя».

Когда двое богов боевых искусств узнали, что Сяо Тяньяо собирается убить их, они встревожились и заволновались. Они оба атаковали одновременно.

«Убить Сяо Ванъе!» Сегодня умрешь или ты или я.

Но когда эти двое яростно бросились в атаку, прибыли Лю Бай и Мо Цинфэн.

Лю Бай и Мо Цинфэн были не сравнимы с богами боевых искусств, но, когда они надели тянь черное железо, они были в состоянии помочь Сяо Тяньяо.

«Ванъе, позвольте нам помочь вам», — Лю Бай и Мо Цинфэн легко подпрыгнули и подлетели к Сяо Тяньяо, как две валькирии.

«Очень хорошо, я оставлю этого вам», — Сяо Тяньяо немедленно уступил им место, сосредоточившись на втором боге боевых искусств.

Когда другой бог боевых искусств сражался с двумя людьми, разве мог оставшийся тягаться с Сяо Тяньяо?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 546. Подорвался сам, утащить его с собой**

В схватке один на один бог боевых искусств Северной страны совсем не мог тягаться с Сяо Тяньяо. Даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо был в это время ранен.

Всего с одного удара — одного лишь удара — Сяо Тяньяо победил!

Никто не знал, как Сяо Тяньяо это сделал. Они лишь услышали резкий крик, когда длинный мягкий меч в руке Сяо Тяньяо качнулся, блеснув голубым светом, а потом они увидели хлынувшую кровь. Бог, сражавшийся с Сяо Тяньяо, умер. Никто не мог поверить, что он просто взял вот так и умер.

«Он мёртв?» — все были потрясены. — «Так быстро?»

«Как ванъе это сделал?» Можно было не спрашивать других людей, потому что даже Лю Бай и Мо Цинфэн, которые стояли близко, не поняли этого.

Сяо Тяньяо не ответил, он все еще сохранял свою позицию, держа меч перед собой, и ему потребовалось несколько вдохов, прежде чем он медленно убрал меч…

Эта атака стоила ему многих сил!

«Невозможно, принц Сяо? Невозможно то, что это возможно… вы… вы так жестоки», — бог боевых искусств, которого убил одним ударом Сяо Тяньяо, не мог поверить, что умрет вот так.

«Я дал тебе шанс, но ты не оценил это», — Сяо Тяньяо вытащил свой меч, сказав эти слова мертвому богу боевых искусств. Но все знали, что Сяо Тяньяо на самом деле говорил это оставшемуся в живых богу.

В первой битве Сяо Тяньяо дал двоим богам Северной страны сбежать, но это не означало, что он позволит им уйти на этот раз.

Раз уж он убил троих богов боевых искусств, он был не против убить еще двоих.

«Ты не можешь убить нас, мы… боги боевых искусств Северной страны. Центральная империя не позволит тебе убить нас», — сказал единственный оставшийся бог боевых искусств Северной страны, видя кровожадное намерение в глазах Сяо Тяньяо. Он был потрясен и в ужасе настолько, что невольно все дальше и дальше пятился назад. Ему хотелось броситься бежать, но было слишком поздно.

«Хочешь бежать?» — меч в руке Сяо Тяньяо качнулся как молния. Свет казался ослепительным. Бог боевых искусств остановился и крикнул: «Сяо Ванъе, ты не можешь убить меня».

«На этом поле боя нет никого, кого я не мог бы убить». Единственный, кого он не мог убить, уже уехал.

«Нет-нет, ты не можешь убить меня. Если ты убьешь меня, Северная армия тебе не простит», — бог боевых искусств уклонялся влево и вправо. Сяо Тяньяо яростно запахнулся на бога боевых искусств мечом, чтобы по-настоящему его напугать.

И мысль о том, что он не сможет победить Сяо Тяньяо проникла глубоко в его разум. У него не хватало мужества теперь сражаться против Сяо Тяньяо.

«Без богов боевых искусств что может Северная армия мне сделать?» — Сяо Тяньяо вовсе не воспринял всерьез угрозу своего противника. Он слегка шевельнул запястьем, и меч в его руке блеснул светом. Его меч двигался так быстро, что люди не могли увидеть его и спрятаться от него.

«Сяо Тяньяо, если ты это сделаешь, ты лишь возбудишь ужас Центральной империи. Центральная империя непременно убьет тебя». Бог боевых искусств Северной страны был в таком отчаянии, что он быстро уклонялся от ударов снова и снова. Но как он мог быть быстрее, чем меч Сяо Тяньяо?

«Я буду ждать их в Восточной стране». Сяо Тяньяо принял решение. Он должен был убить боевого бога Северной страны.

Если этот человек не умрет, эту битву нельзя будет остановить. И он… он тоже не сможет сделать то, что должен сделать.

«Ладно-ладно-ладно… Сяо Ванъе, ты меня вынудил». Видя, что Сяо Тяньяо нельзя убедить, и что он непременно умрет сегодня, он просто сдался.

«Ты хочешь убить меня? Сяо Ванъе, я заставлю тебя заплатить ценой своей собственной крови!» Глаза бога боевых искусств Северной страны вспыхнули, когда он как ненормальный бросился к Сяо Тяньяо.

«Нет! Он взорвется», — Сяо Тяньяо страшно закричал и, повернув голову, увидел Лю Бая и Мо Цинфэна, которые стояли рядом с ним. Сяо Тяньяо даже не задумался над этим. Он просто поднял ногу и отшвырнул их прочь.

«Ванъе…» — крикнули Лю Бай и Мо ЦИнфэн, но было слишком поздно. Они не могли вернуться и спасти Сяо Тяньяо.

«Ха-ха-ха… Сяо Ванъе, давайте умрем вместе». Это верно, бог боевых искусств Северной страны решил подорвать сам себя. Его тело было уничтожено, и исчезли даже его кости!

\*Бум\* Огромная сила с Сяо Тяньяо и богом Северной страны в центре взорвалась и быстро разошлась по окружающей территории. Разлетелась пыль вместе с кусками плоти и крови, обрушившимися вниз, как тяжелый дождь.

«Аа…» — раздался крик, но не от Сяо Тяньяо, а от солдат.

Место, где сражались Сяо Тяньяо и бог боевых искусств, было также и местом сражения армии Цзиньувэй и Северной армии. Поэтому, когда боевой бог подорвал себя, армия Цзиньувэй и северная армия понесли большие потери.

И даже несмотря на то, что Сяо Тяньяо отшвырнул их подальше, Лю Бай и Мо Цинфэн были контужены взрывной волной.

Отсюда было видно, как смертелен был эффект от взрыва бога боевых искусств. Так как же Сяо Тяньяо, который был в центре взрыва?

В этот момент, как солдаты восточной, так и северной армий, не отрывали взглядом от того места, где стоял Сяо Тяньяо. Они ждали, ждали, когда рассеется дым и осядет пыль…

Чтобы увидеть, что от Сяо Тяньяо не осталось ни единой косточки!

Они ждали, ждали…

Все с нетерпением хотели увидеть это.

Все ждали новостей о смерти Сяо Тяньяо.

Генералы Восточной и Северной армий даже начали ликовать. Да, ликовать!

Присутствовавшие люди не верили, что Сяо Тяньяо мог выжить при самоуничтожении бога боевых искусств.

Все присутствующие, включая армию Цзиньувэй, которая выжила, думала, что Сяо Тяньяо мертв, потому что…

Разрушительная сила взрыва бога боевых искусств действительно была необычайна.

Не говоря уже о том, что Сяо Тяньяо был в центре взрыва. Потому что некоторых солдат, которые были на поле боя, разорвало на куски. Их тела не были целыми. Даже солдаты Цзиньувэй, которые носили доспехи из Тянь черного железа, пострадали.

Тянь черное железо, которое нельзя было проткнуть мечом или копьем разлетелось на куски, когда бог боевых искусств подорвал себя. Так мог ли выжить Сяо Ванъе?

«Ванъе…» — на поле боя оставшиеся солдаты армии Цзиньувэй смотрели в центр взрыва со слезами на глазах.

Летающая в воздухе пыль, кровь и клочки плоти постепенно осели, и барьер, обволакивающий центр взрыва исчез. Они стали ясно все видеть, и присутствующие смогли хорошенько разглядеть место взрыва.

Там ничего не осталось.

Этого все и ожидали.

Потом они посмотрели вниз…

Внизу было месиво. Плоть и кровь были перемешаны. Никто не мог разобрать, кто есть кто. Но в этой куче изломанной плоти и крови было целое тело, сидевшее на корточках.

Видна была только спина фигуры, но этой спины было достаточно, чтобы армия Цзиньувэй подскочила от радости.

«Ванъе, это ванъе, так? Ванъе не мертв. Он не мертв!»

«А… ванъе! Ванъе в порядке», — кричала армия Цзиньувэй. В этот момент по их крикам было понятно, какая радость была в их сердцах.

«Что? Сяо Ванъе не погиб?» — когда восточный генерал, который выбежал на поле боя со своими людьми услышал это, он сильно переменился в лице и не мог сделать больше ни шагу.

«Не погиб? Почему он не погиб?» Когда подошел Северный генерал со своими людьми, он тоже остановился, услышав это.

«Боевой бог подорвал себя, как Сяо Ванъе мог выжить?» Другие Северные генералы не могли поверить тому, что слышали. Или, вероятнее всего, они не могли принять это.

Даже пожертвовав двумя богами боевых искусств, они все равно не могли убить Сяо Тяньяо?

Разве сможет Северная страна без богов боевых искусств дальше противостоять Сяо ТЯньяо?

Генералы Северной страны все были потрясены. Они не могли принять этого, но что же с того, что не могли?

Реальность никогда нельзя было изменить усилием человеческой воли…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 547. Отступить. Не вынуждайте меня уничтожить Северную страну**

Бог боевых искусств взорвал сам себя, на поле боя образовалась воронка и бесчисленное множество людей погибло, но…

Сяо Тяньяо, который был в центре взрыва, встал без всяких повреждений.

«Как это возможно? Я в это не верю, я в это не верю», — генералы, которые вышли на поле боя лично и увидели эту сцену, в изумлении покачали головами. Они не могли в это поверить, но они не могли изменить реальности.

Сяо Тяньяо встал и повернулся… затем показал длинным острым мечом на главнокомандующего Северной страны: «Убирайтесь с территории Востока. Не заставляйте меня уничтожать Северную Армию!»

«Сяо… Сяо Ванъе…» — маршал Северной страны немедленно застыл на месте. Его разум отключился, он не знал, что сказать.

«Не заставляйте меня повторять это во второй раз», — снова сказал Сяо Тяньяо, но гораздо более ледяным тоном, нежели раньше. Маршал северной страны не мог пошевелиться, он лишь инстинктивно кивнул головой.

«Отступаем!» Когда Сяо Тяньяо снова открыл рот, губы маршала среагировали быстрее, чем его мозг. Когда он пришел в чувства, он уже выкрикнул слово «Отступаем».

«Отступаем!» — получив приказ, Северная армия на поле боя отступила быстро, как отлив. Не остались даже южные наездники на слонах.

Сяо Ванъе был победитель богов боевых искусств. Они погибнут, если будут сражаться против него.

Отступать, отступать, отступать быстро, а потом искать богов боевых искусств, которые смогут убить принца Сяо, а после — снова напасть. Иначе, пока Сяо Тяньяо будет жить, он не смогут сражаться против Восточной страны.

Принц Сяо так ужасен!

Поскольку Северная армия отступила, поле боя тут же наполовину опустело, оставшиеся люди были воинами армии Цзиньувэй.

В это время генералы Дунвэн, стоявшие за пределами поля боя, не приближались, ни отступали.

«Генерал, что вы собираетесь делать теперь?» — трусливый лейтенант спросил главного генерала.

Они только что попали в беду. Они пренебрегли жизнью и смертью принца Сяо и армии Цзиньувэй. Они думали, что Сяо Ванъе точно умрет на этот раз.

Как же они могли подумать, что он убьет тех богов боевых искусств и выживет?

Это было просто невероятно! Но Сяо Тяньяо сделал это.

«Что еще делать? Разумеется, нужно устроить Сяо Ванъе триумфальное возвращение». Этот человек заслуживал быть лидером, его кожа была толще, чем у обычного человека, в сотню раз. Прежде чем его люди смогли отреагировать, главнокомандующий бросился на поле с радостью.

«Поздравляю, ванъе с победой над Северной Армией. Да живет принц тысячу лет!»

Когда главнокомандующий генерал закричал, его люди тоже отреагировали и закричали один за другим: «Принц Сяо непобедим, да здравствует Восточная страна!»

В армии Восточной страны тысячи людей тоже закричали вместе: «Сяо Ванъе, да здравствуете вы тысячу лет, да здравствует Восточная страна!»

Некоторое время в Восточной армии царило большое оживление. У всех на лицах были гордые улыбки победителей. Как будто это они показали свою силу и сражались на поле боя.

Однако армия Цзиньувэй молчала. Они не сказали ни слова, они лишь молча во все глаза глядели на Сяо Тяньяо. Они глядели на бога, который был в их сердцах!

На лице Сяо Тяньяо не было гордости победителя, которая там должна была бы быть. Он молча смотрел, как отступает Северная армия, затем повернулся равнодушно и сказал армии Цзиньувэй: «Расчистите поле боя, затем отступайте!»

«Есть!» — равнодушным тоном сказала армия Цзиньувэй. Сотни тысяч человек крикнули как три сотни тысяч. Это было лишь одно слово, но их голоса перекрыли голоса восточных солдат, стоявших за ними.

Сяо Тяньяо не сказал больше ни слова, он взял свой меч и пошел к Восточному лагерю.

Как море перед Моисеем, люди расступались перед ним в стороны и давали дорогу Сяо Тяньяо.

«Ванъе», — Лю Бай и Мо Цинфэн очнулись после небольшой контузии. Увидев, что Сяо Тяньяо идет назад, они оба пошли за ним.

«Ммм», — ответил Сяо Тяньяо, но не остановился. Каждый его шаг был спокоен.

Лю Бай и Мо Цинфэн были как защитники Дхармы. Они стояли позади Сяо Тяньяо. Один — слева, а другой — справа. Сяо Тяньяо шел медленно, так что они тоже замедлили свой шаг. Их лица выглядели серьзно и достойно.

Вскоре Сяо Тяньяо прошел через армию Цзиньувэй и предстал перед Восточным Генералом и солдатами. Эти люди были не похожи на Армию Цзиньувэй.

Когда они увидели, что Сяо Тяньяо подходит, они шагнули вперед со смущением на лицах и сказали: «Ванъе, позд…»

«Отойдите!» К сожалению, Сяо Тяньяо нетерпеливо перебил генерала, как только он заговорил.

Сяо Тяньяо никогда не обладал мягким нравом прежде и никогда не будет.

«Ванъе…» — главнокомандующий так испугался, что его ноги подкосились. Его губы тоже задрожали и ноги не могли пошевелиться.

«Жить надоело?» — Сяо Тяньяо слегка шевельнул мечом, который держал в руке. Главнокомандующий в страхе задрожал и рухнул прямо на землю.

«Ванъе, ваш нижайший слуга проклят», — люди позади отреагировали и немедленно оттащили его прочь. Они ушли так быстро, как только смогли. Они больше не рискнули поднять глаза на Сяо Тяньяо.

Без помех Сяо Тяньяо прошел весь оставшийся путь. Солдаты в лагере уже расступились сами, непроизвольно. Он не смели загораживать Сяо Тяньяо дорогу и подходить ближе, чтобы угодить ему. Они все вели себя, как следует.

Не так давно они все видели, как Сяо Ванъе и армия Цзиньувэй решительно сражалась с Северной страной. Как же им еще было реагировать в этот момент?

«Ванъе, ванъе, ваша спина!» — десять тысяч людей Сяо Тяньяо, которые оставались в лагере, один за другим подходили к нему. Однако они лишь радостно приветствовали его, но не решались останавливать его.

Сяо Тяньяо был очень груб с Восточными генералами и солдатами, но он был близок со своими людьми. Он им головой и пошел дальше.

Под всеобщими взглядами, полными благоговения, обожания, страха и волнения, Сяо Тяньяо продолжал идти и спокойно пришел в свой лагерь.

Прежде чем вступить в свой лагерь, Сяо Тяньяо вдруг остановился. Когда все в армии увидели это, они закрыли рты, задержали дыхание и нервно и выжидетально посмотрели на Сяо Тяньяо.

Они знали, что Сяо Ванъе заговорит!

Разумеется, им не пришлось долго ждать, и Сяо Тяньяо заговорил тихим и прекрасным голосом, как и всегда.

«Без моего приказа никому нельзя подходить к моей палатке ближе, чем на сто шагов», — договорив эти слова, он повернулся…

«Лю Бай, Мо Цинфэн, вы двое, войдите».

Сказав это, Сяо Тяньяо исчез на глазах у всех. Лю Бай и Мо Цинфэн поспешно приказали своим людям охранять это место и прогнали всех на расстояние 100 метров, а заетм вошли.

Но как только они вошли, они ужаснулись.

Их встретило не холодное и торжественное выражение лица Сяо Тяньяо, а…

Сяо Тяньяо вырвало кровью, и он без чувств упал на землю.

«Держите это в секрете!» — таковы были последние слова Сяо Тяньяо, прежде чем он потерял сознание.

«ВАН…» — Лю Бай вздрогнул и позвал его. Он хотел подойти и помочь Сяо Тяньяо, но Мо Цинфэн прикрыл его рот, как только он произнес это слово.

«Идиот, не кричи».

Мо Цинфэн чуть не умер от ярости. Он никогда раньше не видел такого глупого человека. Разве можно кричать в такой момент?

Если кто-нибудь снаружи узнает настоящее положение Сяо Тяньяо — Сяо Тяньяо, который вернулся с сильной волей — его усилия в подавлении Восточных Генералов и солдат будут напрасны.

«Я не буду кричать, но… что нам теперь делать?» Лю Бай убрал руку Мо Цинфэна и сказал с недоумением на лице.

Перед тем как войти в лагерь Сяо Тяньяо приказал, чтобы никому не было позволено приближаться к его палатке. Было видно, что их генерал в критической ситуации!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 548. Соглашение. Серьезно ранен**

Сяо Тяньяо был серьезно ранен. Он мог спокойно идти без проблем лишь благодаря своей сильной воле. Причина, почему он поступил так, была в том, что он знал, что не мог упасть. По крайней мере, не перед всеми.

Впереди были волки, а позади — тигры. Они с армией Цзиньувэй были в критической ситуации. Он прогнал армию черных гвардейцев и разбил Северную Армию, но все равно он не мог сесть и спокойно отдохнуть.

Если бы стало известно, что он серьезно ранен и больше не может сражаться, не только Северная армия, но и восточная, воспользовались бы возможностью убить его.

Слишком много людей хотели его смерти. Сяо Тяньяо это хорошо знал, поэтому он никогда не позволил бы другим людям узнать о его истинном состоянии в данный момент.

Однако его способность идти была уже на пределе, когда он входил в лагерь, и позвать с собой Лю Бая и Мо Цинфэна было последним средством. Единственным человеком в армии, которому он доверял, был Лю Бай, но разве он мог полагаться на одного Лю Бая?

Сяо Тяньяо знал, что Лю Бай был не в состоянии контролировать ситуацию в целом, поэтому он затянул в это и Мо Цинфэна.

Можно было сказать, что у Сяо Тяньяо не было дальнейших планов. И, если бы сегодня в палатку вошел только Лю Бай, новости о том, что Сяо Тяньяо серьзено ранен, немедленно бы возбудили у всех подозрения. Даже если бы это не просочилось сразу, скрывать это несколько дней не получилось бы.

К счастью, Мо Цинфэн был там, чтобы вовремя остановить Лю Бая, и он не совершил большой ошибки.

Благодаря помощи Мо Цинфэна Лю Бай быстро справился с делами снаружи, и под знаменем Сяо Тяньяо организовал награды и наказания.

Поскольку незадолго до этого аура Сяо Тяньяо была слишком пугающей, даже если несколько генералов были недовольны, они не посмели ничего сказать.

Другого способа не было. У них не хватало мужества оспаривать авторитет Сяо Ванъе в это время. Что если Сяо Ванъе рассердится и убьет их?

Однако, хотя Лю Бай мог действовать от имени Сяо Ванъе недолгое время и разбираться с его военными делами, он не мог оставаться на этой должности долго: люди снаруди определенно усомнились бы в этом спустя некоторое время.

«Я не знаю, когда ванъе очнется. Скажи, как ты думаешь, что нам делать?» Лю Бай стоял у постели Сяо Тяньяо и взволнованно расхаживал взад-вперед.

Северная армия отступила и должна была передать письмо о капитуляции Восточной стране через семь дней. Сяо Тяньяо согласился договориться лично. Сяо Тяньяо должен был выйти к людям через семь дней, но с тех пор как он потерял создание, он уже не приходил в себя. Как он мог принять ноту о капитуляции в таком состоянии?

Если Сяо Тяньяо не будет показываться дольше десяти дней и не покажется даже в условленную дату, разве эти люди не начнут сомневаться?

Не то что за семь дней, у людей возникнут подозрения даже через три дня. Однако из-за силы Сяо Тяньяо никто не решался быть первым.

«Мы поспешили отправить новости в столицу, ванфэй разберется с этим, когда получит их». Мо Цинфэн не волновался так, как Лю Бай, или, возможно, он не хотел показывать того, что он волновался.

Некоторые проблемы паникой не решить.

«Ванфэй? Сможет ли женщина справиться? Кроме того, ванфэй так далеко, она не успеет добраться сюда, даже если будет очень терпелива». Не то чтобы Лю Бай не верил Линь Чуцзю, просто далекая вода не могла спасти близкий огонь.

«Ванфэй — доктор. По крайней мере, принцесса поймет, как спасти ванъе, когда узнает о его состоянии». Мо Цинфэн видел медицинское искусство Линь Чуцз.

Его сестра была почти при смерти. Во всех четырех странах, боялся он, только кто-то подобный Божественному доктору Мо, владевшему медициной на высшем уровне, мог спасти мать и ребенка, но Линь Чуцзю это удалось.

Исходя из этого Мо Цинфэн верил, что медицинские навыки Линь Чуцзю были не хуже, чем у Божественного Доктора Мо.

«Я знаю это, но нужно по меньшей мере 7-8 дней, чтобы письмо прибыло туда, а через 7-8 дней чай уже остынет». Лю Бай не только волновался из-за длительного отсутствия Сяо Тяньяо, он волновался и о его здоровье.

Из-за того, что о ранении Сяо Тяньяо не могли узнать, он не мог найти доктора. Он также не решался и приносить лекарства в палатку, так что он мог лишь дать Сяо Тяньяо держаться самому.

Что же до ранения Сяо Тяньяо?

Лю Бай помнил, что Линь Чуцзю приготовила шкатулку с лекарствами для Сяо Тяньяо. Поискав среди коробок, он нашел их. Лю Бай не знал, были ли эти лекарства полезными или лет. Но все равно он дал их все Сяо Тяньяо.

Было ли то жаропонижающее, противовоспалительное, холодное лекарство… Лю Бай скормил их все Сяо Тяньяо по инструкции.

«Хоть ванъе и не приходит в себя, его рана не становится хуже. Мы должны верить в ванъе и ванфэй». Мо Цинфэн невольно вздохнул, глядя, как Лю Бай расхаживает взад-вперед.

Он тоже волновался, но разве волнение могло изменить ситуацию?

«Забудь об этом, мы можем только ждать», — Лю Бай вздохнул, и выражение его лица снова стало спокойным.

Он знал, что, как бы он ни беспокоился, он не мог показывать этого перед другими, и он не мог позволить людям увидеть ни малейшего изъяна.

Лю Бай и Мо Цинфэн дали Сяо Тяньяо еще одну дозу лекарства и немного воды. Они также несколько раз велели теневым стражам охранять Сяо Тяньяо лично и не позволять никому приближаться к ним, после чего ушли.

После того как Сяо Тяньяо вошел в палатку, он не появлялся четыре или пять дней. Не только Восточные генералы недоумевали, но и Северные тоже, но никто не решался ничего предпринять!

Они догадывались, что Сяо Тяньяо, возможно, ранен, но они не знали, насколько серьезно он был ранен. И они не были уверены, не было ли других причин, по которым Сяо Тяньяо не показывался. Например, быть может, он должен был подавлять свой уровень мастерства, чтобы не достичь уровня бога боевых искусств.

Если они явятся отомстить за убийство их богов боевых искусств и тупо ворвутся в палатку, возможно, это приведет к тому, что Сяо Тяньяо безжалостно убьет их.

Никто не решался рисковать. Ни Восток, ни Север. Что же до частных расспросов? Сначала должна была появиться такая возможность!

Армия Цзиньувэй охраняла палатку Сяо Тяньяо. Кроме Мо Цинфэна и Лю Бая, никто больше не подходил к ней ближе чем на сто метров. Какие же новости они могли услышать?

Пока они не определят, каково настоящее состояние Сяо Тяньяо, Восточные генералы не решались действовать, и Северная Армия тоже не решалась предпринимать никаких ходов. Хотя их не прямо победили в бою, они были вынуждены отступить, все знали, что у них не было сил сражаться снова. Потому что они боялись Сяо Тяньяо.

Теперь, когда ситуация была неясна, Восток и Север не решались действовать опрометчиво, но это не означало, что они не могли заключить такого союза.

Северные генералы встретились с восточными генералами в частном порядке и обсудили с ними сотрудничество.

В этом мире нет вечных врагов и вечных друзей. Хотя север и восток сражались не на жизнь, а на смерть, возможность сотрудничества не была нулевой. Когда их интересы были одинаковыми, сотрудничество было делом времени.

Сотрудничество, предложенное Северной страной было очень простым. Если Сяо Тяньяо не появится, когда Северная страна передаст письмо о капитуляции через семь дней, то они приведут войска в лагерь Сяо Ванъе, чтобы проверить ситуацию. Независимо от результата, Северная армия отступит, но…

Восточная страна должна будет дать им 30000 стоунов зерна!

Почему Северная страна объявила войну? Потому что у них не было еды!

Чтобы есть, Северной стране оставалось лишь тяжело работать. Даже если они отступят, они не забудут попросить еды.

30000 стоунов зерна — это немного. Однако этого было достаточно, чтобы Северная страна могла пережить зиму. Северная страна могла лишь слегка снизить нехватку еды у себя на родине. Зимой многие люди умрут от голода.

Восточный генерал немного поразмыслил и отважно согласился.

Не то чтобы они были слишком смелыми, но не могли выяснить настоящее состояние Сяо Тяньяо. Они правда были очень расстроены. Использовать 30000 стоунов зерна, чтобы купить спокойствие было не слишком дешево, но и не полностью провально.

Что же до того чтобы делить шкуру медведя?

Восточный генерал думал, что, если Северная армия решит драться, им ни к чему бояться. В конце концов, даже если Сяо Тяньяо был серьезно ранен и не мог снова сражаться, у них все еще есть армия Цзиньувэй!

Таким образом без ведома Лю Бая и Мо Цинфэна две стороны пришли к соглашению!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 549. Пробраться. Ванъе в опасности**

Кто знает, сколько лошадей пало по пути. На четвёртый день после несчастья с Сяо Тяньяо люди Лю Бая наконец-то доставили письмо к Су Ча в столицу.

«Су Гунцзы, срочное письмо», — гонец передал письмо Су Ча и лишился чувств от изнеможения.

«Отведите его передохнуть». Су Ча поспешно открыл письмо. В его глазах отразилась паника, и он долго не мог прийти в себя.

«Скорее, приготовьте экипаж, я еду в поместье Сяо».

Кареты в поместье семьи Су всегда были наготове. Су Ча оставлял из на ходу чаще всего, поэтому он быстро выехал в экипаже.

«Скорее, поезжайте в поместье Сяо», — всю дорогу подгонял Су Ча, жалея, что карета не может летать. Такая необычайная скорость, разумеется, привлекла внимание некоторых людей.

«Пошлите кого-нибудь следом». Императорский шпион следил за Су Ча и Линь Чуцзю двенадцать часов в день, так что, когда он увидел, что карета выезжает из поместья Су, разве он мог этого не заметить?

Дело было слишком срочным. Су Ча и не подумал притворяться. Су Ча даже не подумал о том, кто следовал за ним. Даже если бы он о нем подумал, ему некогда было сейчас заботиться об этом.

К счастью, охранники поместья Сяо сразу увидели карету семьи Су издалека. Так что они открыли боковую дверь и пропустили карету прямо внутрь. Иначе люди, следившие за Су Ча увидели бы снаружи, что Су Ча взволнован, и сделали бы все что можно, чтобы выяснить причину.

«Где Ванфэй? Поскорее, отведите меня к ней», — как только Су Ча выбрался из кареты, он потащил за собой слугу и побежал в кабинет.

Когда Домоправитель Цао услышал новости, он тоже заторопился ему навстречу: «Су Гунцзы, что с вами?»

«Отведите меня к Ванфэй», — Су Ча, не останавливаясь, потащил Домоправителя Цао за собой. — «Скорее, дело срочное».

«Я понимаю, понимаю, Су Гунцзы, сначала отпустите меня». Домоправитель Цао был стар, он не мог долго бегать. Он легко уставал после пары дюжин шагов.

«Поторопитесь», — Су Ча отпустил Домоправителя Цао и побежал прямо в кабинет. Домоправитель Цао не был невежественным человеком. Увидев это, не посмел задерживаться ни на вздох дольше. Он тут же позвал молодого и сильного стражника, чтобы тот позвал Линь Чуцзю. Поскольку в последний раз Линь Чуцзю притворялась, что ее лицо ранено, она жила просто и не выходила без причины из своей комнаты. Максимум — она ухаживала за лекарственными растениями, которые она посадила у себя на заднем дворе, и сегодня не было исключением.

Когда стражник нашёл Линь Чуцзю, она сидела на корточках и полола грядку в лекарственном саду. Услышав доклад стражника, Линь Чуцзю неторопливо встала и помыла руки, прежде чем пойти в кабинет.

Су Ча вбежал в кабинет, когда он подождал пару вдохов, но всё ещё не увидел Линь Чуцзю, он выбежал за дверь, чтобы найти кого-нибудь. Увидев Линь Чуцзю во дворике, Су Ча поспешно подошёл и оттащил Линь Чуцзю в сторону: «Ванфэй, кое-что… кое-что серьезное случилось».

«В чем дело?» — Линь Чуцзю слегка переменилась в лице. Сначала она думала, что Су Ча снова устраивает суматоху на пустом месте, но сегодня, похоже, все было не так.

Су Ча понизил голос и сказал:

«С ванъе случилась беда!»

«А?» Линь Чуцзю застыла, а Су Ча взволнованно сказал: «Здесь не место для разговоров. Пойдёмте поговорим в кабинете».

На этот раз Линь Чуцзю не требовались советы Су Ча, она сама побежала в кабинет.

Как только они прибыли в кабинет, Су Ча закрыл дверь и показал Линь Чуцзю письмо Лю Бая.

«Ванфэй, взгляните…»

«Это… это правда?» Прочитав письмо, Линь Чуцзю потрясенно отступила на шаг назад.

Сяо Тяньяо был тяжело ранен и без сознания!

«Ванъе подставили на этот раз. По какой-то причине на поле боя внезапно появились гвардейцы чёрных доспехов из Центральной Империи. Ванъе потратил много сил, чтобы заставить их отступить. Поскольку Ванъе сильно пострадал из-за этого, Северная армия воспользовалась этой ситуацией. Ванъе снова атаковали. В итоге, бог боевых искусств Северной страны подорвал себя, и при этом ванъе был тяжело ранен и потерял сознание», — сказал Су Ча Линь Чуцзю с яростью. Он знал, что Линь Чуцзю не дочитала письмо, что она остановилась, когда прочитала о том, что Сяо Тяньяо серьезно ранен, потому что он поступил так же. Он уже сидел в карете, когда вспомнил, что на дочитал письмо. Поэтому он достал его и перечитал заново.

Линь Чуцзю не было дела до того, как пострадал Сяо Тяньяо. Она хотела знать одно: «Сколько дней прошло с тех пор, как письмо было отправлено тебе?»

«Четыре дня, ванъе потерял сознание четыре дня назад», — Су Ча был в этом уверен.

«Тогда, если принц сейчас очнётся, мы не получим новостей об этом, так?» Четыре дня были достаточным сроком, чтобы многое сделать, и чтобы многое случилось.

«Можно так сказать, но, судя по письму Лю Бая, ванъе на этот раз сильно пострадал. Боюсь, что это невозможно». Су Ча знал характер Лю Бая. Если бы ситуация не была крайне плохой, он не прислал бы письмо с просьбой о помощи.

«Мы сейчас не на фронте. Мы не знаем, какова ситуация сейчас». Линь Чуцзю скучала по современным технологиям связи в этот момент. Если бы они были в современном мире, будь она хоть за тысячу миль, она могла бы спросить о происходящем сразу же по телефону.

«В этом нет ничего такого, но ситуация на фронте определенно не оптимистическая. Что Восточная Армия, Северная — как только узнают, что ванъе серьезно ранен, на упустят такой возможности». Су Ча знал, о чем думает Линь Чуцзю. Он тоже надеялся, что Сяо Тяньяо уже пришёл в себя, но на это нельзя было полагаться.

«Оооох», — Линь Чуцзю тяжело вздохнула и некоторое время молчала, прежде чем сказала: «Ты прав, поэтому… собирайся, мы сегодня же отправляемся на фронт».

«А?» — Линь Чуцзю испугала Су Ча. Почему она вдруг собиралась поехать на фронт?

«Ванъе серьезно ранен и без сознания. Лю Бай написал тебе, потому что просит помощи, не так ли?» — добродушно объяснила Линь Чуцзю.

«Да, это так». Хотя Лю Бай не сказал об этом прямо, разница была невелика.

«Поскольку это был зов о помощи, мы поспешим спасать ванъе. Если ванъе очнётся, Северная армия и Восточная не посмеют действовать опрометчиво». Даже если у Линь Чуцзю были предубеждения, она признавала, что Сяо Тяньяо очень силён, и солдаты востока и севера испугаются, когда увидят его невредимым, они потеряют мужество и на будут больше сражаться.

«Но, но…» Су Ча, казалось, был в замешательстве, но не мог сказать, почему.

Лю Бай попросил его о помощи, но он на говорил везти Линь Чуцзю на фронт.

«Никаких но, Лю Бай хочет скрыть новости о том, что ванъе ранен, поэтому он не решится пригласить доктора. Он написал тебе, потому что хочет, чтобы я приехала». Линь Чуцзю напомнила Су Ча, чтобы он не забывал, что она доктор.

«Вы подумайте, я…» — Су Ча хлопнул себя по лбу. — «Я и впрямь забыл, что вы доктор. Раз ванфэй решила ехать на фронт, я сделаю приготовления».

Сказав эти слова, Су Ча повернулся, чтобы уйти, но его остановила Линь Чуцзю.

«Вернись, не надо делать никаких приготовлений, мы с тобой уедем потихоньку с теневым стражем сегодня ночью. Больше никто не поедет».

Они должны были действовать тихо. Если они возьмут с собой много людей, разве это будет не то же самое, что раскрыть себя?

«Только мы вдвоем? Что же я буду делать? Я не врач, я, вероятно, не смогу помочь». Важнее сего было то, что он должен был путешествовать день и ночь всю дорогу. Могло ли его слабое тело это выдержать?

«Ты должен поехать, потому что…»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 550. Кризис. Зов о помощи**

«Потому что я не могу гарантировать, что я смогу вылечить ванъе, и не могу гарантировать, что Лю Бай сможет сохранить эти новости в секрете. В таком случае…» — когда Линь Чуцзю сказала эти слова, она остановилась на мгновение, посмотрела на Су Ча и вздохнула. Затем продолжила: «В тот момент, когда новости о том, что ванъе серьезно ранен и умирает, дойдут до столицы, если меня там на будет, ты будешь первым, кому непоздоровится».

Без поддержки Сяо Тяньяо Су Ча был просто обыкновенным предпринимателем. У семьи Су были деньги, но не было влияния. Если новости разойдутся, император и остальные не оставят Су Ча в покое, потому что…

«Банк под твоим началом — большой жирный куш, с которого все не сводят шлях. Когда все узнают, что ванъе серьезно ранен, император потребует от тебя передать ему управление банком». Без поддержки Сяо Тяньяо император сможет вынудить Су Ча. И существовало много способов заставить Су Ча «добровольно» отдать банк. Даже если Сяо Тяньяо выздоровеет, после того как Су Ча добровольно отдаст банк, вернуть его будет непросто. Однако все будет иначе, если Су Ча не будет в столице.

Если Су Ча не будет в столице, когда император заберёт банк у семьи Су, это можно будет назвать грабежом. Когда Сяо Тяньяо поправится от ранения, он сможет его забрать. Если… Если же Сяо Тяньяо не поправится, то он может не ожидать сохранить за собой банк. Однако он может спасти свою жизнь.

Су Ча вздохнул: «Вы правы, ванфэй. Я поеду с вами ночью». Для него было безопаснее покинуть столицу ночью с Линь Чуцзю. Что же до того, что случится с банком и семьей Су в его отсутствие? Ну и что, что он потеряет немного денег? Нельзя сказать, что он не мог себе этого позволить.

Когда Линь Чуцзю увидела, что Су Ча понял главное, она больше ничего об этом не сказала. Она только добавила: «Отдай распоряжения насчёт своей семьи в первую очередь. Особенно насчёт твоего отца».

Линь Чуцзю кое-что знала о семье Су. Как посторонняя, она не имела права говорить Су Ча, что он должен делать. Однако она не хотела, чтобы семья Су Ча устроила неприятности в самый ответственный момент.

«Я понимаю, я отошлю их сегодня днём. Ванфэй, не волнуйтесь, ни в дела банка, ни в дела семьи Су мой отец не сможет вмешаться».

На самом деле лучшим решением было бы убить его, но…

Этот человек был его отцом, как же он мог убить его?

«Хорошо, что ты сам это понимаешь. Что бы ни случилось, тебе самому подчищать концы. Я не хочу, чтобы мы вернулись и увидели, что семья Су нашла убежище у императора». Слова Линь Чуцзю были одновременно и советом и предупреждением.

Су Ча понимал важность этого дела и не решался откладывать.

«Я разберусь с этим. Ванфэй, просто ждите меня у почты за городом сегодня».

«Хорошо», — когда Линь Чуцзю разрешила этот вопрос и Су Ча ушёл, Линь Чуцзю позвала домоправителя Цао. Она могла скрыть свой отъезд от всех, кроме домоправителя Цао. В конце концов, ей тоже нужна была его помощь. Линь Чуцзю вкратце рассказала о том, что случилось с Сяо Тяньяо, и, прежде чем домоправитель Цао успел отреагировать, она добавила: «Я не возьму с собой охранников из поместья, чтобы обычные люди не могли об этом узнать. Что же до императора? Если вы не скажете ему, даже если он будет сильно давить, он не сможет убить вас».

Если Сяо Тяньяо не умрет, император не сможет слишком притеснять людей в поместье Сяо. Напротив, если Линь Чуцзю будет в столице, когда станет известно о несчастьях Сяо Тяньяо, император выступит против неё.

«Ваш старый раб понимает. Ванфэй, вы можете быть спокойны, ваш раб позаботится о поместье Сяо», — твёрдо сказал домоправитель Цао без тени колебания или страха.

Это был не первый раз и не последний. Поместье Сяо будет с Сяо Тяньяо, пока он на переживёт эти трудности.

«Когда вы здесь, я не беспокоюсь за поместье Сяо». После более полугода знакомства Линь Чуцзю хорошо знала преданность домоправителя Цао поместью Сяо.

Кто угодно мог предать Сяо Тяньяо, но не домоправитель Цао.

Передав важные дела поместья Сяо, Линь Чуцзю стала готовиться к путешествию.

«Достаньте печать поместья Сяо, я заберу ее». Она не была нужна ей в дороге, но оставлять не в поместье Сяо было небезопасно.

Охранники поместья Сяо могли остановить любого, кто хотел войти, но они не смогли бы остановить императорскую армию.

Чтобы достать печать, и Линь Чуцзю, и домоправитель Цао должны были одновременно открыть шкатулку. Домоправитель Цао пришёл со шкатулкой в руках. Открыв шкатулку, Линь Чуцзю не спешила убрать не. Вместо этого она написала прошение.

Линь Чуцзю писала средне и не литературные способности были средними, но она все равно была в состоянии ясно объяснять вещи. Линь Чуцзю признавала свою вину в том, что она покинула столицу в частном порядке, и несколько раз заявляла, что император может наказать ее, когда она вернётся в столицу.

«Если император узнает, что я покинула столицу без разрешения, дайте ему это письмо с прошением». Линь Чуцзю поставила печать поместья Сяо. Когда чернила высохли, она сложила его и протянула домоправителю Цао.

«Я понимаю». Спина домоправителя Цао сгорбилась, и он, казалось постарел на несколько лет. Линь Чуцзю невольно вздохнула, увидев это.

«Домоправитель Цао, ни к чему так переживать. Мы с ванъе скоро вернёмся».

«Я понимаю. Ваш старый раб всегда будет ждать возвращения ванъе и ванфэй». Домоправитель Цао всхлипнул, но не заплакал — только его глаза покраснели.

Хотя Линь Чуцзю не сказала, насколько тяжело был ранее Сяо Тяньяо, раз Линь Чуцзю должна была спешить на фронт ночью, этого было достаточно, чтобы показать, что ранение Сяо Тяньяо было крайне серьезным. Иначе она бы так на поступила.

«Не волнуйтесь, ванъе поправится». Кроме этого, Линь Чуцзю не знала, что ещё сказать. В конце концов, она не знала, были ли раны Сяо Тяньяо серьезными.

Линь Чуцзю нужно было сделать много приготовлений, поскольку она уезжала ночью. Таких, например, как собрать сухой паёк, который потребуется в дороге, а также оружие до самозащиты.

Разумеется, это были не самое важное. Важнее всего было придумать, как Линь Чуцзю будет блокировать сигналы о помощи, которые добавят ей проблем и будут задерживать ее путешествие и обнаруживать ее местонахождения.

Линь Чуцзю оставалась в поместье Сяо. Хотя главной причиной было то, что снаружи было небезопасно, но также и потому, что когда она выходила, она получала бесчисленные отчаянные сигналы о помощи. Ее заставляла лечить пациентов медицинская система, поэтому Линь Чуцзю с такой неохотой выходила наружу.

Не то чтобы ей не хотелось спасать людей, но медицинская система никогда не обращала внимания на ситуацию и время. Когда кто-то просил о помощи, она была обязана спасать людей. В результате она вечно встречала каких-нибудь необъяснимых пациентов и необъяснимые вещи. Линь Чуцзю не хотела попасть в руки императора, и она не хотела, чтобы люди узнали, что в ней было особенного. Поэтому, ради собственной безопасности ей оставалось только пореже выходить из дома.

Пока она была в поместье Сяо, она также изучала, как можно блокировать медицинскую систему, независимо от ситуации и времени. В итоге она выяснила, что помимо дерева, бамбук и глина тоже могли блокировать сигнал о помощи. Железо и бронза не могли. Узнав об этом, Линь Чуцзю попросила своих четырёх служанок помочь ей сплести несколько бамбуковых шляп. Когда она их испытала, она не получила сигнала.

Теперь у неё в комнате было несколько бамбуковых шляп, но эти шляпы годились только, чтобы ходить, но не годились, чтобы скакать на лошади. Ее первоочередной задачей было усовершенствовать эти шляпы, иначе что она будет делать по дороге?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 551. Отцеубийство. Быть мишенью**

И Фэйцуй, и Чжэньчжу были умными девушками. Хотя они не знали, что Линь Чуцзю хочет сделать, улучшая те бамбуковые шляпы, услышав просьбу Линь Чуцзю, четыре служанки постарались изо всех сил. Однако прежние бамбуковые шляпы не подлежали улучшению. Фэйцуй и Чжэньчжу пришлось попросить плотника сплести для Линь Чуцзю новые шляпы. А потом добавить украшений, чтобы люди не видели, что они сделаны из бамбука.

После того как замок Лубань был создан, плотник поместья Сяо, который сидел без работы, вдруг стал загружен делами. Разумеется, его главной работой было не сделать Линь Чуцзю шляпу, а помочь ей создать некоторые деликатные изделия.

Например, потайной клинок, который можно было привязать к запястью, патроны, которые можно были привязать к ноге, маленький шарик размером с яйцо, который можно было наполнить лечебным порошком, и грозовую иглу. Разумеется плотник не мог сделать такое потайное орудие как грозовая игла раньше, потому что Линь Чуцзю сама не представляла, как их делать.

Затем Линь Чуцзю объяснила, что грозовая игла — это маленькая коробочка, содержащая сотни ядовитых игл внутри. Когда на ее механизм нажимают, ядовитые иглы мгновенно вылетают, густо как сеть. Врагу будет некуда скрыться.

Когда плотник услышал объяснение Линь Чуцзю, ему захотелось сделать такое потайное оружие, но он обнаружил, что у него недостаточно мастерства. Плотник много думал над этим, но в конце концов разыскал кузнеца.

Вместе с домоправителем Цао они полмесяца исследовали это. Они сделали маленькую коробочку, которая могла вмещать восемнадцать ядовитых игл. Дальность метания могла достигать 50 метров. Смертельностью оружие не поражало, но его можно было использовать для самозащиты.

Линь Чуцзю испробовала одну, и эффект был идеальным. Хотя они, возможно, и не могли никого убить, если яд в игле будет достаточно сильным, она сможет быть смертельной. Линь Чуцзю ещё давно попросила плотника и кузнеца сделать сотни таких, и теперь они пригодились. Линь Чуцзю вовсе не стала церемониться и взяла весь инвентарь, что был. Это было необходимо для путешествия. Она обидела бы тяжёлый труд плотника и кузнеца, если бы не взяла их работы с собой.

Вечером, когда бамбуковая шляпа была готова, Фэйцуй и Чжэньчжу начали прикреплять к ней ткань, как велела Линь Чуцзю. Они также прикрепили ленту, которой Линь Чуцзю могла завязывать ее на голове.

Хотя им всем казалось, что шляпа Линь Чуцзю выглядит странно, что они уже не понимают ее вкуса, они не противоречили ей, потому что Линь Чуцзю этого хотела.

Помимо приготовления шляп и одежды для путешествия, Линь Чуцзю также попросила Фэйцуй и Маньяо подготовить много сухого мяса и кукурузных лепёшек для еды в дороге, чтобы не тратить время на поиски еды.

Они должны были путешествовать день и ночь. Они не могли позволить себе тратить время попусту.

У них был лишь один день. Им ещё нужно было подготовить много вещей. Линь Чуцзю гоняла слуг и охранников поместья Сяо туда-сюда. Сама она была так занята, что ей некогда было даже попить воды.

Линь Чуцзю также пропустила и свой обед. Фэйцуй и Чжэньчжу разогревали еду снова и снова, но Линь Чуцзю не приходила, чтобы поесть. Они невольно вздыхали. В итоге им пришлось попросить повара испечь несколько булочек, чтобы Линь Чуцзю съела их в дороге.

Линь Чуцзю была занята до поздней ночи. Когда она закончила, оставался лишь час до условленного времени. Поразмыслив немного, Линь Чуцзю решила освежиться и отдохнуть до условленного часа. Ей нужно было скопить достаточно сил, чтобы выжить в дороге.

Когда Линь Чуцзю расслаблялась в ванне, Су Часа был ещё занят. Он мало что мог сделать со своим бизнесом и банком. Он должен был сосредоточиться только на общих идеях. Он мог передать эти особые дела своим доверенным людям. Что доставляло ему хлопоты, так это семья Су.

Сегодня, когда он поспешил в поместье Сяо, он привлёк внимание заинтересованных людей. И, пока его не было, кто-то в тайне связался с его отцом и сводными родственниками. Пока он был так занят, эти люди пытались объединиться с чужаками. К счастью, охранники в поместье были наготове и остановили его отца в последний момент. Иначе всё могло бы обернуться большими проблемами.

Его сводные брат и сестра, естественно, не станут останавливать их отца. В конце концов, хотя дело семьи Су было уже в его руках, их отец когда-то был главой семьи Су. То, что он сговорится с посторонними, чтобы вернуть семейное имущество, было не исключено.

«Отец, я всегда хотел сохранить тебе жизнь, но ты постоянно испытываешь мое терпение. Вот скажи мне, что мне с тобой делать?» Су Ча устало посмотрел на четверых любой, которых привели к нему. Он не мог скрыть разочарования в своём сердце.

Если бы он был готов носить бремя убийство своего отца в будущем, он действительно с радостью отправил был всех этих людей на смерть, чтобы они присоединились к его матери и брату.

Отца Су связали. Глядя на Су Ча сидевшего на почётном месте, которое должно было принадлежать ему, он задрожал всем телом.

«Ты злобный сын, ты когда-нибудь оставишь меня в покое?»

«Оставить тебя в покое? Отец, когда ты сговаривался с посторонними, ты подумал о том, что случится со мной?» Су Ча возможно и был мягким перед Сяо Тяньяо и Линь Чуцзю, но это не означает, что его было легко запугать.

Если бы его было легко запугать, как бы он мог держать все имущество семьи Су? Кроме его отца, у него было еще несколько дядьев и старших родственников в семье. Су Ча удалось захватить собственность семьи Су у своего отца и заручиться поддержкой всей семьи Су, что показывало, что его методы были необычайными.

«Что? Сговориться с посторонними? Ты, гнусный злодей, семья Су изначально была моей. Я не хочу отдавать ее тебе, и что же?» Отец Су гневно посмотрел на Су Ча.

В его глазах не было теплоты. В них была только ярость и жажда убийства. Он вообще не должен был позволять этому злодею жить. Он должен был задушить его, когда он родился.

«Ха! Когда это ты отдавал мне семью Су? И разве мне нужно, чтобы ты давал мне то, чего я хочу? Отец, раз ты перевозбудился и не осознаешь ситуации, не вини меня за нелюбезность». Су Ча очень устал. В обычный день он все же учел бы их отношения отца и сына и просто оставил его под замком, но теперь…

Если он не предупредит их, эти люди никогда не поймут, где на самом деле их место.

Су Ча показал на своих сводных брата и сестру и на мачеху и, не моргнув глазом, сказал: «Свяжите этим людям ноги и бросьте их в Чжуаньцзы».

Что? Мачеха и сводные брат и сестра Су Ча запаниковали.

«Нет-нет, ты не можешь так со мной поступить. Су Ча, Су Ча, я твоя мать…» — мачеха Су Ча думала, что на этот раз все закончится как обычно. Самое большее — их запрут. Она не ожидала, что Су Ча будет так безжалостен, поэтому моментально запаниковала.

«Брат, брат, мы ошиблись… Отпусти меня, я никогда не посмею, я никогда не посмею сделать это вновь», — брат и сестра тоже кричали и плакали. Их высокомерие тут же сменилось на слезы и мольбы о милосердии. Однако Су Ча был непоколебим: «Поторапливайтесь».

«Как ты смеешь, ты непочтительный сын!» Отец Су был так зол, что он не мог не браниться, но он не мог вырваться из рук охранников.

«Отец, отец, спаси нас».

«Саньлан, спаси меня, спаси меня…»

«Разве есть что-то, на что я не решусь?» — Су Ча посмотрел на отца Су без всякого выражения, затем поднял правую руку и щелкнул пальцами: «Велите людям принести лекарство!»

«Какое лекарство? Ты ублюдок, что ты собираешься сделать?» Отец Су испугался, когда увидел, что Су Ча говорит серьезно. Он даже забыл о своей любимой жене и детях.

«Не волнуйся, я не убью тебя». Он не убьет своего отца. Он не хотел в будущем страдать от мук совести из-за убийства отца. Он позволит своему отцу дышать, но только дышать.

Он не за что не позволит этим людям испортить главное событие в поместье Сяо.

Однако Су Ча не знал, что поступив со своим отцом и родными таким ужасным образом, он вызвал подозрение у людей.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 552. Причина. Лучше и быть не может**

Если что-то идёт не так, должно быть дело в каком-то демоне. Су Ча разрешил опасность семьи Су решительными мерами. Однако он не знал, что этот особый метод в данный момент вызвал подозрения людей во тьме. Шпионы император были ещё хуже. Возможно, они и не могли разузнать новости поместья Сяо, но вести расследование в семье Су было не проблемой.

В ту же ночь новости о семье Су были доложены императору:

«Император, после того как Су Ча вернулся из поместья Сяо сегодня днём, он решительно передал все свои дела своим доверенным лицам, даже управление банком Тунъюань передано доверенному лицу».

Су Ча не в первый раз путешествовал далеко. Будучи бизнесменом он часто выезжал по делам, но он никогда не волновался так, как в этот раз.

«Помимо передачи дел в руки своих доверенных людей, Су Ча также приказал запереть в Чжуаньцзы свою мачеху и сводных брата и сестру и подрезать им ноги. С такими ранами они могут восстанавливаться больше полугода. Кроме того он дал своему отцу сильнодействующее лекарство. В данный момент отец Су Ча парализованный лежит в постели. Он не может ни двигаться, ни говорить».

Чтобы контролировать человека, нужно или нанести ему увечье или манипулировать им. После этого останется лишь шевельнуть рукой.

«Су Ча?» Император побарабанил пальцами по столу, глядя на доклад. Его глаза холодно блеснули и он сказал: «Вы знаете, куда он так спешит?»

«Ваш раб недостоин, я не смог этого выяснить», — начальник шпионов опустил голову и виновато признался. Император не рассердился. Вместо этого он сказал: «Присматривайте за ним, я не хочу никаких проблем».

«Ваш покорный слуга всё понял», — начальник шпионов отошёл и повернулся, чтобы исполнить приказ императора.

Сегодня все были обречены!

Помимо императора, императрица, наследный принц и даже принц Вэнь также получили странный новости о семье Су. Даже семья Цуй получила их. Все из-за того, что поведение Су Ча сегодня было слишком заметным.

«Возможно ли, что что-то случилось с Сяо Ванъе? Иначе с чего бы Су Ча быть таким нетерпеливым?» Услышав эти новости, глава семьи Цуй обсудил глубинное значение, скрывавшееся за происшествием, со своими сыновьями. Однако, как только он произнёс эти слова, он сам же первым отмёл их.

Это не имело смысла. Сяо Ванъе обезглавил троих богов боевых искусств одним ударом, так у кого же хватило бы глупости оскорбить Сяо Ванъе?

Из четырёх стран, можно сказать, что действительно никто не решился бы бросить вызов Сяо Тяньяо. Поэтому люди в столице не думали, что Сяо Тяньяо мог быть ранен.

На стороне Северной армии было пять богов боевых искусств. Трое умерли, а двое были ранены. Сяо Тяньяо сам был недалёк от того чтобы стать богом боевых искусств. В таких обстоятельствах кто мог навредить Сяо Тяньяо?

Прежде чем получить официальные новости, люди в столице никогда не думали, что гвардейцы чёрных доспехов Центральной империи появятся на поле боя и будут сражаться против Сяо Тяньяо. И более того, что ради того чтобы победить Сяо Тяньяо, бог боевых искусств Северной страны подорвёт себя!

Поскольку они не могли представить, что такое произойдёт, они не могли понять, куда Су Ча так заторопился.

«Пора использовать своих людей после стольких лет», — когда императрица получила новости, она подрезала комнатные цветы на столе.

«Следите за Су Ча всю дорогу от столицы. Не забудьте менять людей по дороге. Не дайте ему что-то заподозрить». В этот момент обнаружилась сила императрицы. У неё были люди в каждом городе, потому что… в этих городах был Цы Эньтан!

«Я поняла», — старая кормилица позади императрицы поклонилась и ответила, затем тихо удалилась.

Как только старая кормилица ушла, Седьмой принц, который стоял в углу и не подавал признаков жизни, вышел из тени.

«Мама-императрица, ты сказала… Имперский дядя Сяо ранен?» — Седьмой Принц поднял голову. Его маленькое серьезное личико казалось очень напряженным.

«Трудно сказать, давай понаблюдаем за реакцией поместья Сяо. Если Линь Чуцзю тоже уедет, значит, Сяо Тяньяо ранен». Императрица медленно срезала листья растения без следа беспокойства. Она выглядела спокойно и элегантно.

Но Седьмой Принц казался взволнованным. Он крепко взялся своей маленькой рукой за складку юбки императрицы.

«Матушка-императрица, с тобой ведь все будет хорошо, да?»

«С мамой всё будет хорошо», — императрица повернулась и с нежностью посмотрела на седьмого принца.

«Разве Линь Чузцю уже не связалась с Семьей Хуа? Ты можешь быть уверен, что скоро ее личность станет всем известна. А когда она вернётся в семью Линь, все будет гораздо проще».

«Ммм», — седьмой принц кивнул, но все равно не успокоился.

Помимо императора и императрицы, наследный принц и принц Вэнь тоже послали людей следить на семьей Су. Они не думали, что Линь Чуцзю сделает что-нибудь, поэтому не послали никого наблюдать за поместьем Сяо.

Но, разумеется, даже если бы они кого-то послали, это было бы бесполезно. Их людей обнаружили бы прежде, чем они смогли бы подобраться к поместью Сяо.

Ночью Линь Чуцзю надела специальную шляпу, тщательно укуталась и потихоньку вышла из столицы в сопровождении теневого стража. Из столицы вели только одни ворота, но всегда были способы скрыться от света, позволяющие людям покинуть столицу посреди ночи, никого не потревожив.

Линь Чуцзю и теневой страж выбрали путь по воде. Это было решение, которое принял теневой страж, узнав, что Линь Чуцзю хочет выйти из города. Водный путь в последнее время был относительно безопасным, потому что большинство людей не могло ничего найти в воде ночью. Линь Чуцзю и теневой страж поплыли по течению. Тщательно высчитав время, когда императорская армия сменяла караул, теневой страж и Линь Чуцзю нашли промежуток и повернулись к стене, чтобы выйти.

Покинув столицу, она сняла свой водонепроницаемый костюм и пошла на встречу с Су Ча, как они договаривались.

Когда Линь Чуцзю подошла, Су Ча уже прибыл. Линь Чуцзю не стала спрашивать его, как он добрался туда. Убедившись, что за ними никто не следит, они поехали дальше.

К рассвету они уехали на много миль от ворот в столицу.

Рано утром они нашли укромное место, чтобы поесть и передохнуть.

«Ты все устроил?» — спросила Линь Чуцзю за едой.

«Все устроено, не волнуйтесь. Эти люди в моей семье не доставят неприятностей». Холодная ненависть мелькнула в глазах Су Ча, так, что он сам ее не заметил.

«Ты уехал внезапно, не вызовет ли это подозрений?» — Линь Чуцз больше всего боялась этого. Они уехали так поспешно, это неизбежно привлечет внимание. Нехорошо будет, если люди что-то заметят.

«Не волнуйтесь, я кое-что устроил. Через два дня шпионы императора обнаружат, что семья Су открыла серебряную жилу на юге. Я уехал в спешке, чтобы найти эту серебряную жилу лично». Возможно они и сделали несколько ошибок, но Су Ча никогда не допустил бы такой большой ошибки.

«Серебряную жилу? Ты действительно знаешь слабости императора». Чего сейчас не хватает императору? Ему не хватает серебра, очень не хватает. Он безумно хотел бы достать серебра и золота, но…

Все серебряные и золотые жилы Восточной страны были в руках Центральной империи. А теперь, когда была обнаружена серебряная жила, только глупец не поверит, что император сможет так это оставить.

Она должна была признать, что Су Ча поистине талантлив!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 553. Ранена. Не выжить**

Разобравшись с опасностью, исходившей от императора, Линь Чуцзю испытала облегчение.

На самом деле они не боялись, что император узнаёт, что Сяо Тяньяо ранен. Они просто должны вылечить ранение Сяо Тяньяо как можно скорее. В конце концов продолжать скрывать это невозможно, но…

Это нельзя было обнаружить сейчас!

Они не могли позволить императору узнать о ранении Сяо Тяньяо. Иначе они не выживут.

Они с Су Ча уехали в такой спешке, потому что они торопились спасти его. Если этого преимущества не будет, без поддержки Сяо Тяньяо что они могут сделать, чтобы бороться с императором?

Мир большой, но лучше всё же сначала спасти Сяо Тяньяо.

Поев сухой еды, Линь Чуцзю хлопнула в ладоши и встала: «Готово. Идём». Пока она была ещё полна энергии, она хотела немного поторопиться. В следующие несколько дней они могли не удержать тот же темп. Их тела могли не справиться, даже если они захотят поспешить…

«Хорошо…» — Су Ча встал. Он долго терпел, но больше не мог сдерживаться. Он показал пальцем на шляпу Линь Чуцзю и спросил: «Ванфэй, для чего эта шляпа?» Она выглядела очень уродливо. На первый взгляд, у неё не было какого-то особого назначения, но Линь Чуцзю не снимала ее, даже когда спала. Она ей для того, чтобы скрывать лицо?

«Не называй меня здесь ванфэй. Зови меня Чуцзю или Ацзю». Линь Чуцзю сначала поправила обращение Су Ча к ней, а потом показала на свою шляпу: «Что же до этой шляпы? Она защищает от ветра и от пыли. Она также может защитить мою голову, если я упаду с лошади». Ну, бамбуковая шляпа не смогла бы уберечь ее при падении, какой бы крепкой она ни была, но…

Что ещё она могла сказать?

Не могла же она сказать Су Ча, что шляпа нужна была для того, чтобы отгородиться от сигналов медицинской системы, так?

Су Ча не поверил бы ей, верно?

«Но вам не обязательно носить ее за обедом или когда вы спите», — Су Ча никогда не видел, чтобы она ее снимала.

«Она мне нравится, так почему я не могу не носить?» — с готовностью сказала Линь Чуцзю. Это достаточная причина, так?

«Да, вы принцесса, за вами последнее слово». Как только был дан последний ответ, что ещё Су Ча мог сказать? Они снова заторопились по дороге.

Как только они ушли, мирная столица вновь погрузилась в хаос.

Исчезновение Линь Чуцзю прошло незамеченным. В этот момент и император, и императрица сосредоточили своё внимание на Су Ча. С этим ничего нельзя было поделать: на этот раз Су Ча повёл себя слишком заметно.

Как Су Часа и ожидал, шпион императора обнаружил информацию о серебряной жиле днём позже.

«Император, караван семьи Су обнаружил серебряную жилу на юге». Когда шпион сказал это, он был весь в возбуждении. Это было очень волнующее событие.

«Серебряную жилу? Ты уверен?» — император взволнованно встал.

Серебро было именно тем, чего у него сейчас недоставало. Ну, недоставало ему золото, но золотые жилы было сложно найти.

«Ваш раб уверен. Караван семьи Су оградил это место. Су Часа быстро разобрался с делами семьи и тихо покинул столицу и поехал к серебряной жиле. Судя по его действиям, он хотел раскапывать ее в частном порядке». Начальник шпионов был очень усердным. Он не только выяснил новости, но и упомянул о своей догадке.

«В частном порядке? Какая смелость». После вспышки радости император вскоре успокоился и сказал: «Передай мои слова и отправь местные войска, чтобы они окружили всю горную местность, где нашли серебряную жилу». На этот раз он ни за что не позволит никому использовать серебряную жилу, найденную в его землях. Даже Центральной империи.

«Ваш слуга понял», — громко ответил начальник шпионов.

Вскоре после императора императрица тоже получила те же вести. В отличие от императора, она не поверила им.

«Матушка-императрица, семья Су правда нашла серебряную жилу?» — с подозрением спросил Седьмой Принц.

Когда императрица это услышала, она улыбнулась.

«Почему ты не веришь в это, малыш Седьмой?»

«Мне кажется, что что-то не так. Су Ча не из тех, кто поддаётся волнению. Когда он открывал банк, он вел себя спокойно и тихо. Но теперь, когда он обнаружил серебряную жилу, он потерял самообладание и, забыв сохранять спокойствие, допустил такую большую ошибку?» Казалось, будто Су Ча сам подвёл их к информации о серебряной жиле. Правда ли все обстоит так?

«Мой малыш Седьмой вырос и стал разумным», — императрица погладила седьмого принца по голове и с нежностью улыбнулась. — «Малыш Седьмой, может быть, ты правильно угадал. Возможно, твой имперский дядя попал в беду на войне». Поэтому Су Ча и придумал серебряную жилу, чтобы отвлечь внимание императора.

Седьмой принц на обрадовался, услышав похвалу. Он спросил подозрительно: «Матушка-императрица, намерения Су Ча ведь так очевидны, почему отец-император об этом не подумал? Может, мы ошиблись?»

«Я думаю, ты прав. Бесполезно гадать. Спустя какое-то время ты узнаешь, прав ты был или нет. Что же до твоего отца? Он ведёт не ту же самую игру, что мы». Серебряная жила была интересна только для императора? А что же они?

Не то чтобы их не привлекала серебряная жила, но как бы она их ни привлекала, они не могли позволить себе забрать ее.

Седьмой принц кивнул головой, но его глаза, как чёрные виноградины, затуманились.

\*

После того как Су Ча забросил такую большую наживку, как серебряная жила, императора больше не интересовала Линь Чуцзю. Линь Чуцзю и Су Ча путешествовали без помех. Единственная проблема была в том, что после трёх дней путешествия Линь Чуцзю обнаружила, что внутреннюю поверхность ее бёдра натерло седло.

В целом, ничего особенного в такой ране не было. Царапины заживут за пару дней, но Линь Чуцзю ещё нужно было ехать на лошади весь следующий день. Как же ее тело успеет восстановиться?

Вечером Линь Чуцзю наложила на царапины лекарства и забинтовала их несколько раз, потом продолжила скакать на следующий день. Однако пораненное место болело как ножевая рана каждый раз, когда она ее касалась.

Это было так же, как носить туфли не по размеру. Ей приходилось носить их всё время, поэтому ей постоянно было больно.

Это было просто самоистязание!

В ту ночь Линь Чуцзю тихо осмотрела свои раны и обнаружила, что, как она и догадывалась, бинт прилип прямо к ране. Если она оторвёт его, не кожа тоже будет сорвана вместе с ним.

«Это настоящее невезение. Я забыла подготовиться заранее». Люди, которые никогда не путешествовали на большие расстояния, никогда не испытывали таких страданий. Линь Чуцзю только после этого поняла, что ей делать в следующий раз.

Ехать оставалось еще три дня, Линь Чуцзю не решалась сорвать бинт с раны. Потому что, даже если она сорвет его сегодня, то же самое случится завтра. И будет больнее носить новые бинты, когда мертвая кожа будет сорвана.

«Оставим все, как есть. К счастью, сейчас не жарко, иначе все бы загноилось».

Линь Чуцзю не двигалась. Она побрызгала лекарство прямо на рану, а затем обернула еще один слой, совсем как оборачивают рисовые клецки.

Конечно, рана Линь Чуцзю не укрылась от глаз теневого стража и Су Ча, но что они могли поделать? Те, кто много путешествовал верхом, должны были страдать. На самом деле, их дела были лишь немногим лучше, чем у Линь Чуцзю.

«Чуцзю, потерпи, мы приедем через три дня. И больше нам не придется скакать». Когда Су Ча почувствовал резкий запах лекарств и крови на Линь Чуцзю, он понял, что она серьезно ранена.

На самом деле, Су Ча очень волновался, что Линь Чуцзю не выдержит. В конце концов, следующие три дня будут гораздо тяжелее…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 554. Самый важный момент. Всё пройдёт хорошо**

Следующие три дня были самыми важными. В эти три дня Линь Чуцзю и Су Ча прибудут на линию фронта. Поэтому, хоть они и были измождены к этому времени, они продолжали торопиться вперёд.

Также и для Сяо Тяньяо и Лю Бая эти дни были особенно важными.

Через три дня Северная Армия подаст свою ноту о капитуляции. Если в этот день Сяо Тяньяо не очнётся, у них будут проблемы.

«Ванъе без сознания уже семь-восемь дней. Почему он до сих пор не очнулся?» — с грустью сказал Лю Бай.

Несколько дней назад все ещё было нормально. Никто не решался действовать, пусть даже они что-то подозревали. Поэтому даже если у некоторых людей и были подозрения, они не решались ничего предпринимать, но…

Сяо Тяньяо не показывался сам в течение четырёх дней и тем более не принимал никого в своём шатре. Из-за этого некоторые люди рискнули разузнать истину, и некоторые были очень настойчивы. Вначале войти пытались лишь маленькие группы. Лю Баю удавалось оттеснить их. Но Сяо Тяньяо по-прежнему не показывался. Люди императора начали проявлять инициативу. Этих людей Лю Бай не мог подавить.

Многие люди в армии потихоньку поговаривали, что Сяо Тяньяо, возможно, ранен. Просто благодаря репутации Сяо Тяньяо, никто не осмеливался ничего сказать лично.

Глядя на Лю Бая, Мо Цинфэн невольно вздохнул: «Осталось три дня. Они ждут и мы ждём. Если ванъе появится перед ними в день, когда Северная армия передаст письмо о капитуляции, слухи стихнут без нападения. Если к тому времени ванъе так и не появится, боюсь, нам придётся сражаться усерднее.

«Осталось всего три дня. Сомневаюсь, что ванъе очнётся или Ванфэй успеет приехать», — Лю Бай нервничал ещё больше, когда думал об этом.

Чтобы добраться из столицы до линии фронта, нужно было пять дней ехать без остановки. Как Линь Чуцзю, слабая женщина, доберётся сюда за семь дней?

«Ты слишком мрачно настроен. У нас есть ещё три дня. Многое можно сделать в эти три дня. Даже если ты не веришь в Ванфэй, ты должен верить в ванъе».

Мо Цинфэн тоже не верил, что Линь Чуцзю сможет примчаться на фронт за семь дней.

Ему было знакомо, какое это мучение — скакать верхом день и ночь. Как могла такая изнеженная женщина, как Линь Чуцзю, вынести такие тяготы.

Может быть, Линь Чуцзю и не сможет добраться на фронт даже за месяц. Мо Цинфэн не ожидал, что Линь Чуцзю приедет, он лишь надеялся, что она сможет прислать лекарства, которые излечат Сяо Тяньяо.

Если она прикажет гонцу доставить лекарства, гонец прибудет за четыре дня, как раз перед тем, как Северная Армия передаст письмо о капитуляции.

Однако Мо Цинфэна разочаровало то, что через четыре дня никто не приехал. Никто не приехал и через пять дней. И никто не приехал через шесть дней. И завтра будет день, когда Северная армия отдаст письмо о капитуляции. Но Сяо Тяньяо, главнокомандующий Восточной армии, все ещё лежал в постели без движения.

«Завтра будет последний день. Лекарство Ванфэй так и не прибыли, и ванъе так и не очнулся». Прежде Лю Бай тревожился и беспокоился, но когда дело подошло к концу, он был на удивление спокоен. Потому что он знал, что теперь он не мог ничего поделать.

«Армия Цзиньувэй обладает невероятной силой. Однако их было меньше 200 тысяч. Если Северная и Восточная армии объединятся, не знаю, сможем ли мы победить». В этот момент Мо Цинфэну тоже пришлось готовиться к худшему. Лю Бай кивнул и сказал Мо Цинфэну: «Боюсь сегодня нас ждут перемены. Ты оставайся здесь и защищай ванъе. Я сделаю приготовления к завтрашнему дню». Раз уж они собираются драться, они должны быть готовы к этому. Они не могут проиграть, ясно? Мо Цинфэн хотел согласиться, но внезапно появился теневой страж. Он сжал кулаки и сказал: «Молодой господин Лю Бай, ванфэй здесь».

«Что?» Лю Бай был шокирован.

«Ванфэй и молодой господин Су здесь. Они ждут снаружи. Пожалуйста, велите кому-нибудь их проводить», — повторил свои слова теневой страж. Он говорил просто и прямо, без колебаний, но и Лю Бай, и Мо Цинфэн были шокированы.

«Ты уверен, что ванфэй здесь?» Как это могло произойти так быстро? Он не ослышался?

«Ваш покорный слуга уверен. Пожалуйста, отдайте распоряжение как можно скорее». Хотя Лю Бай был начальником над теневыми стражами поместья Сяо, они подчинялись приказам Сяо Тяньяо, так что они были вежливы с ним, но не чрезмерно уважительны.

«Ванфэй в самом деле здесь. Это прекрасно». Лю Бай очень обрадовался. «Мо Цинфэн, позаботься о ванъе. Я встречу ванфэй». Лю Бай радостно вышел. Каждый имеющий глаза мог заметить радость на его лице. Хотя Восточной армии нельзя было подходить к шатку Сяо Тяньяо ближе, чем на сто метро, многие люди ходили дозором. Или, точнее, шпионили за этим местом. Поэтому, как только Лю Бай вышел, они заметили перемену в его настроении. Он лучезарно улыбался, что озадачивало всех. Что случилось с Лю Баем? Может быть, Сяо Ванъе решил убить их и северную армию завтра? Это очень странно. Что же так обрадовало Лю Бая? Группа людей была потрясена улыбкой Лю Бая. Они не могли не поспешить с докладом к своему начальству. Их командующий тоже был в замешательстве, когда услышал доклад: «Почему Лю Бай счастлив?» Когда Лю Бай так обрадовался, им стало не по себе. Никто из них не знал, чему так радовался Лю Бай. Что происходило с Сяо Ванъе? Не заботясь о том, что подумают другие, Лю Бай радостно вышел из шатра. Полчаса спустя он привел назад шестерых человек. Говорили, что они были солдатами поместья Сяо. У каждого было полное удостоверение личности. Шесть человек никого не привели с собой. Все они были одеты в форму стражников и выглядели очень мужественно. Даже у самого невысокого молодого человека было торжественное выражение лица. Личная стража Сяо Ванъе тоже принадлежала к четвертому рангу гвардии. Можно было сказать, что их считали особым подразделением в армии. Человек, ответственный за инспекцию, не решился доставлять им беспокойства. Не говоря уже о том, что Лю Бай лично представил шестерых человек. Генерал Восточной армии хотел было смутить этих людей, но, если Лю Бай и Мо Цинфэн — двое невоенных людей — могли оставаться в шатре с Сяо Тяньяо, то какая причина была у него отказать этим людям? Солдаты поместья Сяо войдут в шатер?

«Это лишь шесть солдат, они не смогут изменить ситуацию. Пропустите их». В итоге генерал Восточной Армии согласился пропустить шестерых человек. Из-за участия Лю Бая они не волновались, что эти люди окажутся шпионами, или что-то в этом роде.

«Завтра будет решительный день. Шестеро солдат не изменят ситуацию. Только пусть кто-нибудь за ними приглядывает».

Когда шестеро солдат смешались с сотнями, они действительно не привлекали внимания. Поэтому Генерал Восточной армии совсем не обратил на них внимания. Он великодушно позволил Лю Баю ввести людей и спокойно их пропустил. Лю Бай подумал, что характер Генерала Восточной армии переменился. Но что бы они ни подумали, все пройдет нормально, так?

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 555. Та же кровать. Мало что можно сделать**

Линь Чуцзю и Су Ча прошли в шатёр спокойно. Много людей провожали их взглядами по дороге. Однако Линь Чуцзю и Су Ча это не смутило. Они серьезно шли, шаг за шагом. Они должны были походить на личную стражу Сяо Ванъе.

Линь Чуцзю как-то проходила военную подготовку, поэтому она была в состоянии держать выправку. Хотя у неё и не было так называемой фигуры военного, поскольку вокруг было темно, людям было ее плохо видно. Ей лишь нужно было не выделяться среди остальных.

Вскоре группа людей вошла в шатёр Сяо Тяньяо, но они остановились прямо снаружи его комнаты. Они не пошли внутрь, чтобы встретиться с Сяо Тяньяо. В конце концов, они были все грязные, не желательно было им идти прямо к Сяо Тяньяо. Конечно, для Сяо Тяньяо это не имело значения: он все ещё был без сознания.

«Как самочувствие ванъе?» Когда Линь Чуцзю и Су Ча вошли, они сразу задали вопрос, который их больше всего волновал.

«Ванъе все это время был без сознания, но его дыхание стабильно, так что его жизни, должно быть, что не угрожает», — честно сказал Лю Бай. Линь Чуцзю выдохнула с облегчением, когда услышала это.

«Это хорошо, если его жизнь не в опасности».

«Это прекрасно. Мы очень волновались все это время». Как только Су Ча услышал об этом, его нервы тут же успокоились. Четверо охранников тоже волновали уже не так сильно, как прежде. Они прислонились к столбам, чтобы отдохнуть. Путешествие было изматывающим. Они были на пределе, что уж говорить о Линь Чуцзю.

Поведение Су Ча было наиболее явным: он сел прямо на землю и отказывался подниматься.

«Нет, я не в состоянии. Я умираю. Неужели мне нельзя немножко посидеть?» Су Ча казалось, что его ноги налиты свинцом. Каждый раз, когда он делал шаг, его ноги были тяжелыми. Поэтому теперь ему не хотелось вставать, и он сел.

Выжить было непросто.

«Мне нет дела до тебя». Лю Бай хотел было помочь ему сесть в стороне, но Су Ча это на оценил.

Линь Чуцзю с завистью посмотрела на Су Ча, но отбросила мысль последовать его примеру. Она была принцессой Сяо. В лагере было много людей, она не могла потерять лицо. Люди, которым дорога их репутация, не могут позволить себе испортить ее.

«Ванфэй», — Мо Цинфэн шагнул вперёд, чтобы поздороваться с Линь Чуцзю. Как только он подошёл, он почувствовал слабый запах лекарства и крови, исходивший от Линь Чуцзю. — «Ванфэй, вы ранены?»

Лекарство, которое использовала Линь Чуцзю имело очень слабый запах. Учитывая, что она собиралась войти в шатёр, она также использовала другие ароматы, чтобы скрыть запах крови на своём теле. Однако она на ожидала, что Мо Цинфэн почувствует его, как только она войдёт.

Когда Мо Цинфэн упомянул об этом, Лю Бай тоже вспомнил:

«А? Ванфэй ранена? Я почувствовал запах крови ранее. Вам в дороге встретились опасности? Вы в порядке, Ванфэй?»

«Путешествие было спокойным. Это всего лишь небольшая рана». Линь Чуцзю не хотела говорить больше. В конце концов место, где она поранилась, было очень неловким.

Но Су Ча не дал ей закончить разговор. Он пробормотал:

«Да уж, небольшая рана? Вы даже ходить нормально не можете от боли, так?»

Су Ча не хотел срывать маску с Линь Чуцзю. Он думал, что Линь Чуцзю была не так проста. Он всегда считал, что она была на так проста, из-за Сяо Тяньяо. Но на этот раз, в дороге, он понял, что Линь Чуцзю не просто так заслужила признание и искренность Сяо Тяньяо. Она многим за это заплатила.

В эти последние три дня не то что Линь Чуцзю, но даже он сам на мог держаться. Он думал, что Линь Чуцзю упадёт или попросит остановиться, но нет.

Линь Чуцзю переставляла свои окровавленные ноги и скрипела зубами всю дорогу. Шерсть лошади окрасилась красным, но она все равно не плакала и не жаловалась.

Су Ча однажды спросил Линь Чуцзю: «Разве вам не больно?»

И Линь Чуцзю сказала: «Больно, так больно, просто адски больно».

«Так почему же вы мне не сказали?» — снова спросил Су Ча.

Линь Чуцзю засмеялась: «Кому сказать? Тебе? Или стражам, которые идут за мной? А если бы я сказала это, вы бы дали мне остановиться и отдохнуть, пока мне не станет лучше? Я знаю, что вы бы не согласились, потому что даже я бы не согласилась. Так зачем же мне тебе говорить?»

Поскольку она ясно все видела и хорошо понимала, Линь Чуцзю решила терпеть, а не жаловаться.

И что с того, если бы они узнали? Такие люди, как они, сказали бы только: «Терпи, мы скоро приедем, у нас нет выбора, ясно?»

Услышав слова Су Ча, Мо Цинфэн нахмурился и спросил: «Разве вы не говорили, что опасности по дороге не было? Как же вышло, что ванфэй всё равно пострадала?»

Лю Бай тоже повернулся и посмотрел на Линь Чуцзю с тревогой на лице. С Линь Чуцзю ничего не должно было произойти: ему ещё нужно было, чтобы она вылечила Сяо Тяньяо.

Линь Чуцзю покраснела, но, поразмыслив, сказала прямо: «Я еще не ездила на лошади так долго. Я плохо подготовилась, поэтому у меня ссадины».

Так она и поранилась. Не раны были на внутренней стороне бедра, о чем было непросто сказать.

Мо Цинфэн и Лю Бай машинально посмотрели на ноги Линь Чуцзю, но быстро отвели глаза.

«Что ж… Ванфэй, вы привыкнете к этому после того, как станете чаще ездить верхом», — Мо Цинфэн смущенно отвернулся. Место ранения Линь Чуцзю в самом деле было слишком деликатным. Он не мог об этом задумываться слишком много.

В серьёзности его можно было не сомневаться, потому что даже Лю Бай после того как скакал верхом несколько дней, чувствовал сильную боль на внутренней стороне бедра. Что и говорить о Линь Чуцзю? Любой, что не ездил на лошади долго, после такого длинного путешествия получил бы травму.

«Ванфэй, мне попросить кого-нибудь принести тёплой воды для вас сначала, чтобы вы могли освежиться и переодеться или промыть рану?» Лю Бай хотел, чтобы Линь Чуцзю переоделась, прежде чем входить во внутреннюю комнату. Идти туда в таком виде было нехорошо. Разобраться с раной Линь Чуцзю следовало в первую очередь. В любом случае нельзя было, чтобы ее рана беспокоила ее, когда она будет лечить Сяо Тяньяо.

«Хорошо, сделайте это побыстрее. Я помоюсь сначала, а потом пойду посмотрю, как ванъе», — Линь Чуцзю не отказывалась. Ее ноги горели и болели. Ей срочно нужно было заняться раной и снять тяжелый костюм стражника.

Хотя просить горячей воды в армии было неудобно, Сяо Тяньяо был главнокомандующим и имперским принцем первого ранга. Какой бы трудновыполнимой ни была его просьба, его подчиненные должны были исполнить его требование как можно скорее.

«Ванфэй, останьтесь здесь заботиться о ванъе, а их я уведу». Лю Бай увел всех, кроме Линь Чуцзю. Су Ча был очень недоволен, но он встал и вышел.

Он не мог потерять лицо перед людьми поместья Сяо.

Шатер Сяо Тяньяо был очень большим. Там не только было две внутренние и внешние комнаты, но и ванная комната. Линь Чуцзю вошла внутрь и сняла шляпу, которую носила всю дорогу.

Несмотря на свой уродливый вид, она очень помогла ей в дороге. Иначе ей пришлось бы спасать людей, которых медицинская система потребовала бы спасать по пути.

Линь Чуцзю привезла с собой свою одежду. Она вся была мужской одеждой, что подходило к ее статусу военного.

Горячую воду принесли быстро. Слуги, принесшие ее, должно быть, были доверенными людьми Сяо Тяньяо. Они не поднимали головы, поставили горячую воду и ушли, не сказав ни слова и не осмелившись поглядеть вокруг.

Когда слуги ушли, Линь Чуцзю опустила занавеску внутренней комнаты, сняла одежду, вымыла свои длинные волосы и смыла пыль со своего тела горячей водой.

Только после этого она села на постель Сяо Тяньяо и взяла свой хирургический набор, чтобы снять бинты, прилипшие к ее ране.

Что же до того, почему она села на его кровать, так дело в том, что…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 556. Жениться на ней – самое мудрое его решение**

Потому что… Другого места присесть, кроме кровати, в комнате Сяо Тяньяо не было. Линь Чуцзю ничего не оставалось, кроме как сесть на кровать рядом с Сяо Тяньяо.

«К счастью, ты без сознания, иначе ты подумал бы, что я тебя соблазняю». Из-за того, что ее рана была на ее бедре, Линь Чуцзю совсем не могла носить штаны. Даже носить юбку было неудобно, поэтому в данный момент ее ноги были голыми.

Однако сейчас Линь Чуцзю не была привлекательна, даже с обнаженными ногами. Потому что ничего хорошего на ее ногах сейчас видно не было.

Обе ее ноги были обернуты толстым слоем бинтов, и они были испачканы кровью. Бинты были приклеены к ее телу в течение трех дней и теперь совсем обесцветились. Запах был почти удушающим.

«Хорошо, что ты без сознания, иначе, ты бы вышвырнул меня отсюда». Линь Чуцзю не забыла его пристрастия к чистоте.

Срезав бинты, которыми были обернуты ее ноги, она быстро стянула их слой за слоем и бросила их в пустой тазик.

Остался только слой, прилегавший к ее коже. Бинт действительно приклеился к ее плоти. Линь Чуцзю не нужно было пробовать, чтобы понять, что этот слой нельзя отрезать. Ей нужно было стягивать его по чуть-чуть вместе с отмершей плотью.

Изначально было бы хорошо попросить кого-нибудь помочь ей с такого рода занятием. Ей не обязательно было делать это самой. Но где Линь Чуцзю стала бы искать такого помощника?

Сделав глубокий вдох, Линь Чуцзю повернула голову и посмотрела на Сяо Тяньяо, который неподвижно лежал на кровати. «Ради тебя я действительно рискнула всем. Если тебе жаль меня, так и должно быть».

«Я хочу только, чтобы ты любил меня».

Если в этой жизни она не сможет избавиться от Сяо Тяньяо, тогда она будет надеяться, что их двоих ждет светлое будущее.

Если Сяо Тяньяо не полюбит кого-то другого, будет здорово. Думая об этом таким образом, Линь Чуцзю смотрела на Сяо Тяньяо с более тёплыми чувствами.

Она не была семнадцатилетней или восемнадцатилетней девочкой. Она могла отдать всё тому, кого любила, но она не стала бы сходить с ума от любви. Ее чувства будут рациональными и сдержанными.

Повернув голову, она посмотрела вниз и промыла свою рану обеззараживающим алкоголем, и постепенно срезала бинты вместе отмершими тканями.

В тусклом свете она все хорошо видела. Однако ее рана была на внутренней стороне бедра. У неё не было другой опоры для ног, кроме кровати. Линь Чуцзю могла только опустить голову, но ее шея спустя долгое время начала болеть. Разумеется, боль в шее была лишь второстепенной вещью. Первостепенной была боль в бёдрах.

Она отрезала отмершую кожу. Поэтому, хоть она и была очень осторожна, она неизбежно ковыряла нежную кожу раны. И каждый раз, когда она касалась ее, ей хотелось отбросить ножницы от боли.

В то время стояла поздняя осень, и ночное небо все ещё было немного холодным, но на лбу Линь Чуцзю выступили капли пота.

Ей было так больно!

Из-за боли ей хотелось вколоть себе анестезию или принять обездоливающее. Но, как доктор, она знала, что обезболивающие нельзя принимать когда придётся.

Что же до анестезии?

Даже местная анестезия может повлиять на ее движения, поэтому она могла лишь продолжать терпеть.

Мало-помалу отпершая кожа и бинт, врезавшийся в рану, были счищены. И вскоре после этого только красное и розовое мясо осталось, которое было похоже на кожу новорождённой мыши.

Линь Чуцзю хотела дальше очистить рану на своей правой ноге, но у неё болели руки. И из-за того что она сидела, опустив голову, ее шея тоже болела. Поскольку выбора не было, Линь Чуцзю пришлось использовать дезинфецирующий алкоголь, чтобы промыть рану на левой ноге, нанести лекарство и снова забинтовать ее.

Лекарство, которое Линь Чуцзю себе нанесла, имело небольшой обезболивающий эффект. Боль значительно ослабела после нанесения лекарства.

«Наконец-то это сделано». Бинт на ее левой ноге был новым и чистым и был приятным на вид.

Немного отдохнув, Линь Чуцзю продолжила промывать рагу на своей правой ноге.

Кто знает, может быть дело было в посадке на лошади или ещё чем, но правая нога Линь Чуцзю была гораздо серьезнее ранена, чем левая. На ней было даже несколько повреждений средних тканей. Когда она сняла отмершую кожу и бинты, потекло много крови. Линь Чуцзю чуть не прикусила язык от боли.

«В будущем я на допущу для себя таких страданий». После большой неудачи она больше не будет путешествовать такой неподготовленной.

Линь Чуцзю потребовалось полчаса, чтобы промыть рану на правой ноге. Ей было так больно, что хотелось кричать, но она не могла закричать, поэтому ей несколько раз пришлось прикусить язык.

«Ох…» Посидев неподвижно и тяжело дыша на кровати некоторое время, Линь Чуцзю наконец-то нашла в себе силы наложить лекарство.

Линь Чуцзю была очень искусна в перевязывании ран, она закончила это всего за два-три приема.

Перевязав свои раны, Линь Чуцзю не стала отдыхать. Она надела белые брюки и халат. Если не присматриваться, можно было не заметить, что на ней были брюки.

Терпя боль, она убрала грязные бинты с пола и вытерла кровать горячей водой. Убедившись, что грязи не осталось, Линь Чуцзю удовлетворенно остановилась.

Потом Линь Чуцзю помыла руки и села рядом с Сяо Тяньяо. Она достала свой стетоскоп и проверила его состояние. Она определила пульс Сяо Тяньяо ранее. Хотя его пульс был слабым, он был стабильным. Он не был пульсом умирающего человека. Что же до внутренних ран?

Простите неведение Линь Чуцзю, но она не могла определить это, просто послушав его пульс.

Медицинская система могла помочь ей диагностировать состояние Сяо Тяньяо, но понятно было, только что у него внутреннее кровотечение, которое требовало операции. Что же до конкретного кровоточащего органа, Линь Чуцзю нужно было самой дагностировать его.

«Что за сломанная система, бесполезна, когда ты в ней нуждаешься. Я даже не могу поставить точный диагноз. Этот чересчур широкий», — Линь Чуцзю снова пожаловалась на сломанную медицинскую систему.

Она действительно не могла понять, почему эти ученые создали такую глупую вещь. Зачем принуждать самоотверженных докторов посвящать свою жизнь лечению людей по всему миру?

Однако такого рода принудительная приверженность делу была также интересна.

Медицинская система была не очень полезна, поэтому Линь Чуцзю все равно пришлось проверять самой.

Линь Чуцзю достала из медицинской системы некоторое необходимое оборудование. Она сняла одежду Сяо Тяньяо, проверила его внутренние органы на предмет кровотечения, а затем задумалась об операции.

В помощью современного медицинского оборудования результаты осмотра пришли очень быстро. Когда Линь Чуцзю Линь Чуцзю увидела результаты на пленке, когда невольно покачала головой.

«У него кровотечение в легких и печени. Даже его сердце стеснено. Это просто в точности состояние умирающего». Линь Чуцзю хотелось заплакать. Внутренние органы Сяо Тяньяо были сильно повреждены. Это было необычное ранение.

Помимо внутренних органов, Линь Чуцзю догадывалась, что мозг Сяо Тяньяо тоже был поврежден. Иначе Сяо Тяньяо не пробыл бы так долго в беспробудной коме.

Линь Чуцзю снова осмотрела голову Сяо Тяньяо. Никакая травма не указывала, где у него была закупорка сосудов в мозгу. Ей нужно было немедленно провести операцию, чтобы удалить ее.

Две самые сложные части человеческого тела были ранены. Сяо Тяньяо смог выжить благодаря своему хорошему здоровью. Однако такие раны невозможно было вылечить китайской медициной. Сяо Тяньяо очень повезло, что у него была Линь Чуцзю.

«То, что ты на мне женился, было самым мудрым решение в твоей жизни. И самой большой удачей». Линь Чуцзю посмотрела на пленку, а затем с улыбкой взглянула на Сяо Тяньяо, который не реагировал.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 557. Письмо о капитуляции. Завтрашний день очень важен**

Что трепанация, что торакотомия не были простыми операциями. Линь Чуцзю не собиралась оперировать запросто, раньше чем подготовится.

Поставив диагноз Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю сначала влила ему питательный раствор, чтобы поддержать самые основные нужны его тела.

В последние десять дней, пока Сяо Тяньяо был в коме, Лю Бай кормил Сяо Тяньяо супом три раза в день. Он также давал ему несколько глотков настоя женьшеня каждые два часа.

Поэтому, хотя Сяо Тяньяо сильно похудел за последние десять дней, его организм был не совсем в плохом состоянии. По крайней мере, он мог пережить операцию.

После того как Линь Чуцзю отрегулировала скорость капельницы, она села рядом, достала медицинскую карту и записала состояние Сяо Тяньяо и план лечения.

Поскольку она пользовалась не кисточкой, почерк Линь Чуцзю выглядел гораздо лучше. Что важнее всего, она писала очень быстро.

После того как бутылка питательного раствора была влита, Линь Чуцзю дала Сяо Тяньяо еще немого воды. А после того как она дала ему лекарство, она попросила теневого стража найти Лю Бая.

Линь Чуцзю знала, что при Сяо Тяньяо был теневой страж, поэтому она просто обратилась к пустоте и стала ждать. Вскоре после этого, одну палочку ладана спустя Лю Бай и Мо Цинфэн вошли.

«Здравствуйте, ванфэй. Долгих лет жизни вам», — Лю Бай и Мо Цинфэн вошли и по очереди поприветствовали Линь Чуцзю. У Лю Бая не было такой привычки, это Мо Цинфэн первым поздоровался с Линь Чуцзю, и Лю Бай последовал его примеру.

Линь Чуцзю бросила взгляд на Лю Бая, подняла руку и сказала спокойно: «Церемонии ни к чему».

После того как Мо Цинфэн поднялся, он встал в стороне, а Лю Бай спросил прямо: «Ванфэй, вы нашли причину?»

«У ванъе внутреннее кровотечение. У него, кроме того, закупорка в мозгу. Его состояние очень тяжелое». Снаружи Сяо Тяньяо выглядел так, будто не был ранен, но внутри он был ранен серьезно.

Бог боевых искусств взорвал себя. Это были не шутки.

«Состояние ванъе настолко серьезно?» — Лю Бай был шокирован. Сяо Тяньяо не был похож на раненого.

«Иначе с чего бы, по-вашему, ему быть без сознания?» — спросила в ответ Линь Чуцзю.

Лю Бай был ошарашен. Он только тогда понял, что задал глупый вопрос. Он слегка покашлял и сменил тему: «Ванфэй, вы смогли найти причину состояния ванъе, вы наверняка сможете найти способ вылечить его. Я хотел бы знать, сможет ли ванъе очнуться завтра?» — это было главным беспокойством Лю Бая.

Ранение Сяо Тяньяо можно вылечить позже. Им нужно лишь, чтобы он очнулся для завтрашнего дела. Иначе им предстоит тяжелый бой.

«Я не могу гарантировать». Сяо Тяньяо была необходима операция. У нее не было другого выхода.

«Ванфэй, завтра день, когда Северная Страна передаст письмо о капитуляции. Если ванъе не появится завтра… Боюсь, нас ждет большая беда». Хотя Лю Бай сделал приготовления к войне, ему все-таки не хотелось сражаться.

Если бой действительно будет, им будет не справиться ни с Северной армией, ни с Восточной. Таким образом, они проиграют с обеих сторон.

«Я знаю, что будет лучше, если ванъе сможет появиться завтра, но… некоторые вещи не в моих силах». Линь Чуцзю знала важность завтрашнего события. Иначе они с Су Ча не стали бы в такой спешке проделывать весь путь. Болезнь приходит с ошеломляющей силой, но отступает дюйм за дюймом. Эту болезнь нельзя было вылечить немедленно, лишь сказав, что она должна быть вылечена.

«Я доктор, а не бог». Не в ее силах было сделать Сяо Тяньяо здоровым одним щелчком пальцев.

Лю Бай вздохнул. Зная, что он только опозорится, если продолжит, он лишь сказал: «Ванфэй, просто сосредоточьтесь на лечении. Ваш покорный слуга организует все остальное». Не важно, сможет ли Сяо Тяньяо очнуться завтра или нет, он будет держать оборону!

Линь Чуцзю подумала немного и сказала: «Сходи к Северной армии, попроси им изменить время подачи письма о капитуляции на вечер».

«Изменить время?» Лю Бай был ошарашен.

«Да, если мы изменим время на вечер, у нас будет еще четыре часа. Может быть, ванъе очнется к тому времени». Если она не будет спать сегодня и подготовится к операции завтра днем… Сяо Тяньяо должен очнуться.

Если Сяо Тяньяо очнется, Линь Чуцзю была уверена, что он точно встанет с постели и покажется перед людьми с силой, доказывающей, что он не был ранен.

«Если я так вдруг изменю время, не возникнет ли у Северной Армии подозрений?» — вот о чем волновался Лю Бай, но…

«А если ты не изменишь время, у Северной Армии подозрений не будет?» — с усмешкой спросила Линь Чуцзю.

Лю Бай торопливо объяснил: «Нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, если мы внезапно изменим время, не предпримет ли Северная армия других действий? Я боюсь, что тогда мы столкнемся с большей опасностью». Лю Бай боялся. Если они внезапно предложат изменить время, Северная армия будет более уверена в ранении Сяо Тяньяо.

«Всё одно. Если они не увидят ванъе завтра, мы тоже будем в опасности». В некоторых случаях Линь Чуцзю любила рисковать.

«Что ж, я попытаюсь», — Лю Бай стиснул зубы и медленно кивнул.

Северная армия была разбита, они не имели права ничего говорить перед Восточной армией. Ему нужно было лишь убедить восточных генералов изменить время. Однако убедить восточных генералов было непросто. Лю Бай не мог гарантировать, что добьется успеха.

«Теперь иди. Я решу, предпринимать ли что-то сейчас или нет, после того как ты это сделаешь». Если Лю Бай не сможет убедить восточного генерала, тогда ей нет смысла торопиться оперировать Сяо Тяньяо сегодня.

Две серьезные операции будут проведены одновременно, это не закончится до завтра. Поскольку Сяо Тяньяо не сможет очнуться утром, к чему ей торопиться?

«Я иду». Когда Лю Бай понял, что Линь Чуцзю имеет в виду, он не смел откладывать. Он немедленно повернулся и вышел.

Мо Цинфэн помедлил немного, но потом последовал за ним.

«Ванфэй, я пойду с ним». Он очень волновался из-за Лю Бая.

«Ммм». Линь Чуцзю не задерживала его. После того как они оба ушли, Линь Чуцзю повернулась и пошла назад во внутреннюю комнату, где начала делать приготовления.

Независимо от того, удастся ли Лю Баю задуманное или нет, она проведет Сяо Тяньяо трепанацию и торакотомию. Она заранее подготовит хирургическое оборудование и в то же время…

Ей нужно потренироваться!

Хотя она теперь привыкла проводить операции одна и делала это очень успешно, она никогда не проводила одна такой большой операции. Ей нужно было потренироваться на манекенах снова и снова, чтобы получше с этим ознакомиться.

Человеческая жизнь очень хрупкая, и на ней сейчас лежит ответственность не только за жизнь Сяо Тяньяо, но и за ее собственную жизнь!

Если Сяо Тяньяо умрет у нее на руках, она погибнет.

Линь Чуцзю выложила в ряд хирургические инструменты и протерла всю внутреннюю комнату дезинфицирующим спиртовым раствором. Линь Чуцзю действовала очень медленно из-за ран на ее ногах. У нее ушел целый час, прежде чем она вымыла комнату.

Однако прошел час, а Лю Бай и Мо Цинфэн так и не вернулись!

Линь Чуцзю была почти уверена, что Лю Бай и Мо Цинфэн преуспеют, если он еще не вернулся.

Причина была проста. Если бы восточные генералы не согласились, они не дали бы Лю Баю и Мо Цинфэну шанса себя уговорить. Они не возвращались так долго, и это показывало, что позиция восточных генералов была не так тверда. По крайней мере, была возможность убедить их.

Однако, если есть возможность, с этим будет легче справиться!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 558. Могущественная, несравненная Сяо Ванфэй**

Хотя у Линь Чуцзю и были свои догадки, она не знала, сколько времени потребуется Лю Баю и Мо Цинфэну, чтобы уладить дела. На всякий случай Линь Чуцзю велела людям принести ей немного еды. Серьезная операция — не какое-то обыденное дело. Только если она достаточно подкрепится, у неё будут силы простоять по меньшей мере 10 часов! Почему так мало женщина-хирургов? Это потому что они не обладают достаточной физической силой. Масштабная операция может занять более 10 или 20 часов. Физически слабые люди не смогут выстоять в такого рода операции. Не говоря уже о спасении пациента, хорошо если если не придётся спасать самого хирурга.

Две палочки ладана спустя еду принесли. Линь Чуцзю закончила есть очень быстро. Она собиралась отдать тарелку, когда Лю Бай и Мо Цинфэн вошли.

Линь Чуцзю не смутилась, она спокойно отодвинула тарелки и палочки и спросила: «Какие условия они выдвинули?»

Линь Чуцзю не спросила, согласились ли восточные генералы или нет, она прямо спросила об условиях, что показывало, что Линь Чуцзю была уверена, что им удастся.

Лю Бай на мгновение опешил, а потом сказал: «Они хотят Тянь черное железо».

«Вы согласились?» — Линь Чуцзю подняла бровь и посмотрела на Мо Цинфэна.

Мо Цинфэн тут же выступил вперед: «Нет, я не стал соглашаться». Вот почему Лю Бай был таким недовольным, он думал, что он все испортил.

«Да, Мо Цинфэн не согласился. Сначала почти получилось. Но теперь… Боюсь, теперь ничего не сработает», — Лю Бай опустил голову с досадой. Потом он посмотрел на Мо Цинфэна осуждающе.

Мо Цинфэн ничего не говорил. Он просто стоял там твердо, не собираясь защищаться.

Линь Чуцзю посмотрела на Мо Цинфэна, а затем — на Лю Бая. Видя, что лицо Лю Бая было полно гнева, она невольно покачала головой.

«На это не следовало соглашаться». Как твердый человек Сяо Тяньяо мог уступить?

«Но, если они не согласятся, мы не сможем изменить время». Лю Бай посмотрел на Линь Чуцзю в замешательстве, будто бы виня ее в этих проблемах.

Это она предложила поменять время. Но теперь она отказывается принимать условие? Чего она добивается?

«Лю Бай, разве ты забыл, кого ты представляешь?» — Линь Чуцзю в самом деле не могла понять. Лю Бай находился с Сяо Тяньяо и Су Ча круглый год. Почему же он не научился у этих людей проницательности?

«Ванъе!» — этого Лю Бай определенно не забудет.

«Раз ты знаешь, что представляешь ванъе, зачем же ты идешь с ними на компромиссы?» Переговоры и компромиссы — это все разные вещи. Почему Лю Бай этого не понимает?

«Ванфэй, вы хотите сказать, что, если бы я согласился, я уступил бы им? Но если мы не пойдем на компромисс, они не согласятся изменить время». После двух часов он чего-то добился, но в последний момент встрял Мо Цинфэн. И теперь Линь Чуцзю тоже говорила, что он не прав. Никто бы не поверил, если бы Лю Бай сейчас сказал, что он доволен.

«Лю Бай, ты должен был сказать им изменить время, а не просить их позволения. Ты можешь предложить некоторые бонусы и уступки в обмен, но слишком много уступок — это компромисс. Если ты согласишься на слишком многое, люди будут думать, что тобой легко манипулировать и что ванъе слаб. Поэтому на некоторые условия можно согласиться, но на некоторое — однозначно нет». Линь Чуцзю так подробно объяснила все Лю Баю из уважения к Сяо Тяньяо. Иначе она не стала бы мучиться с Лю Баем.

«Я понимаю», — Лю Бай опустил голову и, похоже, осознал свою ошибку. Линь Чуцзю не стала на этом задерживаться и сказала: «Лю Бай, ты иди и вели им изменить время подачи письма о капитуляции Северной армии на вечер. Кто будет недоволен этим приказом, пусть приходит к ванъе завтра».

«Мо Цинфэн попросил меня сказать это ранее, но они отказались и все кричали, что хотят видеть ванъе немедленно», — беспомощно сказал Лю Бай.

Сяо Тяньяо был без сознания. Что бы они ни делали, они должны быть осторожны.

Линь Чуцзю фыркнула, но она не была сердита: «Они хотят увидеть ванъе? В самом деле? Тогда скажите им встать на коленях снаружи. Когда ванъе захочет видеть их, только тогда они смогут подняться».

«Разве так… можно? А что если они устроят неприятности?» Лю Бай хотел бы так поступить, но он боялся навлечь беду и заставить Северную и Восточную армии напасть раньше времени.

«Устроят неприятности? Чего ты боишься? Армия Цзиньувэй что, травоядная? Кто посмеет устраивать проблемы — тех просто убейте», — Линь Чуцзю бросила жетон поместья Сяо Лю Баю: «Это жетон, данный императором. С этим жетоном можно убивать кого угодно».

Жетон, который был в руке Линь Чуцзю, был дан Сяо Тяньяо императором. На нем была большая буква «Сяо». Сяо — такова была фамилия императорской семьи восточной страны. Этот жетон представлял Сяо Тяньяо. Император наградил Сяо Тяньяо этим жетоном. Это выглядело так, будто император ценил его, но на самом деле, это ничего не стоило. Сяо Тяньяо сам был рождён императорским принцем. Разве ему нужен был глупый жетон, чтобы подтвердить свою личность?

Сяо Тяньяо было мало толку от этой вещи, поэтому он отдал ее Линь Чуцзю, прежде чем уехал из столицы, и сказал, что она может достать его, если ее будут притеснять.

«Это жетон ванъе?» Когда Лю Бай взял жетон, он посмотрел на Линь Чуцзю в замешательстве. Как жетон Сяо Тяньяо мог быть в руках Линь Чуцзю? Как Линь Чуцзю его достала?

«Это жетон, представляющий принца», — поправила Линь Чуцзю.

«Откуда он у вас?» — наконец спросил Лю Бай.

Когда Лю Бай задал этот вопрос, Мо Цинфэн мысленно заорал на него. Разумеется, Линь Чуцзю рассердилась!

Линь Чуцзю холодно посмотрела на Лю Бая.

«Лю Бай, ты забыл, кто я такая?»

Голос Линь Чуцзю был очень тихим, но, когда Лю Бай услышал его, он понял, что что-то не так. А посмотрев в спокойные глаза Линь Чуцзю, он невольно отступил на пару шагов назад.

«Ванфэй, я… не не имел этого в виду».

«Мне плевать, что ты имел в виду, но Лю Бай… не испытывай мое терпение», — это был первый раз, когда Линь Чуцзю прямо сказала Лю Баю, что она недовольна. Прежде она не обращала внимания на презрение Лю Бая, потому что была не в том положении, чтобы разбираться с ним. Кроме того, она никогда не думала, что останется в поместье Сяо на всю жизнь. Так что, что бы люди поместья Сяо о ней ни думали, ее это не волновало. Но теперь все было иначе. Раз она не могла убежать, и раз она могла быть только принцессой Сяо, тогда она будет благородной и высокопоставленной принцессой Сяо, на которую никто не смеет смотреть свысока.

«Да… я… ваш слуга знает», — Лю Бай не хотел опускать голову, но по какой-то причине, он не удержался от этого под ледяным взглядом Линь Чуцзю.

«Теперь иди», — Линь Чуцзю недолго говорила с Лю Баем. И когда Лю Бай ушёл, она позвала теневого стража и попросила его достать ей бронзовое зеркало, подсвечник и горячую воду. Изначально она хотела поручить все эти вещи Лю Баю, но теперь ей не хотелось его видеть и тем более говорить с ним.

Теневой страж видел, как Линь Чуцзю отчитала Лю Бая, поэтому, когда он появился, не только его тон, но и поведение были уважительными. В свою очередь Линь Чуцзю безмятежно улыбалась, но у неё на сердце было холодно.

Разумеется, некоторые люди считали ее вежливость трусостью. Кто знает, было ли это из-за жетона Сяо Тяньяо или из-за слов Линь Чуцзю, но Лю Бай на этот раз все сделал гладко. Через четверть часа Лю Бай вошёл с Мо Цинфэном.

«Ванфэй, дело сделано». Лю Бай достал жетон, представляющий Сяо Тяньяо. Его голос звучал жестко. Восточные генералы не знали, что происходило с Сяо Тяньяо. Виля, что они все ещё не желают соглашаться, он достал жетон. С этим жетоном никто больше ничего не посмеет сказать.

Изменить время? Так измените его. Разве Сяо Тяньяо не имперский принц?

Что же до ранения Сяо Тяньяо? Что ж, они увидят это завтра. Это всего несколько дополнительных часов — они могут позволить себе подождать.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 559. Чудо. Убить ножом**

Когда время было изменено, Линь Чуцзю могла начать проводить операцию Сяо Тяньяо. Что же до того, будет ли операция успешной или сможет ли Сяо Тяньяо очнуться к вечеру?

Линь Чуцзю об этом не переживала. Хотя две важные операции должны были быть проведены сразу, Линь Чуцзю видела необычайную живучесть Сяо Тяньяо. Она была уверена, что жизненная сила Сяо Тяньяо больше, чем у обычных людей. Вещи, которые для обычных людей были невозможны, были возможны для Сяо Тяньяо.

Сяо Тяньяо определенно позволит ей увидеть чудо!

Поэтому Линь Чуцзю совсем не боялась. Если не операция пройдёт успешно, Сяо Тяньяо будет в порядке.

Перед операцией Линь Чуцзю выставила Лю Бая и Мо Цинфэна за дверь. Она также несколько раз велела теневому стражу не впускать никого без ее приказа.

Это прежде Лю Бай мог бы выразить недовольство ее словами. Но теперь? Лю Бай действительно не посмел бы это сделать.

Воля, которую Линь Чуцзю показала ранее, была очень устрашающей. Линь Чуцзю в гневе была так же ужасна, как и Сяо Тяньяо. Когда его отчитывала Линь Чуцзю, у него было впечатление, что его отчитывает ванъе.

Лю Бай и Мо Цинфэн вышли, но они не решались отходить слишком далеко и встали на страже снаружи.

Когда восточный генерал увидел эту сцену, он ничего не сказал. Однако он и несколько его людей встретились, чтобы обсудить это дело.

«Лю Бай и Мо Цинфэн прямо сторожат снаружи сегодня. Какого черта Сяо Тяньяо там сегодня делает?»

«Сегодня важнейший вечер. Хотите ли вы выступить? Сверху нам намекнули, что если мы найдём возможность, мы должны избавиться от принца Сяо любой ценой».

Можно было не говорить о том, кем был человек наверху. Это явно был нынешний император. Если бы у них не было поддержи императора, почему бы они захотели действовать против Сяо Тяньяо? Потому что им надоело жить?

В этот день были и смелые группы людей, и, естественно, были и осторожные.

«Мы не знаем, чем Сяо Тяньяо занимается у себя в лагере. Что если он проходит критический момент, чтобы стать богом боевых искусств? Хотя Сяо Ванъе не может сражаться в момент перехода, момент перехода может быть как длинным, так и коротким. Если Сяо Тяньяо совершит переход быстро, а мы ещё не прорвём оборону армии Цзиньувэй, что мы будем делать?»

Даже если все они атакуют вместе,они не смогут одолеть принца Сяо.

«Ранен ли Сяо Тяньяо? В тот день, когда с ним сражались боги боевых искусств, они не ранили Сяо Тяньяо. Тогда кто же ещё, по-вашему, мог одолеть его? Я тоже считаю, что Сяо Тяньяо находится в критической точке перехода. Давайте не будем рисковать», — сказал один из робких людей. Если они не найдут возможности исполнить волю императора, император только отчитает их за некомпетентность.

Однако, если им не удастся их атака, погибнут не только они, но и члены их семей.

«Ранен ли Сяо Тяньяо? Кто знает? Но он не показывался уже 10 дней. Мы не знаем, каково его состояние. Может быть, он тяжело ранен. Люди, которые вошли в его шатёр, возможно, пришли, чтобы дать ему лекарство».

С этим утверждением соглашалось большинство людей, но они всё равно не решались напасть сегодня. Некоторые люди из робких снова убеждали их: «Давайте подождём до завтра и позволим Северной армии проверить это за нас. Я правда не решаюсь идти в атаку сам».

Когда один из группы смелых это услышал, он кивнул и сказал: «Если Сяо Ванъе в самом деле ранен, это, должно быть, серьезно. Он не показывался больше десяти дней, но лекарствами в лагере и не пахнет. Сейчас, даже если бы кто-то из поместья Сяо приехал с лекарством, было бы невозможно, чтобы Сяо Ванъе поправился мгновенно».

«Так что же теперь?» Когда один из смелых людей услышал, что и его коллеги тоже остыли, он сам оробел.

Они давно подозревали, что Сяо Ванъе был ранен, но никто не решался ничего предпринять.

Если они атакуют и убьют Сяо Ванъе, все будет нормально. Но если им не удастся его убить, они и их семьи будут убиты. Император совершенно точно их не защитит, да и не сможет защитить.

Не то чтобы они были плохого мнения об императоре, но методы принца Сяо были ужасны. Принц Сяо никогда не был человеком, следующим правилам. Если что-то делать было нельзя, он делал это втайне.

Как несчастны были те люди рек и озер, которых Божественный Доктор Мо заставил украсть еду, травы и медицинские препараты Дворца Сяо?

Сяо Ванъе был свиреп, как тигр. Не говоря уже о том, что они были не уверены, ранен ли Сяо Ванъе или нет. Даже если бы они были уверены, они не рискнули бы вслепую атаковать Сяо Ванъе.

Восточные генералы обсуждали и обсуждали это дело, но в итоге они не решились рисковать. Они решили подождать до завтра, когда придут люди Северной армии. Что же до изменения времени?

Гонец армии Цзиньувэй сам послал письмо. Однако Северная армия уже знала, что они придут немного позже, чем изначально было оговорено.

«Вы следуйте означенному времени. Я не верю, что Сяо Ванъе сможет выздороветь за один день», — таким было решение.

После того как Северная армия получила требование Восточной армии изменить время, они твердо уверились, что Сяо Тяньяо, должно быть, ранен. Он серьезно ранен, но…

«Какой толк в дополнительных четырех часах? Пусть даже Сяо Ванъе отложил это дело еще на четыре часа, от его ран невозможно было бы излечиться». Ранение Сяо Тяньяо, должно быть, было вызвано самоубийством бога боевых искусств. Такого рода ранение нельзя было вылечить лишь за 10-15 дней, так что же могли изменить 4 часа?

«4 часов достаточно для того, чтобы Сяо Ванъе сделал тщательные приготовления. Разве вы все забыли о тех ядовитых дымовых бомбах?» — громко напомнил своим людям Маршал Северной Армии. После того как он произнес эти слова, все замолчали.

Да, такая возможность была!

«Сяо Ванъе хочет использовать этот метод против нас? Но когда Сяо Ванъе запалит ядовитые дымовые бомбы, восточные солдаты тоже пострадают». Против яда дымовых бомб существовало противоядия, но они не верили, что у Сяо Тяньяо были их тысячи.

«Это могут быть не ядовитые бомбы, а что-то еще. Сяо Ванъе всегда был хитер. Мы должны быть осторожны завтра и не попасться в ловушку Сяо Ванъе. Конечно, людям Восточной армии необязательно можно доверять. Они просто хотят воспользоваться нами, чтобы выяснить положение Сяо Ванъе. Они не будут поступать с нами честно», — напомнил всем маршал Северной армии.

«Мы должны быть осторожны, но что нам делать завтра? Мы все-таки последуем нашему прежнему плану?» — лейтенант посмотрел на маршала в ожидании распоряжений.

Маршал немного поразмыслил, но потом покачал головой: «Мы не можем поступать по изначальному плану. Я подозреваю, что принц Сяо узнал наш план, поэтому он изменил время. Он хочет застать нас врасплох».

«Мы, генералы, согласны со словами маршала».

«Слова маршала разумны. До Сяо Ванъе, должно быть, дошли вести. Мы должны быть краснее осторожны».

Генералы сразу же согласились со словами маршала. Только заместитель главнокомандующего не сказал ни слова. Однако то, что он ничего не сказал, не означало, что другие будут его игнорировать.

Видя серьезное лицо заместителя главнокомандующего, маршал уважительно сказал: «Старший генерал, что-то не так?»

«Нет… Я просто думаю, восточная армия может убивать ножом, почему же мы не можем сделать то же». Заместитель главнокомандующего погладил бороду с задумчивым видом.

Когда маршал это услышал, его глаза загорелись: «Что вы имеете в виду?»

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 560. Беда. Предать Сяо Ванъе**

Заместитель главнокомандующего не хотел много говорить, но всем хотелось защититься от Сяо Тяньяо. Никто не думал о том, как отбиваться. Ему пришлось встать и высказать свои мысли.

«Разве наши люди не смотрели на Гвардейцев Черных Доспехов? Вы видели, что произошло между старшим принцем и Сяо Ванъе. Пусть даже старший принц ничего не сказал, мы знаем, что он страшно ненавидит Сяо Ванъе. Если мы раскроем новости о том, что Сяо Ванъе скрывает ранение, думаете, старший принц упустит такую возможность?»

Восточная Страна использовать их, чтобы испытать Сяо Тяньяо, так почему юы им тоже не воспользоваться Гвардией Черных Доспехов? Как всем известно, у Сяо Ванъе много врагов.

«Старый генерал, это хорошая идея», — ответил маршал, как только заместитель главнокомандующего договорил.

Им ничего не придется делать, но это нанесет принцу Сяо смертельный удар. Лучшего способа, чем этот, не было.

«Это хорошо, что Сяо Ванъе изменил время. У нас есть лишние четыре часа. Нам хватит этого времени, чтобы найти Гвардию Черных доспехов», — гордо сказал генерал. Как будто он сам собирался атаковать Сяо Тяньяо.

«Да-да, это действительно хорошо, что Сяо Ванъе изменил время. Этих четырех часов хватит, чтобы разыскать их. И мы также пошлем хорошую новость в Центральную империи». В этот момент Северной стране приходилось цепляться за Центральную империю, потому что… Все их боги боевых искусств были мертвы!

Теперь, когда этих богов боевых искусств не стало, если у них не будет хороших отношений с Центральной империей, другие страны съедят их живьем и оставят только косточки. Да и их кости останутся только по той причине, что остальные три страны еще будут считаться с существованием Центральной империи. Так что они не уничтожат их одним ударом.

Видя, что все довольны, заместитель главнокомандующего решил, что сейчас идеальный момент, чтобы добавить ложку дегтя: «Это не так просто, как вам кажется. Вы должны понимать, что, в случае если Сяо Ванъе не ранен, у гвардейцев черных доспехов не будет преимуществ, когда они придут. Как вы объясните это старшему принцу?»

У этой медали было две стороны. Хотя они теперь были на 90% уверены, что Сяо Ванъе ранен, кто мог поручиться за оставшиеся 10%?

Как только заместитель главнокомандующего сказал свои слова, всем стало не по себе.

«Нет, такого не случится, правда ведь?»

«Да, совершенно ясно, что Сяо Ванъе ранен, мы… не просто так болтаем».

То, о чем говорил заместитель главнокомандующего, казалось разумным. Если люди в Центральной империи сочтут, что они обманули старшего принца и хотели его руками убить Сяо Тяньяо, разве они их не возненавидят?

«Я не боюсь ничего в этом мире. Но что если… что если Сяо Ванъе не ранен? Кто может это гарантировать?» — с торжественным выражением лица сказал главнокомандующий. Все, кто видел его лицо, отступили на шаг назад.

Кто мог это гарантировать?

Видя его таким, маршал тоже встревожился: «Старый Генерал, так вы считаете, это совсем невозможно сделать?»

Отличная возможность была перед ними. Если они упустят шанс убить Сяо Тяньяо, они будут жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

«Кто сказал, что это нельзя сделать?» — загадочно сказал заместитель главнокомандующего, погладив бородку. — «Вы понимаете, что значит, источник бедствия?»

«Я понимаю», — маршал кивнул, но все еще ждал, чтобы заместитель командующего продолжил. Когда заместитель командующего увидел, что он все ещё не понял, что он имеет в виду, он мысленно вздохнул.

Люди их северной страны были храбрыми и хорошо сражались, но они умели только сражаться. Их мозг не был достаточно гибким. Иначе зачем бы им приходилось опасаться восточной, южной и западной стран?

«Ладно, вы не догадаетесь, если я вам не скажу», — заместитель командующего хотел бы преподать им урок, но у него было мало времени. Ему некогда было его терять.

«Необходимо убедить старшего принца вернуться, но это не означает, что мы должны идти туда сами».

«Вы хотите сказать, что мы должны убедить Восток пригласить старшего принца?» — маршал наконец-то понял, что имел в виду главнокомандующий. Его глаза загорелись. Они были полны боевого духа.

«Да, просто дайте людям с востока это сделать. Они оскорбили старшего принца и гвардейцев чёрных доспехов. Я уверен, они ужасно напуганы. Мы просто должны упомянуть то, что мы знаем. Нам не обязательно проталкивать им это. Они ухватятся за это, потому что…» Заместитель главнокомандующего помедлил и ухмыльнулся: «Восток оскорбил старшего принца. Если Сяо Ванъе ещё жив, они могут толкнуть Сяо Ванъе на фронт, чтобы утихомирить Центральную империю. Но если Сяо Ванъе мёртв, на кого они свалят вину? Теперь когда есть шанс заслужить милость старшего принца, они несомненно стиснут зубы и сделают это».

«Замечательно, это действительно замечательно. Старый генерал очень умен, я пошлю кого-нибудь, чтобы отправить сообщение восточной армии», — хлопнув себя по бедру, радостно сказал маршал.

Будет хорошо, если гвардейцы черных доспехов смогут убить Сяо Ванъе. Им не придется делать это самими. Хотя они упустят возможность ублажить старшего принца, это было лучше, чем идти на риск.

После того как маршал составил план, он немедленно связался с восточным генералом. Узнав об этом, восточным генерал сразу же понял мрачные намерения северной армии.

Однако, как и сказал командующий Северной армии, востоку нужен был шанс загладить свою вину перед старшим принцем Центральной империи. Иначе, если Сяо Тяньяо умрет, старшему принцу не на ком будет выместить свой гнев. И именно они будут теми, кто пострадает.

Восточный генерал не дал немедленного ответа. Он только поблагодарил Северную армию за их сообщение и сказал, что им еще нужно обсудить это дело.

Отослав гонца северной армии, несколько генералов Восточной армии собрались вместе, чтобы это обсудить: «Северяне очень коварны. Зная, что мы оскорбили старшего принца, они толкают нас на то, чтобы мы заглаживали вину». Северные варвары смогли додуматься до такого, так почему же восточные умники не смогли?

«Они уверены, что мы пойдем на компромисс. Из-за Сяо Ванъе старший принц и гвардейцы черных доспехов потеряли лицо на поле боя. Если принц Сяо умрет, старший принц будет винить нам. Но если мы продадим новости о том, что Сяо Ванъе ранен, старший принц, возможно, не будет винить нас».

Они были не Сяо Тяньяо. У них не было способности и уверенности, чтобы бросить вызов Центральной империи.

«Так что, хоть даже мы и знаем, что это ловушка, в которую загнала нас Северная армия, нам остается только прыгнуть в нее? Вы не боитесь впустить в свой дом волка? Что если гвардейцы черных доспехов придут и убьют Сяо Ванъе и Армию Цзиньувэй, а северяне снова вступят в бой с нами. Что мы будем делать?»

Хотя большинство солдат Северной армии отступили, слоновьи наездники южной армии тоже ушли вслед за тем, как Северная армия объявила о поражении, все-таки они ушли всего 10 дней назад. Было очень просто послать им весточку, чтобы они вернулись.

Когда Северная армия атакует Восточную страну снова, что они будут делать?

Им придется бесконечно сражаться с Северной страной?

«Это действительно серьезная проблема».

Из-за этого восточные генералы глубоко задумались…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 561. Работать вместе. Перешагнуть через труп Ванъе**

Генералы Северной армии хотели воспользоваться ситуацией Сяо Тяньяо, чтобы завоевать расположение старшего принца Сюаньюань Чжи и в то же время использовать его, чтобы убить Сяо Тяньяо. Однако генералы Северной армии не могли позволить себе, чтобы новости оказались ложными, поэтому они спихнули это дело Восточной армии, но…

Генералы Восточной армии думали точно так же. Они еще больше, чем Северная армия, хотели добиться милости Сюаньюань Чжи и успокоить его гнев. Но они тоже боялись, что новости окажутся ложными. Сюаньюань Чжи определенно рассердится еще сильнее, если снова потеряет лицо.

«Давайте рискнем. Если мы выиграем эту партию, мы убьем двух зайцев одним ударом», — решительно сказал смелый восточный генерал.

Если они победят, они не только заслужат милость Сюаньюань Чжи, но и убьем Сяо Тяньяо с помощью Центральной империи. Если им повезет, они будут в выигрыше. Но…

«Что если мы проиграем? Если старший принц не сможет одержать победу, он нас не простит. И если Сяо Ванъе тоже узнает, что мы так подставили его, несчастье постигнет не только нас самих, но и наших потомков. Мы можем затонуть на тысячу лет», — трусливый восточный генерал встал и сказал с ледяным выражением лица.

Нельзя было винить их за робость, обстоятельства были слишком серьезными для них.

«Что ты имеешь в виду? Упустить такую прекрасную возможность? Тебе бы следовало знать, что если те, кто стоят над нами, узнают о том, что мы упустили такую возможность, ни нам, ни нашим потомкам будет не выжить». На этот раз смелые люди решили рискнуть.

Они были людьми императора, им было суждено быть врагами Сяо Ванъе. Если они хотели, чтобы у них и их потомков было великое будущее, им нужно было избавиться от Сяо Ванъе и перешагнуть через его труп.

«Я просто надеюсь, что мы будем осторожнее и не попадемся в ловушку Сяо Ванъе и Северной армии. Сяо Ванъе прячется за своими дверьми, и он предложил изменить время подачи письма о капитуляции. Вам не кажется, что ванъе нами играет?» Чтобы убедить всех, робкий генерал решительно сказал: «Мы все думали, что Сяо Тяньяо ранен. Но думали ли вы о другой возможности?»

«Какой возможности?» — спросил осторожный генерал.

«Что Сяо Тяньяо не ранен, и не становится богом боевых искусств. Что он прячется в темноте и ждет, когда нас, чтобы наброситься». Об этом говорилось раньше, но никто в это не верил. — «Вы говорили, что Сяо Ванъе не показывался десять дней, но колебания силы в лагере не отмечалось. Я думаю, Сяо Ванъе ранен. Почему вы не думаете, что Сяо Ванъе может быть не в лагере?»

«Если Сяо Ванъе не в лагере, то где же он?» — и решительные и робкие генералы разом посмотрели на робкого генерала, ожидая, чтобы он продолжил дальше убеждать их.

Робкий генерал не испугался и сказал: «У меня и раньше были эти предположения, но я не мог придумать причины. Но сегодня люди из Северной Армии пришли к нам с новостями, и я внезапно кое о чем подумал».

«В чем дело?»

«Старший принц и гвардейцы черных доспехов внезапно появляются на границе между Северной и Восточной страной. Почему? Для какого задания могло потребоваться то, что отправили старшего принца и гвардейцев черных доспехов? Вы знаете, ни восточная, ни северная армия не могут справиться с принцем Центральной империи. Обычные задачи не требуют, чтобы принцы приводили за собой гвардейцев черных доспехов», — робкий генерал внезапно упомянул о вещах, о которых заместитель командующего Северной армией думал десять дней назад.

Когда решительный генерал услышал это, он тут же кое о чем подумал: «Миссия старшего принца, наверняка очень выгодная и полезная, но не слишком опасная. Причина, по которой отправили гвардейцев черных доспехов, в том, что цена задания была очень высока».

«Это верно», — кивнул робкий генерал. — «Я думаю, Северная армия поняла это, поэтому они втайне последовали за гвардейцами черных доспехов. Северная армия смогла догадаться, как думаете, мог ли принц Сяо?»

«Ты хочешь сказать…» — прищурился другой робкий генерал. Робкий генерал кивнул: «Я подозреваю, что Сяо Ванъе не ранен и не в лагере. Он следит за старшим принцем и гвардейцами черных доспехов!»

Это предположение было разумно, но…

«В этом случае Сяо Ванъе мог бы просто прямо сказать об этом. Какой ему толк скрывать это?»

«А что в этом плохого? Без этого соглашения, разве люди станут действовать? Принц Сяо получит власть? Вы знаете, какое это преступление — сговариваться с Северной страной?»

Сговор с Северной страной был серьезным преступлением. Сотрудничество с врагом было изменой. На данный момент, если бы улики были явными, даже император не смог бы защитить их.

«Вы хотите сказать, что Сяо Ванъе хочет схватить нас всех разом?» — решительный генерал побледнел и задрожал от страха.

Это слишком ужасно.

«Кроме того, почему бы Сяо Ванъе этим не озаботиться? Не забудьте, что, когда Сяо Ванъе сражался против гвардейцев черных доспехов и Северной армии, мы ничего не сделали, чтобы помочь», — сказал робкий генерал и продолжил: «Подумайте об этом, если бы вы были принцем Сяо и были ранены, чтобы вы сделали, чтобы рассеять людские сомнения?»

Не ожидая ответов от остальных, робкий генерал снова сказал: «Если Сяо ванъе действительно ранен, если только он не серьезно ранен и не может подняться, чтобы скрыть свое ранение, он будет держаться и появится перед людьми».

«Да-да, это верно. Если Сяо Ванъе действительно серьезно ранен, он появится и не даст нам строить тут догадки». Осторожный генерал постучал по столу и громко отозвался.

Решительный генерал был ошеломлен и боялся пошевелиться.

После постоянных споров правда иногда становится все более и более неоднозначной.

Если бы они были группой гражданских служащих, возможно они еще могли бы угадать истинное положение Сяо Ванъе, но они были военными служащими, которым не хватало опыта в хитрых жизненных поворотах. Когда кто-нибудь представлял логичное объяснение, они уже не верили своему собственному суждению.

Все они знали, что если они допустят ошибку в суждениях, они заплатят большим, чем своей жизнью.

Чем выше была цена, тем более осторожными они старались быть. И чем осторожнее они были, тем больше они думали. И тем больше они думали, тем меньше у них было решимости вмешиваться.

Восточные генералы не решались вмешиваться, они боялись мести принца Сяо. После нескольких обсуждений, они решили втянуть вместе с собой в темные воды Северную армию. Они вместе пойдут искать старшего принца Сюаньюань Чжи.

Восточные генералы дали на это разумно звучащую причину: «Мы в одной лодке. Если за это будет награда, мы возьмем ее вместе. Нам не обязательно брать ее одним».

Зная, что Северная армия боялась и хотела толкнуть на риск их, восточные генералы притворились, что не знают этого и сказали эти красивые слова, чтобы людям Северной армии было не отказаться.

Разумеется, Северной армии не так уж хотелось отказываться. Если новости о ранении Сяо Ванъе окажутся правдой, они также могут получить некоторую выгоду. Если новости окажутся ложными, восточная страна вместе с ними претерпит гнев старшего принца.

Две стороны договорились, что они отправят людей к гвардии черных доспехов перед рассветом. Лю Бай и Мо Цинфэн также получили новости и решили устроить убийство человека, который передаст новости, по пути.

Они действовали по отдельности. Один должен был оставаться снаружи шатра, а другой — все устроить. Линь Чуцзю всего этого не знала.

Операционная была готова и анестезия подействовала. Она была готова провести Сяо Тяньяо торакотомию!

Операция могла быть только успешной, и не могла не подействовать!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 562. Ванъе. Невозможно представить**

Линь Чуцзю была одна. Как бы искусна она ни была, невозможно было провести две операции одновременно. Она решила провести торакотомию на Сяо Тяньяо сначала, чтобы очистить его внутренние органы от крови и вылечить травмированные органы. Что же до трепанации? Она решила подождать и сделать это при свете дня.

Когда анестезия подействовала, Линь Чуцзю подошла и коснулась длинных волос Сяо Тяньяо. В итоге ей не хотелось срезать их сейчас. «Постой, еще не поздно отрезать их после операции».

Линь Чуцзю не могла представить Сяо Тяньяо с бритой головой. Поэтому она пока не стала срезать его длинные волосы. Зная, что это будет очень сложно сделать, Линь Чуцзю решила спрятать голову в песок. До последнего момента она не станет стричь волосы Сяо Тяньяо.

Она достала маркер и нарисовала линию на груди Сяо Тяньяо. Это была хирургическая линия. Она будет резать по этой линии скальпелем.

У нее не было ни ассистента, ни медсестры, чтобы помочь ей. Линь Чуцзю аккуратно разложила все ножи в наиболее удобном порядке, чтобы иметь возможность взять нужный инструмент в каждый необходимый момент и не пораниться.

Скальпель был очень острым, если не быть осторожной и пораниться, это будет опасно и для нее и для Сяо Тяньяо.

Линь Чуцзю сделала глубокий вдох и взяла скальпель с хирургического подноса, встала под яркий свет и решительно надавила лезвием на кожу.

Ее учитель однажды сказал, что самый прекрасный момент — это когда ты надавливаешь скальпелем. Какое бы волнение и нерешительность она ни испытывала, в тот момент, когда она вонзила скальпель, она могла быть только полна уверенности. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, они увидели бы, как решительна она была в этот момент.

Разрез длиной в палец был сделан на груди, но ничего не вылилось наружу. Была видна только рана. На свету плоть казалась бледной и страшной.

Линь Чуцзю, казалось, этого не видела: она сменила скальпель и продолжила делать свою работу.

Разрезав и сняв кожу, она раскрыла грудную клетку, чтобы найти место закупорки и внутренние органы, которые нуждались в лечении…

Процесс был очень длительным и очень опасным. Даже маленький инцидент мог привести к возможности общирного внутреннего кровотечения.

Вскоре после этого Линь Чуцзю все сделала в совершенстве. Она взглянула на пакет с переливающейся кровью и убедилась, что его еще нескоро нужно будет менять. Линь Чуцзю продолжила свою работу.

Кровь, которую Линь Чуцзю переливала Сяо Тяньяо, была ее собственной кровью. К счастью, у Сяо Тяньяо была не редкая группа крови. Наоборот, у него была универсальная IV группа, которая могла получать переливания в любой момент.

Что же до того, обрадует ли это Сяо Тяньяо? Ну, Линь Чуцзю не собиралась рассказывать ему, что она использовала свою собственную кровь, чтобы сделать ему переливание.

На рассвете операция все еще не закончилась. Тромбы были удалены один за другим с помощью специального приспособления. Линь Чуцзю проводила очистку раны. Она вылечила все раны, которые нуждались в лечении. Линь Чуцзю проверила дважды, убедившись, что проблем не осталось, она начала зашивать рану.

Прежде чем начать шить, Линь Чуцзю проверила состояние Сяо Тяньяо и убедилась, что проблем не осталось, после чего продолжила.

Хирургический шов был последней ступенью операции, но она все равно не могла быть неосторожной. Линь Чуцзю, которая стояла на ногах почти четыре часа, уже к этому времени страдала от боли в спине. Но самое важное — это что у нее ныли руки.

Но как бы больно ни было ее рукам и пояснице, Линь Чуцзю все равно стояла прямо. Инструменты в ее руках все равно были крайне тверды и не дрожали.

Проткнув кожу иголкой и ниткой, она стала накладывать швы, закрывая ужасные ранения Сяо Тяньяо одно за другим. Вскоре все было сделано. Линь Чуцзю приложила немного силы, чтобы затянуть узел на коже и плоти. Со щелчком хирургическая нить была перерезана.

«Уууф… Операция прошла успешно», — Линь Чуцзю положила хирургическую нить и ножницы на поднос, а потом посмотрела на Сяо Тяньяо, лежавшего неподвижно на кровати. Ее глаза наполнились радостью.

Она была счастлива не потому, что человеком, которого она спасла, был Сяо Тяньяо, но просто потому, что операция прошла успешно.

Она была под таким давлением во время этой операции.

Она полагала, что, раз она смогла сама провести сегодня такую сложную операцию, она сможет также без проблем провести и трепанацию.

Подбодрив себя, Линь Чуцзю нанесла лекарство на рану Сяо Тяньяо, перевязала ее и повесила капельницу. После этого она провела осмотр и записала данные о температуре, сердцебиении и пульсе Сяо Тяньяо…

Ей потребовалось полчаса, прежде чем она смогла закончить все это.

Линь Чуцзю взглянула на песочные часы, отложила карту и потерла больную руку.

Линь Чуцзю не спешила продолжать операцию. Она прошла в место для умывания, помыла руки теплой водой, а потом позвала теневого стража: «Принеси два чайника горячей воды и завтрак».

Работать как следует на пустой желудок невозможно. Она была занята всю ночь, она не могла поспать, но она должна была поесть. Чтобы перейти к следующей операции, она должна быть полна сил.

«Да», — теневой страж ничего больше не сказал и ничего не спросил. Он кивнул головой, встал и тут же удалился.

Линь Чуцзю прибралась в операционной немного, после чего сняла свой хирургический халат и вышла наружу.

Простояв долгое время, она села, и тут же почувствовала, что ее ноги будто что-то прострелило. Особенно внутреннюю сторону ее бедра. Наверное, после того как она долго стояла, рана снова разошлась. Внутренняя сторона ее бедра кровоточила.

«Какая неудача», — Линь Чуцзю невольно вздохнула.

Ее физическая сила была довольно неплохой в последнее время. Хотя ее организм еще не совсем оправился и не достиг того уровня здоровья, что в современное время, разница была небольшой. Она все равно могла провести две важные операции, но обстоятельства были…

Если бы она не мчалась сюда 6 дней подряд и не была ранена.

После шестидневного путешествия с ранением, ее организм крайне ослаб. Было чудом уже то, что она завершила важную операцию, но… ей все еще нужно было провести следующую операцию.

«Хирургия правда не для женщин. Я очень устала». Зевнув, Линь Чуцзю оперлась на стул и мгновенно заснула.

Мо Цинфэн вошел с завтраком и увидел эту сцену. Он встал в дверях и некоторое время помедлил в нерешимости, но в итоге окликнул Линь Чуцзю: «Ванфэй».

«Хмм?» — ЛиньЧуцзю была такой сонной, что, когда кто-то окликнул ее, она просто ответила в забытии.

Мо Цинфэн покачал головой, затем поставил завтрак перед Линь Чуцзю. От звяканья посуды Линь Чуцзю проснулась.

«Что случилось?» Поскольку она проснулась резко, Линь Чуцзю испугалась. Но, посмотрев вверх и увидев Мо Цинфэна, она успокоилась. — «Простите, я случайно уснула».

«Это не страшно. Ванфэй, вот завтрак». Мо Цинфэн опустил голову, не глядя на Линь Чуцзю.

Зевнув, Линь Чуцзю увидела на столе роскошный завтрак и почувствовала голод.

«Воду уже принесли?» — встав, спросила Линь Чуцзю.

Если усталый человек ненадолго присядет, он уже не может ни о чем другом думать.

«Я принесу ее, ванфэй». Горячую воду поставили неподалеку. Видя, как выглядит Линь Чуцзю, Мо Цинфэн заволновался, что она не справится, поэтому он предложил отнести ее сам. Однако Линь Чуцзю отказалась: «Это ни к чему. Я встала и прошлась, мне больше не хочется спать».

Линь Чуцзю тряхнула головой, пытаясь показаться более бодрой. Потому она пошла к тазику, стоявшему неподалеку. Но сделав несколько шагов…

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 563. Я никогда тебя не подведу**

Когда Линь Чуцзю пошла вперед, позади нее падали капли крови. Одна за другой они падали с уголков ее брюк. Звук был таким тихим, что большинство людей его бы не заметили, но…

Кем был Мо Цинфэн?

Он был последователем бога боевых искусств. Его силу нельзя было сравнить с силой обычных людей. Так почему же он этого не слышал?

Глядя вниз за землю, он увидел капельки крови на земле, как красные цветы сливы, прекрасные и завораживающие.

«Ванфэй, ваша рана…» — Мо Цинфэн указал на капли крови на земле, немного шокированный, но еще взволнованный.

Как тяжело она была ранена? Почему у нее так сильно идет кровь?

«Хмм?» — мозг Линь Чуцзю был немного затуманен. Услышав слова Мо Цинфэна, она обернулась и увидела, что у нее идет кровь.

Просто она не могла сейчас этим заниматься, поэтому она махнула рукой и сказала: «Ничего, это пройдет после двухдневного отдыха». Это была лишь рана на коже. По сравнению с травмами Сяо Тяньяо она была легче.

«Ванфэй, вам следуем быть осторожнее. Иначе могут остаться шрамы». Мо Цинфэн не мог много говорить о ранах на бедрах Линь Чуцзю. Линь Чуцз. Сама была доктором, он полагал, что у Линь Чуцзю было ощущение уместности.

Однако Мо Цинфэн не знал, что врачи не лечат себя. С точки зрения врача, это была легкая рана, поэтому врач не воспринимал это всерьез. Даже Линь Чуцзю относилась к этому как к царапине: если кровь остановится, то ничего страшного не будет.

Помыв руки, Линь Чузцю больше не задумывалась о ранах на своих бедрах и просто села позавтракать.

Было видно, что люди, которые готовили завтрак, очень старались. Порция не только была большой, но и еда к тому же была очень разнообразной. Все было хорошо сбалансировано. Там была даже миска козьего молока. Вкус молока был немного пресноват, но все-таки терпим. Линь Чуцзю знала, что козье молоко очень питательно, поэтому, хоть оно ей и не понравилось, она выпила всю чашку. Ей было крайне необходимо восполнить жизненные силы и кровь.

После завтрака Линь Чуцзю еще больше потянуло в сон. Она попросила Мо Цинфэна унести приборы. Потом она сжала лицо руками, чтобы добавить себе энергии и наконец вошла во внутреннюю комнату.

Бутылку капельницы нужно было сменить. Линь Чуцзю поменяла лекарство Сяо Тяньяо и намеренно замедлила темп. Проверив сердечный ритм Сяо Тяньяо, температуру и другие жизненные показатели еще раз, Линь Чуцзю поставила себе будильник еще на 20 минут.

Через 20 минут лекарство в капельнице закончится. За эти 20 минут, Линь Чуцзю полагала, она сможет оправиться.

Во внутренней комнате не было ни столов, ни стульев. Линь Чуцзю могла лишь прилечь на краю кровати. Чтобы не коснуться ран Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю спала очень осторожно. Свернувшись в уголке, она оставалась неподвижной, боясь дотронуться до раны Сяо Тяньяо.

У нее было двадцать минут, Линь Чуцзю закрыла глаза, но она никак не могла погрузиться в глубокий сон. Однако Линь Чуцзю спала, отбросив предосторожности и всякую защиту, так что…

Она не заметила, что Сяо Тяньяо очнулся!

Да, Сяо Тяньяо очнулся!

Хотя Линь Чуцзю увеличила дозу анестезии, основываясь на своем предыдущем опыте, силы Сяо Тяньяо возросли. Сяо Тяньяо нужно было лишь немного воспользоваться внутренней силой, чтобы автоматически пересилить такую небольшую дозу анестезии.

Хотя Сяо Тяньяо был без сознания в эти дни, он не был в таком состоянии, как думали Линь Чуцзю и Лю Бай: что он не осознавал, что происходило вокруг. На самом деле Сяо Тяньяо знал все, о чем говорили Линь Чузцю и Лю Бай.

Хотя Сяо Тяньяо не мог пошевелиться и открыть глаза, на самом деле он всегда был в сознании. Он слышал и знал все, что происходило вокруг.

Пусть это и кажется несколько странным, это было так.

Он знал, что Лю Бай и Мо Цинфэн волновались. Он знал о приезде Линь Чуцзю. Он даже слышал о ране Линь Чуцзю на бедре. Сяо Тяньяо не знал лишь, что происходило во время операции.

С этим ничего нельзя было поделать, он действительно уснул под действием анестезии.

Открыв глаза, Сяо Тяньяо на мгновение был шокирован, когда увидел знакомое, но вместе с тем незнакомое лицо перед собой. Женщина, спавшая рядом с ним, все еще была прекрасна, но ее лицо было бледным и казалось измученным. От одного взгляда на него становилось грустно.

Он хотел было поднять руку, чтобы коснуться этого лица, но обнаружил, что это было невозможно.

«Силу, с которой подорвал себя бог боевых искусств, нельзя недооценивать». Слегка пошевелившись, Сяо Тяньяо понял, что он был очень слаб в этот момент.

До сего дня он ни разу не бывал серьезно ранен, не считая того раза, когда он почти лишился ног. Если бы Линь Чузцю не приехала, ему пришлось бы лежать еще десять дней, пока он не излечился бы медленно от раны.

Осознав всю тяжесть ранения своих внутренних органов, Сяо Тяньяо медленно выдохнул.

Его внутренние органы были сильно травмированы. В тот момент, когда бог боевых искусств Северной страны подорвал себя, основной удар пришелся на его грудь. Если бы не его внутренняя сила и не Тянь черное железо, он бы умер давным-давно.

«Несомненно, женитьба на тебе — моя самая большая удача». Сяо Тяньяо слышал, как Линь Чуцзю пробормотала это ранее. Поэтому теперь он невольно повторил эти слова.

Эта женщина раз за разом своими действиями доказывала ему, что она достойна доверия и достойна любви.

«Я никогда не подведу тебя!» Немного отдохнув, Сяо Тяньяо поднял руку, и вытащил иглу трубки переливания крови. Сяо Тяньяо больше не обращал на нее внимания, он протянул руку и обнял Линь Чуцзю. — «Поспи хорошенько. Теперь я очнулся, тебе больше ни к чему волноваться из-за этих шутов».

Линь Чуцзю не ответила, она все еще крепко спала. Она ничего не могла сделать: она очень устала. Даже Су Ча и теневой страж, которые пришли вместе с ней, все еще спали в шатре в это время. Так что можно было сказать, что ей пришлось тяжело. Она до сих пор не ложилась из-за операции.

Можно сказать, что силы Линь Чуцзю были на пределе. Двадцати минут отдыха, которые она положила себе, было недостаточно. Поэтому, когда медицинская система напомнила ей, что пора была вставать, Линь Чуцзю совсем не хотелось открывать глаза. На мгновение она даже подумала о том, чтобы отказаться вставать и продолжить спать…

Она так устала и хотела спать…

Однако чувство ответственности в ее душе, а также тревога за Сяо Тяньяо пересилили сон. Поэтому, хоть ее голова и готова была взорваться от боли, Линь Чуцзю открыла глаза, но…

Когда она открыла глаза, Линь Чуцзю была ошарашена.

«Ванъе?» Она спала в объятиях Сяо Тяньяо?

«Ах… рана». Линь Чуцзю была как испуганный крольчонок, она резко отодвинулась от Сяо Тяньяо. Но ее движение испугало Сяо Тяньяо.

«Не шевелись». Сяо Тяньяо не открыл глаза. Он только крепче обнял Линь Чуцзю.

«Ванъе… ты… ты очнулся?» Линь Чуцзю была шокирована. Как будто ее ударила молния, ее разум был совершенно пуст. Она завороженно смотрела перед собой.

«Как это возможно? Я, должно быть, сплю. Или я не до конца проснулась. Как Сяо Тяньяо мог очнуться как быстро?»

Линь Чуцзю зажмурилась и сказала себе, что у нее, должно быть, галлюцинации…

Но это была действительность, от которой Линь Чуцзю было не убежать!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 564. Ванъе, имей совесть**

Сяо Тяньяо в самом деле пришёл в себя?

Это было невероятно. Линь Чуцзю бессмысленным взглядом посмотрела на Сяо Тяньяо, пытаясь понять что-нибудь по его лицу, но…

Сяо Тяньяо с закрытыми глазами не отличался от человека без сознания, и он не подавал виду, что пришёл в себя?

«Ванъе, если ты правда очнулся, можешь мне ответить?» Линь Чуцзю все ещё не могла поверить, что Сяо Тяньяо очнулся в этот момент.

Это было слишком ненаучно.

Чтобы убедить Линь Чуцзю, Сяо Тяньяо открыл глаза, посмотрел на неё и сказал хриплым голосом: «А теперь ты веришь, что я очнулся?»

Он в самом деле очнулся?

Глядя на красивое лицо и чёрный зрачок так близко, Линь Чуцзю совершенно не могла соображать: «Как это возможно? Как ты мог очнуться так быстро?»

Не говоря уже о серьезном ранении Сяо Тяньяо, эффект анестезии не выветрился бы так быстро.

«Разве я не могу очнуться?» Хотя Сяо Тяньяо очнулся, он все ещё был слаб. Его голос был нежным. Его обычно холодный и надменный тон исчез. Его тихий голос, казалось, обладал успокаивающим действием, и Линь Чуцзю постепенно успокоилась.

Кроме того, хоть она и не могла этого принять, факты были перед ней. Она не могла ни обманывать себя, ни говорить себе, что это галлюцинация.

Линь Чуцзю послушно кивнула и сказала: «Конечно, можешь. Просто…»

Согласно подсчетам Линь Чуцзю, самое раннее Сяо Тяньяо мог очнуться днём. То, что он очнулся сейчас, было совершенно ненаучно, ясно?

Но факт был в том, что Сяо Тяньяо не просто очнулся, но у него даже были силы обнять ее во сне, который освежил ее.

«Просто что?» — Сяо Тяньяо невольно рассмеялся, увидев, как Линь Чуцзю сморщилась в замешательстве. Линь Чуцзю всегда была спокойной и рассудительной, она редко вела себя как юная леди, что чтобы вселить в него чувство самодовольства.

«Нет, ничего…» Внезапная улыбка ослепила Линь Чуцзю. Линь Чуцзю глупо глядела на Сяо Тяньяо. Ее глаза подернулись туманом, как у испуганной газели.

Сяо Тяньяо и так был очень красивым. А когда он так улыбался, разве мозг Линь Чуцзю мог как следует функционировать? Какая досада!

Сяо Тяньяо невольно улыбнулся вновь: «Если тебе больше ничего не надо делать, можешь продолжать спать. Разве ты не устала?»

«О, верно». Как у зачарованной, у Линь Чуцзю не было своих собственных мыслей. Она только кивала в ответ на все, что Сяо Тяньяо ей говорил. Но…

Когда она закрыла глаза и перед ней уже не было соблазнительного красивого лица Сяо Тяньяо, Линь Чуцзю немедленно проснулась:

«Нет, это неправильно. Ты проснулся, но я должна проверить твоё состояние. Ты теперь пациент».

Линь Чуцзю попыталась подняться, но Сяо Тяньяо вытянул ноги и удержал ее:

«Я в порядке, возвращайся ко сну».

«Не шевелись, у тебя раны на теле». Ее ноги были в плену ног Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю хотела вырваться, но теперь она не решалась пошевелиться.

Сяо Тяньяо был ранен. Что если она будет слишком сильно сопротивляться и рана Сяо Тяньяо снова откроется?

Да и у нее тоже были раны на теле. Даже если бы она не заботилась о Сяо Тяньяо, разве ей не было жалко себя саму?

«Если ты знаешь, что я не должен двигаться, почему ты меня двигаешь?» — впервые пожаловался Сяо Тяньяо. Линь Чуцзю уставилась на него во все глаза: Ванъе, имей совесть, а?

Разумеется, она делала это для его же блага.

Встретившись взглядом с большими глазами Линь Чуцзю, Сяо Тяньяо с неловкостью закрыл глаза, прокашлялся и сказал: «Ладно, не шевелись. Давай поговорим, когда проснемся».

«Нет, твоя рана…» Линь Чуцзю вспомнила свои обязанности врача, но ее пациент совсем ее не слушался: «Я сказал, я в порядке».

«Дай мне осмотреть ее», — настаивала Линь Чуцзю. Она была очень упорна.

Сяо Тяньяо действительно не мог устоять перед ней, поэтому он пошел на компромисс, но от этого компромисса, Линь Чуцзю чуть не затошнило.

Сяо Тяньяо отпустил Линь Чуцзю, но не дал ей подняться. Вместо этого он стянул с себя рубашку и, показав на рану, сказал: «Видишь, все нормально, кровь не идет. Отлично, можешь ложиться спать».

Затем он закрыл глаза и снова обнял Линь Чуцзю.

Линь Чуцзю была подавлена. «Из-за сна в таком положении, твои раны откроются. Отпусти меня, и я буду спать рядом».

К сожалению, этот человек ее не послушался. И не только не послушался, но еще и бессовестно сказал: «Не устраивай проблем, я ранен».

«Я не…» — Линь Чуцзю была в ярости. Она собиралась пожаловаться, но Сяо Тяньяо не дал ей шанса. Он сказал с серьезным лицом: «Подожди, пока моя рана затянется, тогда можешь устраивать проблемы».

Линь Чуцзю чуть не стошнило.

Ванъе, ты в своем уме?

Она не устраивала неприятностей, ясно? Она хотела встать, это что неприятности?

Что ж, она перестала устраивать неприятности. У нее больше не было сил метаться. Она очень устала.

Когда Линь Чуцзю закрыла глаза, она быстро уснула. Ее дыхание стало ровным, щеки порозовели, и она спала очень сладко.

Сяо Тяньяо открыл глаза. Его губы изогнулись в улыбке. Он потянулся вперед и поцеловал брови Линь Чуцзю: «Спокойных снов. Ты не упадешь, я держу тебя».

Сказал это, он закрыл глаза и обнял Линь Чуцзю во сне.

Время шло, люди в шатре спокойно спали. Однако Мо Цинфэн, который ждал снаружи, страдал. Из шатра не доносилось ни звука, Мо Цинфэн не решался зайти по своей воле. Он мог лишь ждать снаружи. Он не мог даже показать ни следа волнения на своем лице.

А что же Лю Бай?

В этот момент он вел людей, чтобы напасть на шпионов Северной и Восточной армий. Этих людей послали, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Лю Бай устроил засаду на пути, чтобы убить этих людей, но…

Генералов северной и восточной армий это не застало врасплох. Прежде чем шпионы вышли в путь, они все приняли антидот. Ядовитая дымовая бомба, которую приготовил Лю Бай, почти не имела эффекта. Так как же они победят?

Хотя люди, которых привел Лю Бай, были сильны, они не могли выстоять против толпы. В результате, между силами двух сторон не было большой разницы. У группы Лю Бая было мало преимущество.

Две стороны бросились в отчаянную битву. Хотя Лю Бай выиграл в итоге, он понес большие потери.

«Мы остановили их», — Лю Бай мог лишь утешать себя, а затем сказал своим подчиненным, у которых еще оставались силы. — «Разберитесь с трупами и не дайте этим людям ничего узнать».

«Есть», — теневой страж помог своему тяжело раненому напарнику отойти и начала рыть яму, чтобы похоронить людей.

Однако Лю Бай не знал, что хотя он остановил эту группу людей, он также обнаружил свои намерения.

Увидев, что прошло полчаса, а ни генералы востока, ни генералы севера не получили сигнала, они поняли, что что-то случилось с людьми, которых они послали.

«Люди Сяо Ванъе сделали ход». Генералы востока и запада встретились в срочном порядке. Обе стороны вели себя с достоинством, но испытывали радость. — «Сяо Ванъе так рвется нанести удар, что я боюсь, его дела действительно плохи. Иначе он не боялся бы, что старший принц приведет гвардию черных доспехов».

«Верно, нам лишь нужно, чтобы наши люди сообщили об этом старшему принцу. Что же до того, воспримет ли старший принц это всерьез, мы с вами не можем это контролировать». Северный генерал кивнул и его глаза вспыхнули огнем.

Если они убьют Сяо Ванъе таким образом, они могут не бояться Восточной страны!

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

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

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

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

**Глава 565. Отчаяние. Кто решится презирать**

Сяо Тяньяо был в сотню раз сильнее, чем обычный человек. Он очнулся меньше чем через три часа после операции. Глядя на женщину, сладко спящую в его объятиях, Сяо Тяньяо не стал тревожить ее, он осторожно встал и сделал то, что сделал ранее в поместье Сяо. Он встал, совсем не потревожив Линь Чуцзю. Повернувшись и выбравшись из постели, он натянул покрывало на Линь Чуцзю: «Выспись хорошенько и жди моего возвращения».

Потом он запечатлел на трепещущих ресницах Линь Чуцзю поцелую — очень лёгкий, как касание перышка. Линь Чуцзю недовольно простонала, и ее губы слегка приоткрылись. Как будто она сердито жаловалась.

Холодное лицо Сяо Тяньяо слегка смягчилось. Несколько секунд понаблюдав, как Линь Чуцзю спит, Сяо Тяньяо подавил в сердце ностальгическую печаль. Затем он повернулся, чтобы взять лежавший рядом халат, и надел его. Из-за раны на груди движения Сяо Тяньяо были очень осторожными. У него не было выбора, он боялся, что, если рана на его груди снова откроется, Линь Чуцзю первая ему не простит.

Думая о том, что у Линь Чуцзю волосы дыбом встанут, Сяо Тяньяо невольно улыбнулся.

Его редко волновали люди или что-то ещё. Он также редко был подвержен перепадам настроения, но он не мог не улыбаться всегда, когда видел, как Линь Чуцзю сердится.

Одевшись аккуратно, он снова оглянулся на Линь Чуцзю, а затем скрыл тоску, пробиравшуюся в его взгляд и вышел из комнаты.

«Идём!» Глубокий голос был негромким, но теневой страж, чуть не упал от потрясения.

«Ванъе?!» — теневой страж появился и уставился на Сяо Тяньяо, который был непохож на человека.

Их ванфэй была просто поразительна. Ванъе был без сознания только вчера, как он вдруг смог так внезапно поправиться?

«Ванъе вы очнулись?» — Мо Цинфэн вошел и был потрясен, увидев, что Сяо Тяньяо в порядке.

Он что, спит?

Как он смог очнуться в такой час? До рассвета все еще был час или два. Еще было очень рано.

Ванфэй, вы богиня!

«Ммм», — тихо ответил Сяо Тяньяо. Он спокойно сел и спросил: «Как ситуация снаружи?»

Сяо Тяньяо вел себя слишком равнодушно, так равнодушно, что невозможно было не изумиться. Как будто ничего не случилось с ним, когда он очнулся.

Справившись со своим потрясением, Мо Цинфэн и теневой страж пришли в себя и ответили на вопрос Сяо Тяньяо.

«Ванъе, вы были в коме много дней. Поскольку вы ни разу не показывались, снаружи ходит много слухов. Многие люди не могут усидеть на месте. Многие генералы нашей армии тайно связались с людьми Северной армии и хотят объединить силы, чтобы напасть на вас. Но так как они не были уверены в вашем состоянии, они ничего не сделали».

«Прошлой ночью ванфэй попросила нас изменить время. Люди восточной и северной армий, похоже, что-то почуяли. Перед рассветом они послали людей, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Лю Бай повел людей, чтобы напасть на них по дороге прошлой ночью. Мы не хотим, чтобы они принесли новости старшему принцу».

Мо Цинфэн рассказал обо всем кратко. Он передал только важное сразу. У них было мало времени, чтобы обсуждать все в подробностях.

«Что ж, ты хорошо со всем справился».

Мо Цинфэн хорошо сдерживал новости о том, что он до сих пор был без сознания. Что же до Лю Бая?

Сяо Тяньяо не был полностью в коме. Но, даже если бы он был без сознания, он не стал бы хвалить Лю Бая. Он знал достоинства Лю Бая очень хорошо.

«Я не заслуживаю похвалы ванъе, я выполняю свой долг». Лицо Мо Цинфэна было внешне спокойным, но в глубине души он был очень счастлив. Сяо Тяньяо был всего на несколько лет старше него, но, когда он похвалил его, он почувствовал себя так, будто его похвалил отец. Что за странная мысль.

Сяо Тяньяо был не очень большим любителем поговорить, эти слова были уже наивысшей похвалось. Узнав, что случилось, Сяо Тяньяо просто приказал: «Отправьте кого-нибудь следить за генералами, которые сговорились с Северной страной. Я хочу забрать то, что было украдено».

С тех пор как он получил власть над армией, генералы, принадлежащие к доверенным лицам императора, чинили ему неприятности повсюду, независимо от ситуации. Они не победили в войне, но они хотели убить его и присвоить всю славу.

Во время нападения гвардейцев Черных Доспехов на поле боя он понял, что они не пошлют войска. В конце концов, это касалось репутации Центральной империи. Большинство людей не осмелились бы противостоять Центральной империи.

Однако, когда северная армия напала, было просто мерзко с их стороны не послать войска.

Они не отличали дело от личных предпочтений. Так зачем было держать таких людей.

Сговор с врагом страны был достаточной причиной для их казни.

Зная, что Сяо Тяньяо собирается уничтожить этих надменных людей, Мо Цинфэн улыбнулся и громко ответил: «Ванъе, не беспокойтесь, я это исполню».

По его энергичному голосу было понятно, что Мо Цинфэн уверен в себе. В обычное время Сяо Тяньяо удовлетворенно кивнул бы, но теперь?

Сяо Тяньяо нахмурился и сказал недовольно: «Потише».

«А?» — Мо Цинфэн никогда бы не подумал, что Сяо Тяньяо отругает его из-за такого пустяка, поэтому он удивился.

«Ванфэй спит», — с редкой добротой сказал Сяо Тяньяо. Однако это застало Мо Цинфэна врасплох: с каких это пор ванъе есть дело?

Мо Цинфэн изумленно взглянул на него, что вызвало еще больше недовольства у Сяо Тяньяо. Он махнул рукой: «Ладно, ступай».

«Да-да-да». На этот раз Мо Цинфэн больше не посмел говорить громко. Он даже ушел на цыпочках, стараясь не издать ни звука.

Когда он почти дошёл до двери, он услышал, как Сяо Тяньяо напомнил ему: «Не дай людям ничего заподозрить». Разумеется, его Королевское величество Король Сяо намеревался на время сделать Северную и Восточную армию счастливыми, а потом застать их всех врасплох.

«Есть», — Мо Цинфэн развернулся и по привычке громко ответил. Но на полпути он закрыл рот, увидев недовольство в глазах Сяо Тяньяо.

Он уходит, ясно?

Ванъе просто ужасен!

Этот убийственный взгляд: никто бы не подумал, что он ранен. Он не знал, что Линь Чуцзю скормила Сяо Тяньяо, что он очнулся таким живым.

Если бы Линь Чуцзю знала, что Мо Цинфэн думал в этот момент, она бы точно расстроилась.

Ничего она не скармливала Сяо Тяньяо, ясно? Она сама не знала, как Сяо Тяньяо очнулся так быстро. Это было чудо!

Когда Сяо Тяньяо очнулся, теневые стражи, казалось, нашли свой хребет. У каждого из них была сильная энергия. Сяо Тяньяо было нужды спрашивать: они доложили обо всём, что произошло за последние несколько дней, как бы важно или ничтожно событие ни было. Конечно же, они также доложили и новости о Линь Чуцзю, включая…

Презрение, которое Лю Бай выказал по отношению к Линь Чуцзю!

Линь Чуцзю не первый раз показывал своё презрение к Линь Чуцзю. Сяо Тяньяо и прежде это знал, но он не принимал это близко к сердцу.

Его жена, если она не в состоянии справиться даже с такой мелкой проблемой, тогда она недостойна быть его женой. Однако, услышав об этом случае сегодня, Сяо Тяньяо необъяснимым образом рассердился на Лю Бая.

Кто смеет презирать его жену?

«Если Лю Бай появится, скажите ему прийти ко мне», — мрачно приказал Сяо Тяньяо. Теневой страж понял, что Сяо Тяньяо недоволен, когда услышал это. Он мысленно помолился за Лю Бая.

Бедный Лю Бай. Остается надеяться, что ему удастся помешать гвардейцам черных доспехов явиться сюда. Иначе, ему несдобровать.

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

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

Если вам понравилась глава:

 Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Princessa-doktor/

 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/)**